**अाख्यानम्**

**मत्स्यावतारवर्णनम्**   
वसिष्ठ उवाच -  
मत्स्यादिरूपिणं विष्णुं ब्रूहि सर्गादिकारणम् । पुराणं ब्रह्म चाऽऽग्नेयं यथा विष्णोः पुरा श्रुतम् ॥२/१॥   
अग्निरुवाच -  
मत्स्यावतारं वक्ष्येऽहं वसिष्ठ शृणु वै हरेः । अवतारक्रिया दुष्टनष्ट्यै सत्पालनाय हि ॥२/२॥  
आसीदतीतकल्पान्ते ब्राह्मो[[1]](#footnote-2) नैमित्तिको लयः । समुद्रोपप्लुतास्तत्र लोका भूरादिका मुने ॥२/३॥  
मनुर्वैवस्वतस्तेपे तपो वै भुक्तिमुक्तये । एकदा कृतमालायां कुर्वतो जलतर्पणम् ॥२/४॥   
तस्याञ्जल्युदके मत्स्यः स्वल्प एकोऽभ्यपद्यत । क्षेप्तुकामं जले प्राह न मां क्षिप नरोत्तम[[2]](#footnote-3) ॥२/५॥

ग्राहादिभ्यो भयं मेऽद्य[[3]](#footnote-4) तच्छ्रुत्वा कलशेऽक्षिपत् । स तु वृद्धः[[4]](#footnote-5) पुनर्मत्स्यः प्राह तं देहि मे बृहत् ॥२/६॥  
स्थानमेतद्वचः श्रुत्वा राजाऽथोदञ्चनेऽक्षिपत् । तत्र वृद्धोऽब्रवीद्भूपं पृथु देहि पदं मनो ॥२/७॥  
सरोवरे पुनः क्षिप्तो ववृधे तत्प्रमाणवान् । ऊचे देहि ब्रहत्स्थानं प्राक्षिपच्चाम्बुधौ मनुः[[5]](#footnote-6) ॥२/८॥   
लक्षयोजनविस्तीर्णः क्षणमात्रेण सोऽभवत् । मत्स्यं तमद्भुतं दृष्ट्वा विस्मितः प्राब्रवीन्मनुः ॥२/९॥   
को भवान्ननु[[6]](#footnote-7) विष्णुस्त्वं नारायण नमोस्तु ते । मायया मोहयसि मां किमर्थं त्वं जनार्दन ॥२/१०॥   
मनुनोक्तोऽब्रवीन्मत्स्यो मनुं वै पालने रतः[[7]](#footnote-8) । अवतीर्णो भवायास्य जगतो दुष्टनष्टये ॥११॥  
सप्तमेऽथ[[8]](#footnote-9) दिने ह्यब्धिः प्लावयिष्यति वै जगत् । उपस्थितायां नावि त्वं बीजादीनि निधाय[[9]](#footnote-10) च ॥१२॥  
सप्तर्षिभिः परिवृतो निशां ब्राह्मीं चरिष्यसि[[10]](#footnote-11) । उपस्थितस्य मे शृङ्गे निबध्नीहि महाहिना ॥२/१३॥   
इत्युक्त्वाऽन्तर्दधे[[11]](#footnote-12) मत्स्यो मनुः कालप्रतीक्षकः । स्थितः समुद्र उद्वेले नावमारुरुहे तदा ॥२/१४॥  
एकशृङ्गधरो मत्स्यो हैमो नियुतयोजनः । नावं बद्‌ध्वा[[12]](#footnote-13) तस्य शृङ्गे मत्स्याख्यं च पुराणकम् ॥२/१५॥   
शुश्राव मत्स्यात्पापघ्नं संस्तुवन्स्तुतिभिश्च तम् । ब्रह्मवेदप्रहर्तारं हयग्रीवञ्च दानवम् ॥२/१६॥  
अवधीद्वेदमन्त्राद्यान्पालयामास केशवः । प्राप्ते[[13]](#footnote-14) कल्पेऽथ वाराहे कूर्मरूपोऽभवद्धरिः ॥२/१७॥

**कूर्मावतारवर्णनम्**  
अग्निरुवाच -

वक्ष्ये कूर्मावतारञ्च श्रुत्वा[[14]](#footnote-15) पापप्रणाशनम्[[15]](#footnote-16) । पुरा देवासुरे युद्धे दैत्यैर्देवाः पराजिताः ॥३/१॥   
दुर्वाससश्च शापेन निश्रीकाश्चाभवंस्तदा । सुराः[[16]](#footnote-17) क्षीराब्धिगं विष्णुमूचुः पालय वै सुरान् ॥३/२॥  
ब्रह्मादिकान्हरिः प्राह सन्धिं कुर्वन्तु चासुरैः । क्षीराब्धिमथनार्थं हि अमृतार्थं श्रियेऽसुराः ॥३/३॥   
अरयोऽपि हि सन्धेयाः सति कार्यार्थगौरवे । युष्मानमृतभाजो[[17]](#footnote-18) हि कारयामि न दानवान् ॥३/४॥  
मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा तु वासुकिम् । क्षीराब्धिं मत्सहायेन निर्मथत ह्यतन्द्रिताः ॥५॥  
विष्णूक्ताः संविदं कृत्वा दैत्यैः क्षीराब्धिमागताः । ततो मथितुमारब्धा यतः पुच्छं ततः सुराः ॥३/६॥   
फणिनिःश्वाससन्तप्ता[[18]](#footnote-19) हरिणाप्यायिताः सुराः । मथ्यमानेऽर्णवे सोऽद्रिरनाधारो ह्यपोऽविशत् ॥३/७॥   
कूर्मरूपं समास्थाय दध्रे विष्णुश्च मन्दरम् । क्षीराब्धेर्मथ्यमानाच्च विषं हालाहलं ह्यभूत् ॥८॥  
हरेण धारितं कण्ठे नीलकण्ठस्ततोऽभवत् ३ । ततोऽभूद्वारुणी देवी पारिजातश्च कौस्तुभः ॥३/९॥   
गावश्चाप्सरसो दिव्या लक्ष्मीर्देवी हरिङ्गता । पश्यन्तः सर्वदेवास्तां स्तुवन्तः सश्रियोऽभवन् ॥३/१०॥   
ततो धन्वन्तरिर्विष्णुरायुर्वेदप्रदर्शकः[[19]](#footnote-20) । बिभ्रत्कमण्डलुं पूर्णममृतेन समुत्थितः ॥११॥  
अमृतं तत्कराद्दैत्याः सुरेभ्योऽर्द्धं प्रदाय च । गृहीत्वा जग्मुर्जन्माद्या विष्णुः स्त्रीरूपधृक्ततः ॥१२॥  
तां दृष्ट्वा रूपसम्पन्नां दैत्याः प्रोचुर्विर्मोहिताः । भव भार्याऽमृतं गृह्य[[20]](#footnote-21) पाययास्मान् वरानने ॥३/१३॥  
तथेत्युक्त्वा हरिस्तेभ्यो गृहीत्वाऽपाययत्सुरान् । चन्द्ररूपधरो राहुः पिबंश्चार्केन्दुनाऽर्पितः ॥३/१४॥

हरिणाऽप्यरिणा च्छिन्नं [[21]](#footnote-22)सबाहु [[22]](#footnote-23)तच्छिरः पृथक् । कृपयाऽमरतां नीतं वरदं हरिमब्रवीत् ॥३/१५॥  
राहुर्मत्तस्तु चन्द्रार्कौ प्राप्स्येते ग्रहणं ग्रहः । तस्मिन्काले च यद्दानं दास्यन्ते स्यात्तदक्षयम् ॥३/१६॥   
तथेत्याहाथ तं विष्णुस्ततः सर्वैः[[23]](#footnote-24) सहामरैः । स्त्रीरूपं सम्परित्यज्य [[24]](#footnote-25)हरेणोक्तः प्रदर्शय ॥३/१७॥  
दर्शयामास रुद्राय स्त्रीरूपं भगवान्हरिः । मायया मोहितः शम्भुर्गौरीं त्यक्त्वा स्त्रियं गतः ॥३/१८॥  
नग्न उन्मत्तरूपोऽभूत्[[25]](#footnote-26) स्त्रियः केशानधारयत् । अगाद्विमुच्य केशान् स्त्री अन्वधावच्च तां गताम् ॥३/१९॥  
स्खलितं तस्य वीर्यं कौ यत्र यत्र हरस्य हि । तत्र तत्राभवत्क्षेत्रं[[26]](#footnote-27) लिङ्गानां कनकस्य च ॥३/२०॥  
मायेयमिति तां ज्ञात्वा स्वरूपस्थोऽभवद्धरः[[27]](#footnote-28) । शिवमाह हरी रुद्र जिता माया त्वया हि मे ॥३/२१॥   
न जेतुमेनां शक्तो मे[[28]](#footnote-29) त्वदृतेऽन्यः पुमान्भुवि । [[29]](#footnote-30)अप्राप्ताश्चामृतं दैत्या देवैर्युद्धे निपातिताः ।

त्रिदिवस्थाः सुराश्चाऽऽसन्दैत्याः पातालवासिनः । यो नरः पठते देवविजयं त्रिदिवं व्रजेत् ॥३/२२॥

**वराहाद्यवतारवर्णनम् ।**

अग्निरुवाच -  
अवतारं वराहस्य वक्ष्येऽहं पापनाशनम् । हिरण्याक्षोऽसुरेशोऽभूद्देवाञ्जित्वा दिवि[[30]](#footnote-31) स्थितः ॥४/१॥  
देवैर्गत्वा स्तुतो विष्णुर्यज्ञरूपो वराहकः । अभूत्तं दानवं हत्वा दैत्यैः साकञ्च[[31]](#footnote-32) कण्टकम् ॥४/२॥  
धर्मदेवादिरक्षाकृत्ततः सोऽन्तर्द्दधे हरिः । हिरण्याक्षस्य वै भ्राता हिरण्यकशिपुस्तथा ॥४/३॥  
जितदेवयज्ञभागः सर्वदेवाधिकारकृत् । नारसिंहं वपुः कृत्वा तं जघान[[32]](#footnote-33) सुरैः सह ॥४/४॥  
स्वपदस्थान्सुरांश्चक्रे नारसिंहः सुरैः स्तुतः । देवासुरे पुरा युद्धे बलिप्रभृतिभिः सुराः ॥४/५॥  
जिताः स्वर्गात्परिभ्रष्टा हरिं वै[[33]](#footnote-34) शरणं गताः । सुराणामभयं दत्त्वा अदित्या कश्यपेन च ॥४/६॥   
स्तुतोऽसौ वामनो भूत्वा ह्यदित्यां[[34]](#footnote-35) स क्रतुं ययौ । बलेः श्रीयजमानस्य, राजद्वारेऽगृणात्[[35]](#footnote-36) श्रुतिं ॥४/७॥  
वेदान्पठन्तं तं श्रुत्वा वामनं वरदोऽब्रवीत् । निवारितोऽपि शुक्रेण बलिर्ब्रूहि यदिछसि ॥४/८॥  
तत्तेऽहं सम्प्रदास्यामि, वामनो बलिमब्रवीत् । पदत्रयं हि गुर्वर्थं देहि दास्ये तमब्रवीत् ॥४/९॥  
तोये तु पतिते हस्ते वामनोऽभूदवामनः । भूर्लोकं स भुवर्लोकं [[36]](#footnote-37)स्वर्लोकञ्च पदत्रयम् ॥४/१०॥   
चक्रे बलिञ्च सुतलं तच्छक्राय ददौ हरिः । शक्रो देवैर्हरिं स्तुत्वा भुवनेशः सुखी त्वभूत् ॥४/११॥  
वक्ष्ये परशुरामस्य चावतारं शृणु द्विज । उद्धतान्क्षत्रियान् मत्वा भूभारहरणाय[[37]](#footnote-38) सः ॥४/१२॥  
अवतीर्णो हरिः शान्त्यै[[38]](#footnote-39) देवविप्रादिपालकः । जमदग्ने रेणुकायां भार्गवः शस्त्रपारगः ॥४/१३॥  
दत्तात्रेयप्रसादेन कार्तवीर्यो नृपस्त्वभूत् । सहस्रबाहुः सर्वोर्वीपतिः स मृगयां गतः ॥४/१४॥  
श्रान्तो[[39]](#footnote-40) निमन्त्रितोऽरण्ये मुनिना जमदग्निना । कामधेनुप्रभावेण भोजितः सबलो नृपः ॥४/१५॥  
अप्रार्थयत्[[40]](#footnote-41) कामधेनुं यदा स न ददौ तदा । हृतवानथ रामेण शिरश्छित्त्वा निपातितः ॥४/१६॥  
युद्धे परशुना राजा धेनुः स्वाश्रमं ययौ । कार्तवीर्यस्य पुत्रैस्तु जमदग्निर्निपातितः ॥४/१७॥  
रामे वनं गते [[41]](#footnote-42)वैरादथ रामः समागतः । पितरं निहतं दृष्ट्वा पितृनाशाभिमर्षितः ॥४/१८॥   
त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवीं निःक्षत्रामकरोद्विभुः[[42]](#footnote-43) । कुरुक्षेत्रे पञ्च कुण्डान्कृत्वा सन्तर्प्य वै पितॄन् ॥४/१९॥

काश्यपाय महीं दत्त्वा महेन्द्रे पर्वते स्थितः । कूर्मस्य च वराहस्य नृसिंहस्य च वामनम् ।

अवतारं च रामस्य श्रुत्वा याति दिवं नरः ॥४/२०॥

**श्रीरामावतारकथावर्णनम्**  
अग्निरुवाच -  
रामायणमहं वक्ष्ये नारदेनोदितं पुरा । वाल्मीकये[[43]](#footnote-44) यथा तद्वत्पठितं भुक्तिमुक्तिदम् ॥५/१॥  
नारद उवाच -  
विष्णुनाभ्यब्‌जजो ब्रह्मा मरीचिर्ब्रह्मणः सुतः । मरीचेः कश्यपस्तस्मात्सूर्यो वैवस्वतो मनुः ॥५/२॥   
ततस्तस्मात्तथेक्ष्वाकुस्तस्य वंशे ककुत्स्थकः । ककुत्स्थस्य रघुस्तस्मादजो दशरथस्ततः ॥५/३॥  
रावणादेर्वधार्थाय चतुर्धाऽभूत्स्वयं हरिः । राज्ञो दशरथाद्रामः कौसल्यायां बभूव ह ॥५/४॥   
कैकेय्यां भरतः पुत्रः सुमित्रायाञ्च लक्ष्मणः । शत्रुघ्न ऋष्यशृङ्गेण तासु सन्दत्तपायसात् ॥५/५॥   
प्राशिताद्यज्ञसंसिद्धाद्रामाद्याश्च समाः पितुः । यज्ञविघ्नविनाशाय विश्वामित्रार्थितो नृपः ॥५/६॥  
रामं सम्प्रेषयामास लक्ष्मणं मुनिना सह । रामो गतोऽस्त्रशस्त्राणि शिक्षितस्ताडकान्तकृत् [[44]](#footnote-45) ॥५/७॥   
मारीचं मानवास्त्रेण[[45]](#footnote-46) मोहितं दूरतोऽनयत् । सुबाहुं यज्ञहन्तारं सबलञ्चावधीद्बली[[46]](#footnote-47) ॥५/८॥  
सिद्धाश्रमनिवासी च विश्वामित्रादिभिः सह । गतः क्रतुं मैथिलस्य द्रष्टुं चापं[[47]](#footnote-48) सहानुजः[[48]](#footnote-49) ॥५/९॥  
शतानन्दनिमित्तेन विश्वामित्रप्रभावतः[[49]](#footnote-50) । रामश्च[[50]](#footnote-51) प्रथितो[[51]](#footnote-52) राज्ञा समुनिः पूजितः क्रतौ ॥५/१०॥  
धनुरापूरयामास लीलया स बभञ्ज तत् । वीर्यशुक्लां स जनकः सीतां कन्यान्त्वयोनिजाम् ॥५/११॥  
ददौ रामाय रामोऽपि पित्रादौ हि समागते । उपयेमे जानकीं तामूर्मिलां लक्ष्मणस्तदा[[52]](#footnote-53) ॥५/१२॥  
श्रुतकीर्तिमाण्डवी च कुशध्वजसुते तथा । जनकस्यानुजस्यैते शत्रुघ्नभरतावुभौ ॥५/१३॥   
कन्ये द्वे उपयेमाते जनकेन सुपूजितः[[53]](#footnote-54) । रामोऽगात्सवसिष्ठाद्यैर्जामदग्न्यं विजित्य च ।

अयोध्यां, भरतोऽभ्यागात्सशत्रुघ्नो[[54]](#footnote-55) युधाजितः ॥५/१४॥

**श्रीरामावतारवर्णनम्**  
नारद उवाच -  
भरतेऽथ गते रामः पित्रादीनभ्यपूजयत् । राजा दशरथो राममुवाच शृणु राघव ॥६/१॥   
गुणानुरागाद्राज्ये त्वं प्रजाभिरभिषेचितः । मनसाऽहं प्रभाते ते यौवराज्यं ददामि ह ॥६/२॥   
रात्रौ त्वं सीतया सार्धं संयतः सुव्रतो भव । राज्ञश्च मन्त्रिणश्चाष्टौ सवसिष्ठास्तथाऽब्रुवन् ॥६/३॥  
सृष्टिर्जयन्तो विजयः सिद्धार्थो राष्ट्रवर्धनः[[55]](#footnote-56) । अशोको धर्मपालश्च सुमन्त्रः सवसिष्ठकः॥६/४॥   
पित्रादिवचनं श्रुत्वा तथेत्युक्त्वा स राघवः । स्थितो देवार्चनं कृत्वा कौसल्यायै निवेद्य तत् ॥६/५॥   
राजोवाच वसिष्ठादीन्रामराज्याभिषेचने । सम्भारान् सम्भवन्तु[[56]](#footnote-57) स्म इत्युक्त्वा कैकेयीं गतः ॥६/६॥   
अयोध्यालङ्कृतिं दृष्ट्वा ज्ञात्वा रामाभिषेचनम् । भविष्यतीत्याचचक्षे कैकेयीं मन्थराऽसखी[[57]](#footnote-58) ॥६/७॥   
पादौ गृहीत्वा रामेण कर्षिता साऽपराधतः । तेन वैरेण सा रामं वनवासञ्च काङ्क्षति[[58]](#footnote-59) ॥६/८॥   
कैकेयि त्वं समुत्तिष्ठ रामराज्याभिषेचनम् । मरणं तव पुत्रस्य मम ते नात्र संशयः ॥६/९॥

कुब्जयोक्तञ्च तच्छ्रुत्वा एकमाभरणं ददौ । उवाच मे यथा [[59]](#footnote-60)रामस्तथा मे भरतः सुतः ॥६/१०॥   
उपायन्तु न पश्यामि भरतो येन राज्यभाक् । कैकेयीमब्रवीत् [[60]](#footnote-61)क्रुद्धा हारं त्यक्त्वाऽथ मन्थरा ॥६/११॥

मन्थरोवाच -  
बालिशे रक्ष भरतमात्मानं माञ्च राघवात् । भविता राघवो राजा राघवस्य ततः सुतः ॥६/१२॥   
राजवंशस्तु कैकेयि भरतात्परिहास्यते । देवासुरे पुरा युद्धे शम्बरेण हताः सुराः ॥६/१३॥   
रात्रौ भर्ता गतस्तत्र रक्षितो विद्यया त्वया । वरद्वयं तदा प्रादाद्याचेदानीं नृपं च तत् ॥६/१४॥   
रामस्य च वने वासं नव वर्षाणि पञ्च च । यौवराज्यञ्च भरते तदिदानीं प्रदास्यति ॥६/१५॥   
प्रोत्साहिता कुब्जया सा अनर्थे चार्थदर्शिनी । उवाच [[61]](#footnote-62)सदुपायं मे कच्चित्तं कारयिष्यति ॥६/१६॥   
क्रोधागारं [[62]](#footnote-63)प्रविष्टाऽथ पतिता भुवि मूर्छिता । द्विजादीनर्चयित्वाऽथ राजा दशरथस्तदा ॥६/१७॥

ददर्श केकयीं रुष्टामुवाच कथमीदृशी । रोगार्ता किं भयोद्विग्ना किमिच्छसि करोमि तत् ॥६/१८॥   
येन रामेण हि विना न जीवामि मुहूर्तकम् । शपामि तेन कुर्यां ते वाञ्छितं तव सुन्दरि ॥६/१९॥  
सत्यं ब्रूहीति सोवाच नृप मह्यं ददासि चेत् । वरद्वयं पूर्वदत्तं सत्यार्थं[[63]](#footnote-64) देहि मे नृप ॥६/२०॥  
चतुर्द्दश समा रामो वने वसतु संयतः[[64]](#footnote-65) । सम्भारैरेभिरद्यैव भरतोऽत्राभिषेच्यताम्[[65]](#footnote-66) ॥६/२१॥  
विषं पीत्वा मरिष्यामि दास्यसि त्वं न चेन्नृप[[66]](#footnote-67) । तच्छ्रुत्वा मूर्च्छितो भूमौ वज्राहत इवापतत् ॥६/२२॥   
मुहूर्ताच्चेतनां प्राप्य कैकेयीमिदमब्रवीत् ।

दशरथ उवाच -  
किं कृतं तव रामेण मया वा पापनिश्चये ।  
यन्मामेवं ब्रवीषि त्वं सर्वलोकाप्रियङ्करि ॥६/२३॥  
केवलं त्वत्प्रियं कृत्वा भविष्यामि सुनिन्दितः । [[67]](#footnote-68)या त्वं भार्या कालरात्री भरतो नेदृशः सुतः ॥६/२४॥  
प्रशाधि विधवा राज्यं मृते मयि गते सुते । [[68]](#footnote-69)सत्यपाशनिबद्धस्तु राममाहूय चाब्रवीत् ॥६/२५॥   
कैकेय्या वञ्चितो राम राज्यं कुरु निगृह्य माम् । त्वया वने तु वस्तव्यं कैकेयीभरतो नृपः ॥६/२६॥  
पितरञ्चैव कैकेयीं नमस्कृत्य प्रदक्षिणम् । कृत्वा नत्वा च कौशल्यां समाश्वास्य सलक्ष्मणः ॥६/२७॥   
सीतया भार्यया सार्धं सरथः ससुमन्त्रकः । दत्त्वा दानानि विप्रेभ्यो दीनानाथेभ्य एव सः ॥६/२८॥   
मातृभिश्चैव पित्राद्यैः शोकार्त्तैर्निर्गतः पुरात् । उषित्वा तमसातीरे[[69]](#footnote-70) रात्रौ पौरान्विहाय च ॥६/२९॥  
प्रभाते तमपश्यन्तोऽयोध्यां ते पुनरागताः । रुदन्राजापि[[70]](#footnote-71) कौसल्यागृहमागात् सुदुःखितः ॥६/३०॥  
पौरा जनाः स्त्रियः सर्वा रुरुदू राजयोषितः । रामो रथस्थश्चीराढ्यः शृङ्गवेरपुरं ययौ ॥६/३१॥   
गुहेन पूजितस्तत्र इङ्गुदीमूलमाश्रितः । लक्ष्मणः सगुहो रात्रौ [[71]](#footnote-72)चक्रतुर्जागरं हि तौ ॥६/३२॥   
सुमन्त्रं सरथं त्यक्त्वा [[72]](#footnote-73)प्रातर्न्नावाथ जाह्नवीम् । रामलक्ष्मणसीताश्च [[73]](#footnote-74)तीर्त्वा तेऽगुः प्रयागकम् ॥६/३३॥  
भरद्वाजं नमस्कृत्य चित्रकूटगिरिं ययुः । वास्तुपूजान्ततः[[74]](#footnote-75) कृत्वा स्थिता मन्दाकिनीतटे ॥६/३४॥  
सीतायै दर्शयामास चित्रकूटञ्च राघवः । नखैर्विदारयन्तं तां काकं तच्चक्षुराक्षिपत् ॥६/३५॥  
ऐषिकास्त्रेण[[75]](#footnote-76) शरणं प्राप्तो देवान् विहायसः। रामे वनं गते राजा षष्ठेऽह्नि निशि चाब्रवीत् ॥६/३६॥  
कौसल्यायै[[76]](#footnote-77) कथां पूर्वां यदज्ञानाद्धतः पुरा । कौमारे सरयूतीरे [[77]](#footnote-78)यज्ञदत्तकुमारकः ॥६/३७॥  
शब्दभेदाच्च कुम्भेन शब्दं कुर्वंश्च तत्पिता । शशाप विलपन्मात्रा शोकं कृत्वा रुदन्मुहुः ॥६/३८॥   
पुत्रं विना मरिष्यावस्त्वं[[78]](#footnote-79) च शोकान्मरिष्यसि । पुत्रं विना स्मरन् शोकात् कौशल्ये मरणं मम ॥६/३९॥  
कथामुक्त्वाऽथ[[79]](#footnote-80) हा राममुक्त्वा राजा दिवङ्गतः । सुप्तं मत्त्वाऽथ कौसल्या सुप्ता शोकार्त्तमेव सा ॥६/४०॥  
सुप्रभाते शयानं तं सूतमागधवन्दिनः । प्रबोधका बोधयन्ति न च बुध्यत्यसौ मृतः[[80]](#footnote-81) ॥६/४१॥  
कौसल्या तं मृतं ज्ञात्वा हा हतास्मीति चाब्रवीत्[[81]](#footnote-82) । नरा नार्योऽथ रुरुदुस्तैलद्रोण्यां निधाय तम् ॥६/४२॥   
वसिष्ठेन च तत्कालमानीतो भरतः किल । सुमन्त्राद्यैः सशत्रुघ्नः शीघ्रं राजग्रहात्पुरीम् ॥६/४३॥

दृष्ट्वा सशोकां कैकेयीं निन्दयामास दुःखितः । अकीर्तिः पातिता मूर्ध्नि कौसल्यां स प्रशंस्य च ॥६/४४॥  
पितरं तैलद्रोणीस्थं संस्कृत्य सरयूतटे । वसिष्ठाद्यैर्जनैरुक्तो राज्यं कुर्विति सोऽब्रवीत् ॥६/४५॥  
व्रजामि राममानेतुं रामो राजा मतो[[82]](#footnote-83) बली । शृङ्गवेरं[[83]](#footnote-84) प्रयागं च भरद्वाजेन भोजितः ॥६/४६॥   
नमस्कृत्य भरद्वाजं रामं लक्ष्मणमागतः । पिता स्वर्गं गतो राम अयोध्यायां नृपो भव ॥६/४७॥  
अहं वनं प्रयास्यामि त्वदादेशप्रतीक्षकः[[84]](#footnote-85) । रामः श्रुत्वा जलं दत्वा गृहीत्वा पादुके व्रज ॥६/४८॥  
राज्यायाहं यास्यामि सत्याच्चीरजटाधरः । रामोक्तो भरतश्चायान्नन्दिग्रामे[[85]](#footnote-86) स्थितो बली ।

त्यक्त्वाऽयोध्यां पादुके ते पूज्य राज्यमपालयत्[[86]](#footnote-87) ॥६/४९॥

**रामायणेऽरण्यकाण्डवर्णनम् ।**

नारद उवाच -  
रामो वसिष्ठं मातॄञ्च नत्वाऽत्रिञ्च प्रणम्य सः । अनसूयां तत्पत्नीं शरभङ्गं सुतीक्ष्णकम् ॥७/१॥

अगस्त्यभ्रातरं नत्वा अगस्त्यं तत्प्रसादतः । धनुः खड्गं च सम्प्राप्य दण्डकारण्यमागतः ॥७/२॥  
जनस्थाने पञ्चवट्यां स्थितो गोदावरीतटे । तत्र शूर्पणखायाता भक्षितुं तान् भयङ्करी ॥७/३॥   
रामं सुरूपं दृष्ट्वा सा कामिनी वाक्यमब्रवीत् ॥७/४॥

शूर्पणखोवाच -  
कस्त्वं कस्मात्समायातो भर्त्ता मे भव चार्थितः । एतौ च भक्षयिष्यामि इत्युक्त्वा[[87]](#footnote-88) तं समुद्यता ॥७/५॥  
तस्या नासाञ्च कर्णौ च रामोक्तो लक्ष्मणोऽच्छिनत् । रक्तं क्षरन्ती प्रययौ खरं भ्रातरमब्रवीत् ॥७/६॥   
मरिष्यामि विनासाऽहं खर जीवामि वै तदा । रामस्य भार्या[[88]](#footnote-89) सीताऽसौ तस्यासील्लक्ष्मणोऽनुजः ॥७/७॥  
तेषां यद्रुधिरं कोष्णं पाययिष्यसि मां यदि । खरस्तथेति तामुक्त्वा चतुर्द्दशसहस्रकैः ॥७/८॥  
रक्षसां दूषणेनागादथ त्रिशिरसा सह । रामं, रामोऽपि युयुधे शरैर्विव्याध राक्षसान् ॥७/९॥  
हस्त्यश्वरथपादातं बलं निन्ये यमक्षयम् । त्रिशीर्षाणं खरं रौद्रं युध्यन्तं चैव दूषणम् ॥७/१०॥  
ययौ शूर्पणखा लङ्कां रावणाग्रेऽपतद्भुवि । अब्रवीद्रावणं क्रुद्धा न त्वं राजा [[89]](#footnote-90)न रक्षकः ॥७/११॥  
खरादिहन्तू रामस्य सीतां भार्यां हरस्व च । रामलक्ष्मणरक्तस्य पानाज्जीवामि नान्यथा ॥७/१२॥   
तथेत्याह च तच्छ्रुत्वा मारीचं प्राह वै व्रज । स्वर्णचित्रमृगो[[90]](#footnote-91) भूत्वा रामलक्ष्मणकर्षकः ॥७/१३॥

सीताग्रे तां हरिष्यामि अन्यथा मरणं तव । मारीचो रावणं प्राह रामो मृत्युर्धनुर्धरः[[91]](#footnote-92) ॥७/१४॥   
रावणादपि मर्तव्यं मर्तव्यं राघवादपि । अवश्यं यदि मर्तव्यं वरं रामो न रावणः ॥७/१५॥  
इति मत्वा मृगो भूत्वा सीताग्रे व्यचरन्मुहुः । सीतया प्रेरितो रामः शरेणाथावधीच्च तम् ॥७/१६॥  
म्रियमाणो मृगः प्राह हा सीते लक्ष्मणेति च । सौमित्रिः सीतयोक्तोऽथ विरुद्धं [[92]](#footnote-93)राममागतः ॥७/१७॥  
रावणोप्यहरत्सीतां हत्वा गृध्रं जटायुषम् । जटायुषा स भिन्नाङ्गो[[93]](#footnote-94) अङ्गेनादाय[[94]](#footnote-95) जानकीम् ॥७/१८॥   
गतो लङ्कामशोकाख्ये धारयामास चाब्रवीत् ॥७/१९॥

रावण उवाच -  
भव भार्य्या ममाग्र्या त्वं, राक्षस्यो[[95]](#footnote-96) रक्ष्यतामियम् । रामो हत्वा तु मारीचं दृष्ट्वा लक्ष्मणमब्रवीत् ॥७/१९॥

श्रीराम उवाच -  
मायामृगोऽसौ सौमित्रे यथा त्वमिह चाऽऽगतः । तथा सीता हृता नूनं नापश्यत्स गतोऽथ ताम् ॥७/२०॥  
शुशोच विललापाऽऽर्तो मां त्यक्त्वा क्व गताऽसि वै । लक्ष्मणाश्वासितो रामो मार्गयामास जानकीम् ॥७/२१॥  
दृष्ट्वा जटायुस्तं[[96]](#footnote-97) प्राह रावणो हृतवांश्च ताम् । मृतोऽथ संस्कृतस्तेन कबन्धं चावधीत्ततः ॥७/२२॥   
शापमुक्तोऽब्रवीद्रामं स त्वं सुग्रीवमाव्रज ॥७/२४॥

**श्रीरामावतारकथनम् ।**

**रामायणे किष्किन्धाकाण्डम्**

नारद उवाच -  
रामः पम्पासरो गत्वाऽशोचन् स शबरीं ततः । हनूमताऽथ सुग्रीवं नीतो मित्रञ्चकार ह ॥८/१॥   
सप्ततालान्विनिर्भिद्य शरेणैकेन पश्यतः । पादेन दुन्दुभेः कायञ्चिक्षेप दशयोजनम् ॥८/२॥  
तद्रिपुं बालिनं हत्वा भ्रातरं वैरकारिणम् । किष्किन्धां कपिराज्यञ्च रुमां तारां समर्पयत् ॥८/३॥   
ऋष्यमूके हरीशाय, किष्किन्धेशोऽब्रवीदथ । सीतां त्वं प्राप्स्यसे यद्वत्तथा राम करोमि ते ॥८/४॥  
तच्छ्रुत्वा माल्यवत्पृष्ठे चातुर्मास्यं चकार सः । किष्किन्धायाञ्च सुग्रीवो यदा नाऽऽयाति दर्शनम् ॥८/५॥  
तदाऽब्रवीत्तं रामोक्तं[[97]](#footnote-98) लक्ष्मणो व्रज राघवम् । न च सङ्कुचितः पन्था येन वाली[[98]](#footnote-99) हतो गतः ॥८/६॥  
समये तिष्ठ सुग्रीव मा वालिपथमन्वगाः । सुग्रीव आह संसक्तो गतं कालं न बुद्धवान् ॥८/७॥  
इत्युक्त्वा स गतो रामं नत्वोवाच हरीश्वरः ॥८/८॥

सुग्रीव उवाच -  
आनीता वानराः सर्वे सीतायाश्च गवेषणे । त्वन्मतात्[[99]](#footnote-100) प्रेषयिष्यामि विचिन्वन्तु च जानकीम् ॥८/९॥   
पूर्वादौ मासमायान्तु[[100]](#footnote-101) मासादूर्ध्वं निहन्मि तान् । इत्युक्त्वा वानराः पूर्वपश्चिमोत्तरमार्गगाः ॥८/१०॥  
जग्मू रामं ससुग्रीवमपश्यन्तस्तु जानकीम् । रामाङ्गुलीयं सङ्गृह्य हनूमान्वानरैः सह ॥८/११॥  
दक्षिणे मार्गयामास सुप्रभाया गुहान्तिके । मासादूर्ध्वञ्च विन्यस्ता[[101]](#footnote-102) अपश्यन्तस्तु जानकीम् ॥८/१२॥  
ऊचुर्वृथा मरिष्यामो जटायुर्धन्य एव सः । सीतार्थे योऽत्यजत्प्राणान्रावणेन हतो रणे ॥८/१३॥  
तच्छ्रुत्वा प्राह सम्पातिर्विहाय कपिभक्षणम् । भ्राताऽसौ मे जटायुर्वै मयोड्डीनोऽर्कमण्डलम् ॥८/१४॥  
अर्कतापाद्रक्षितोऽगाद्दग्धपक्षोऽहमत्रगः[[102]](#footnote-103) । रामवार्ताश्रवात्पक्षौ जातौ भूयोऽथ जानकीम् ॥८/१५॥  
पश्याम्यशोकवनिकागतां लङ्कागतां किल । शतयोजनविस्तीर्णे लवणाब्धौ त्रिकूटके ॥८/१६॥  
ज्ञात्वा, रामं ससुग्रीवं वानराः कथयन्तु वै ॥८/१७॥

**श्रीरामावतारकथनम्**

नारद उवाच -  
सम्पातिवचनं श्रुत्वा हनूमानङ्गदादयः । अब्धिं दृष्ट्वाऽब्रुवंस्तेऽब्धिं लङ्घयेत्को नु जीवयेत् ॥९/१॥  
कपीनां जीवनार्थाय रामकार्यप्रसिद्धये । शतयोजनविस्तीर्णं पुप्लुवेऽब्धिं स मारुतिः ॥९/२॥  
[[103]](#footnote-104)दृष्ट्वोत्थितञ्च मैनाकं सिंहिकां विनिपात्य च । लङ्कां दृष्ट्वा राक्षसानां गृहाणि, वनितागृहे ॥९/३॥  
दशग्रीवस्य कुम्भस्य कुम्भकर्णस्य रक्षसः । विभीषणस्येन्द्रजितो [[104]](#footnote-105)गृहेऽन्येषां च रक्षसाम् ॥९/४॥  
नापश्यत्पानभूम्यादौ सीतां चिन्तापरायणः । अशोकवनिकां गत्वा दृष्टवाञ्छिंशपातले ॥९/५॥  
राक्षसीरक्षितां सीतां, भव भार्येतिवादिनम् । रावणं शिंशपास्थोऽथ नेति सीतां तु वादिनीं ॥९/६॥  
भव भार्या रावणस्य राक्षसीर्वादिनीः कपिः । गते तु रावणे प्राह राजा दशरथोऽभवत् ॥९/७॥  
रामोऽस्य लक्ष्मणः पुत्रौ वनवासङ्गतौ वरौ । रामपत्नी जानकी त्वं रावणेन हृता बलात् ॥९/८॥  
रामः सुग्रीवमित्रस्त्वां मार्गयन्प्रैषयच्च माम् । साभिज्ञानं चाङ्गुलीयं रामदत्तं गृहाण वै ॥९/९॥  
सीताऽङ्गुलीयं जग्राह साऽपश्यन्मारूतिं तरौ[[105]](#footnote-106) । भूयोऽग्रे चोपविष्टं तमुवाच यदि जीवति ॥९/१०॥  
रामः कथं न नयति शङ्कितामब्रवीत्कपिः ॥९/११॥

हनूमानुवाच -  
रामः सीते न जानीते[[106]](#footnote-107) ज्ञात्वा त्वां स नयिष्यति । रावणं राक्षसं हत्वा सबलं देवि मा शुचः ॥९/१२॥  
साभिज्ञानं देहि मे त्वं मणिं सीताऽददात्कपौ[[107]](#footnote-108) । उवाच मां यथा रामो नयेच्छीघ्रं तथा कुरु ॥९/१३॥

काकाक्षिपातनकथां प्रातर्याहि हि शोकहा[[108]](#footnote-109) । मणिं कथां गृहीत्वाऽऽह हनूमान्नेष्यते[[109]](#footnote-110) पतिः ॥९/१४॥   
अथवा ते त्वरा काचित्पृष्ठमारुह मे शुभे । अद्य त्वां दर्शयिष्यामि ससुग्रीवञ्च राघवम् ॥९/१५॥  
सीताऽब्रवीद्धनूमन्तं नयतां मां हि राघवः । हनूमान्स दशग्रीवदर्शनोपायमाकरोत् ॥९/१६॥  
वनं बभञ्ज तत्पालान्हत्वा दन्तनखादिभिः । हत्वा तु किङ्करान् सर्वान् सप्त मन्त्रिसुतानपि ॥९/१७॥   
पुत्रमक्षं[[110]](#footnote-111) कुमारञ्च शक्रजिच्च बबन्ध तम् । नागपाशेन पिङ्गाक्षं दर्शयामास रावणम् ॥९/१८॥  
उवाच रावणः कस्त्वं मारुतिः प्राह रावणम् ॥९/१९॥

हनूमनुवाच -   
रामदूतो राघवाय सीतां देहि मरिष्यसि । रामबाणैर्हतः सार्द्धं लङ्कास्थै राक्षसैर्ध्रुवम् ॥९/२०॥  
रावणो हन्तुमुद्युक्तो विभीषणनिवारितः । दीपयामास लाङ्गलं दीप्तपुच्छः स मारुतिः ॥९/२१॥  
दग्ध्वा लङ्कां राक्षसांश्च[[111]](#footnote-112) दृष्ट्वा सीतां प्रणम्य ताम् । समुद्रपारमागम्य दृष्टा सीतेति चाब्रवीत् ॥९/२२॥   
अङ्गदादीन्, अङ्गदाद्यैः पीत्वा मधुवने मधु । जित्वा दधिमुखादींश्च दृष्ट्वा रामञ्च तेऽब्रुवन् ॥९/२३॥  
दृष्टा सीतेति रामोऽपि हृष्टः पप्रच्छ मारुतिम् ॥९/२४॥

श्रीराम उवाच -  
कथं दृष्ट्वा त्वया सीता किमुवाच च मां प्रति । सीताकथामृतेनैव सिञ्च मां कामवह्निगम् ॥९/२५॥

नारद उवाच -  
हनूमानब्रवीद्रामं लङ्घयित्वाऽब्धिमागतः । सीतां दृष्ट्वा पुरीं दग्ध्वा सीतामणिं गृहाण वै ॥९/२६॥  
हत्वा त्वं रावणं सीतां प्राप्स्यसे राम मा शुच [[112]](#footnote-113) । गृहीत्वा तं मणिं रामो रुरोद विरहातुरः ॥९/२७॥  
मणिं दृष्ट्वा जानकी मे दृष्टा, सीतां नयस्व माम् । तया विना न जीवामि, सुग्रीवाद्यैः प्रबोधितः ॥९/२८॥  
समुद्रतीरं गतवांस्तत्र रामं विभीषणः । गतस्तिरस्कृतो भ्रात्रा रावणेन दुरात्मना ॥९/२९॥  
रामाय देहि सीतां त्वमित्युक्तेनासहायवान् । रामो विभीषणं मित्रं लङ्कैश्वर्येऽभ्यषेचयत् ॥९/३०॥  
समुद्रं प्रार्थयन्मार्गं यदा नादात्तदा शरैः । भेदयामास, रामञ्च उवाचाब्धिः समागतः॥९/३१॥  
समुद्र उवाच -

नलेन सेतुं बद्‌ध्वाऽब्धौ लङ्कां व्रज, गभीरकः । अहं त्वया कृतः पूर्वं, रामोऽपि नलसेतुना ॥९/३२॥  
कृतेन तरुशैलाद्यैर्गतः पारं महोदधेः । वानरैः स सुवेलस्थः सह लङ्कां ददर्श वै ॥९/३३॥

**रामायणे युद्धकाण्डम्**

नारद उवाच -  
रामोक्तश्चाङ्गदो गत्वा रावणं प्राह जानकी । दीयतां राघवायाऽऽशु अन्यथा त्वं मरिष्यसि ॥१०/१॥  
रावणो हन्तुमुद्युक्तः [[113]](#footnote-114)आगाद्धतराक्षसः । रामायाऽऽह दशग्रीवो युद्धमेकं तु मन्यते ॥१०/२॥   
रामो युद्धाय तच्छ्रुत्वा लङ्कां सकपिराययौ । वानरो हनूमान् मैन्दो द्विविदो जाम्बवान्नलः ॥१०/३॥   
नीलस्तारोऽङ्गदो धूम्रो सुषेणः [[114]](#footnote-115)केशरी गयः । [[115]](#footnote-116)पनसो विनतो रम्भः शरभः क्रथनो बली ॥१०/४॥  
गवाक्षो दधिवक्त्रश्च [[116]](#footnote-117)गवयो गन्धमादनः । एते चान्ये च सुग्रीव एतैर्युक्तो ह्यसङ्ख्यकैः ॥१०/५॥   
रक्षसां वानराणाञ्च युद्धं सङ्कुलमाबभौ । राक्षसा वानरानञ्जघ्नुः शरशक्तिगदादिभिः ॥१०/६॥   
वानरा राक्षसान् जघ्नुर्नखदन्तशिलादिभिः । हस्त्यश्वरथपादातं राक्षसानां बलं हतम् ॥१०/७॥   
हनूमान् गिरिशृङ्गेण धूम्राक्षमवधीद्रिपुम् । अकम्पनं प्रहस्तञ्च युध्यन्तं नील आवधीत् ॥१०/८॥  
इन्द्रजिच्छरबन्धाच्च विमुक्तौ रामलक्ष्मणौ । तार्क्ष्यसन्दर्शनाद्वाणैर्जघ्नतू राक्षसं बलम् ॥१०/९॥   
रामः शरैर्जर्जरितं रावणञ्चाकरोद्रणे । रावणः कुम्भकर्णञ्च बोधयामास दुःखितः ॥१०/१०॥   
कुम्भकर्णः प्रबुद्धोऽथ पीत्वा घटसहस्रकम् । मद्यस्य महिषादीनां भक्षयित्वाह रावणम् ॥१०/११॥

कुम्भकर्ण उवाच -   
सीताया हरणं पापं कृतं, त्वं हि गुरुर्यतः । अतो गच्छामि युद्धाय रामं हन्मि सवानरम् ॥१०/१२॥

नारद उवाच -   
इत्युक्त्वा वानरान्सर्वान्कुम्भकर्णो ममर्द ह । गृहीतस्तेन सुग्रीवः कर्णनासं चकर्त सः ॥१०/१३॥   
कर्णनासाविहीनोऽसौ भक्षयामास वानरान् । रामोऽथ कुम्भकर्णस्य बाहू चिच्छेद सायकैः ॥१०/१४॥   
ततः पादौ ततश्छित्त्वा शिरो भूमौ न्यपातयत् । अथ कुम्भो निकुम्भश्च मकराक्षश्च राक्षसः ॥१०/१५॥  
सहोदरमहापार्श्वौ मत्त उन्मत्तराक्षसः । प्रघसो भासकर्णश्च विरूपाक्षश्च [[117]](#footnote-118)संयुगे ॥१०/१६॥   
देवान्तको नरान्तश्च त्रिशिराश्चातिकायकः । रामेण लक्ष्मणेनैते वानरैः सविभीषणैः ॥१०/१७॥   
युध्यमानास्तथा ह्यन्ये राक्षसा भुवि पातिताः । इन्द्रजिन्मायया युध्यन्रामादीन्स बबन्ध ह ॥१०/१८॥  
वरदत्तैर्न्नागबाणैः[[118]](#footnote-119) ओषध्या तौ विशल्यकौ । विशल्ययाव्रणौ[[119]](#footnote-120) कृत्वा मारुत्यानीतपर्वते ॥१०/१९॥   
हनूमान्धारयामास तत्रागं[[120]](#footnote-121) यत्र संस्थितः । निकुम्भिलायां होमादि [[121]](#footnote-122)कुर्वन्तं तं हि लक्ष्मणः ॥१०/२०॥   
शरैरिन्द्रजितं वीरं[[122]](#footnote-123) युद्धे तं तु व्यशातयत्[[123]](#footnote-124) । रावणः शोकसन्तप्तः सीतां [[124]](#footnote-125)हन्तुं समुद्यतः ॥१०/२१॥   
[[125]](#footnote-126)अविन्ध्यवारितो राजा रथस्थः सबलो ययौ । इन्द्रोक्तो मातली रामं रथस्थं प्रचकार तम् ॥१०/२२॥   
रामरावणयोर्युद्धं रामरावणयोरिव । रावणो वानरान्हन्ति मारुत्याद्याश्च रावणम् ॥१०/२३॥   
रामः शस्त्रैस्तमस्त्रैश्च ववर्ष जलदो यथा । तस्य ध्वजं स चिच्छेद रथमश्वांश्च सारथिम् ॥१०/२४॥   
धनुर्बाहूञ्छिरांस्येव उत्तिष्ठन्ति शिरांसि हि । पैतामहेन हृदयं भित्वा रामेण रावणः ॥१०/२५॥   
भूतले पातितः सर्वै राक्षसै रुरुदुः स्त्रियः । आश्वास्य तञ्च संस्कृत्य रामाज्ञप्तो विभीषणः ॥१०/२६॥   
हनूमताऽऽनयद्रामः सीतां [[126]](#footnote-127)शुद्धां गृहीतवान् । रामो वह्नौ प्रविष्टां तां शुद्धामिन्द्रादिभिः[[127]](#footnote-128) स्तुतः ॥१०/२७॥   
ब्रह्मणा दशरथेन, त्वं [[128]](#footnote-129)विष्णू राक्षसमर्दनः । [[129]](#footnote-130)इन्द्रोऽर्चितोऽमृतवृष्ट्या[[130]](#footnote-131) जीवयामास वानरान् ॥१०/२८॥

रामेण पूजिता जग्मुर्युद्धं दृष्ट्वा दिवञ्च ते । रामो विभीषणायादाल्लङ्कामभ्यर्च्य वानरान् ॥१०/२९॥   
ससीतः पुष्पके स्थित्वा गतमार्गेण वै गतः । दर्शयन्वनदुर्गाणि सीतायै हृष्टमानसः ॥१०/३०॥   
भरद्वाजं नमस्कृत्य नन्दिग्रामं समागतः । भरतेन[[131]](#footnote-132) नतश्चागादयोध्यान्तत्र संस्थितः ॥१०/३१॥   
वसिष्ठादीन्नमस्कृत्य कौसल्याञ्चैव केकयीम् । सुमित्रां प्राप्तराज्योऽथ द्विजादीन् सोऽभ्यपूजयत् ॥१०/३२॥   
वासुदेवं[[132]](#footnote-133) स्वमात्मानमश्वमेधैरथायजत् । सर्वदानानि स ददौ, पालयामास सः प्रजाः ॥१०/३३॥   
पुत्रवद्धर्मकामादीन् दुष्टनिग्रहणे रतः । सर्वो धर्मपरो लोकः सर्वसस्या च मेदिनी ॥१०/३४॥  
नाकालमरणञ्चाऽऽसीद्रामे राज्यं प्रशासति ॥१०/३५॥

**श्रीरामावतारकथनम् ।**

नारद उवाच -  
राज्यस्थं राघवं जग्मुरगस्त्याद्याः सुपूजिताः ॥११/१॥

ऋषय उवाच -  
धन्यस्त्वं विजयी यस्मादिन्द्रजिद्विनिपातितः । ब्रह्मात्मजः पुलस्त्योभूद्विश्रवास्तस्य कैकसी ॥११/२॥   
पुष्पोत्कटाऽभूत्प्रथमा तत्पुत्रोऽभूद्धनेश्वरः । कैकस्यां रावणो जज्ञे विंशद्बाहुर्द्दशाननः ॥११/३॥

तपसा ब्रह्मदत्तेन वरेण जितदैवतः । कुम्भकर्णः सनिद्रोऽभूद्धर्मिष्ठोऽभूद्विभीषणः ॥११/४॥  
स्वसा शूर्पणखा तेषां रावणान्मेघनादकः । इन्द्रं जित्वेन्द्रजिच्चाभूद्रावणादधिको बली ॥११/५॥  
हतस्त्वया[[133]](#footnote-134) लक्ष्मणेन देवादेः क्षेममिच्छता ॥११/६॥

नारद उवाच -  
इत्युक्त्वा ते गता विप्रा अगस्त्याद्या नमस्कृताः । देवप्रार्थितरामोक्तः शत्रुघ्नो लवणार्दनः ॥११/७॥  
अभूत्पूर्मथुरा काचिद्रामोक्तो भरतोऽवधीत् । कोटित्रयञ्च शैलूषपुत्राणां निशितैः शरैः ॥११/८॥  
शैलूषं [[134]](#footnote-135)दुष्टगन्धर्वं सिन्धुतीरनिवासिनम् । तक्षञ्च पुष्करं पुत्रं स्थापयित्वाऽथ देशयोः ॥११/९॥   
भरतोऽगात्सशत्रुघ्नो राघवं पूजयन्स्थितः । रामो दुष्टान्निहत्याऽऽजौ शिष्टान्संपाल्य दानतः[[135]](#footnote-136) ॥११/१०॥   
पुत्रौ कुशलवौ जातौ वाल्मीकेराश्रमे वरौ । लोकापवादात्त्यक्तायां ज्ञातौ सुचरितश्रवात् ॥११/११॥   
राज्येऽभिषिच्य ब्रह्माहमस्मीतिध्यानतत्परः । दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च ॥११/१२॥   
राज्यं [[136]](#footnote-137)कृत्वा क्रतून्कृत्वा [[137]](#footnote-138)स्वर्गं देवार्चितो[[138]](#footnote-139) ययौ । सपौरः सानुजः, सीतापुत्रो जनपदान्वितः[[139]](#footnote-140) ॥११/१३॥  
अग्निरुवाच -  
वाल्मीकिर्नारदाच्छ्रुत्वा रामायणमकारयत् । सविस्तरं, य एतच्च शृणुयात्स दिवं व्रजेत् ॥११/१४॥

**कृष्णावतारकथावर्णनम् ।**

अग्निरुवाच -  
हरिवंशं प्रवक्ष्यामि विष्णुनाभ्यम्बुजादजः । ब्रह्मणोऽत्रिस्ततः सोमः सोमाज्जातः पुरूरवाः ॥१२/१॥   
तस्मादायुरभूत्तस्मान्नहुषोऽतो ययातिकः । यदुञ्च तुर्वसुं तस्माद्देवयानी व्यजायत ॥१२/२॥   
द्रुह्यञ्चानुञ्च पूरुञ्च शर्म्मिष्ठा वार्षपर्वणी । यदोः कुले यादवाश्च वासुदेवस्तदुत्तमः ॥१२/३॥   
भुवो भारावतारार्थं देवक्यां[[140]](#footnote-141) वसुदेवतः । हिरण्यकशिपोः पुत्राः षड्‌गर्भा योगनिद्रया ॥१२/४॥   
विष्णुप्रयुक्तया नीता देवकीजठरं पुरा । अभूच्च सप्तमो गर्भो देवक्या जठराद्बलः ॥१२/५॥   
सङ्क्रामितोऽभूद्रोहिण्यां रौहिणेयस्ततो हरिः । कृष्णाष्टम्याञ्च नभसि अर्धरात्रे चतुर्भुजः ॥१२/६॥   
देवक्या वसुदेवेन स्तुतो बालो द्विबाहुकः । वसुदेवः कंसभयाद्यशोदाशयनेऽनयत् ॥१२/७॥   
यशोदाबालिकां गृह्य देवकीशयनेऽनयत् । कंसो बालध्वनिं श्रुत्वा तां चिक्षेप शिलातले ॥१२/८॥   
वारितोऽपि स देवक्या [[141]](#footnote-142)मृत्युर्गर्भोष्टमो मम । श्रुत्वाऽशरीरिणीं वाचमतो[[142]](#footnote-143) गर्भास्तु मारिताः ॥१२/९॥   
सा क्षिप्ता बालिका कंसमाकाशस्थाऽब्रवीदिदम् ॥१२/१०॥

बालिकोवाच -   
किं मया क्षिप्तया कंस जातो यस्त्वां बधिष्यति । सर्वस्वभूतो देवानां भूभारहरणाय[[143]](#footnote-144) सः ॥१२/११॥

अग्निरुवाच -   
इत्युक्त्वा सा च शुम्भादीन्हत्वा इन्द्रेण च स्तुता । आर्या दुर्गा देवगर्भा[[144]](#footnote-145) अम्बिका भद्रकाल्यपि ॥१२/१२॥   
भद्रा क्षेम्या क्षेमकरी नैकबाहुर्न्नमामि ताम् । त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नाम सर्वान्कामान्स चाऽऽप्नुयात् ॥१२/१३॥   
कंसोऽपि पूतनादींश्च[[145]](#footnote-146) प्रैषयद्बालनाशने । यशोदापतिनन्दाय वसुदेवेन चार्पितौ ॥१२/१४॥   
रक्षणाय च कंसादेर्भीतेनैव हि गोकुले । रामकृष्णौ चेरतुस्तौ गोभिर्गोपालकैः सह ॥१२/१५॥   
सर्वस्य जगतः पालौ गोपालौ तौ बभूवतुः । कृष्णश्चोलूखले बद्धो दाम्ना व्यग्रयशोदया ॥१२/१६॥   
यमलार्जुनमध्येऽगाद्भग्नौ च यमलार्जुनौ । परिवृत्तश्च शकटः पादक्षेपात्स्तनार्थिना ॥१२/१७॥   
पूतना स्तनपानेन सा हता हन्तुमुद्यता । वृन्दावनगतः कृष्णः कालियं यमुनाह्रदात् ॥१२/१८॥   
जित्वा निःसार्य चाब्धिस्थं चकार बलसंस्तुतः । क्षेमं तालवनं चक्रे हत्वा धेनुकगर्द्दभं ॥१२/१९॥   
अरिष्टवृषभं हत्वा केशिनं हयरूपिणम् । शक्रोत्सवं परित्यज्य कारितो गोत्रयज्ञकः ॥१२/२०॥   
पर्वतं धारयित्वा च शक्राद्वृष्टिर्निवारिता । [[146]](#footnote-147)नमस्कृतो महेन्द्रेण गोविन्दोऽथार्जुनोर्पितः ॥१२/२१॥   
इन्द्रोत्सवस्तु तुष्टेन भूयः कृष्णेन कारितः । रथस्थो मथुरां चागात्कंसोक्ताक्रूरसंस्तुतः ॥१२/२२॥   
गोपीभिरनुरक्ताभिः क्रीडिताभिर्निरीक्षितः । रजकं चाप्रयच्छन्तं हत्वा वस्त्राणि [[147]](#footnote-148)चाग्रहीत् ॥१२/२३॥   
सह रामेण [[148]](#footnote-149)मालाभृन्मालाकारे वरं[[149]](#footnote-150) ददौ । दत्तानुलेपनां कुब्जामृजुं [[150]](#footnote-151)चक्रेऽहनद्गजं ॥१२/२४॥   
मत्तं कुवलयापीडं द्वारि रङ्गं प्रविश्य च । कंसादीनां पश्यतां च मञ्चस्थाने[[151]](#footnote-152) नियुद्धकम् ॥१२/२५॥   
चक्रे चाणूरमल्लेन मुष्टिकेन बलोऽकरोत् । चाणूरमुष्टिकौ ताभ्यां हतौ मल्लौ तथाऽपरे ॥१२/२६॥   
मथुराधिपतिं कंसं हत्वा तत्पितरं हरिः । चक्रे यादवराजानमस्तिप्राप्ती च कंसगे ॥१२/२७॥   
जरासन्धस्य ते पुत्र्यौ, जरासन्धस्तदीरितः । चक्रे स मथुरारोधं यादवैर्युयुधे शरैः ॥१२/२८॥   
रामकृष्णौ च मथुरां त्यक्त्वा गोमन्तमागतौ । जरासन्धं विजित्याऽऽजौ पौण्ड्रकं वासुदेवकम् ॥१२/२९॥   
पुरीं तु द्वारकां कृत्वा न्यवसद्यादवैर्वृतः । भौमं तु नरकं हत्वा तेनाऽऽनीताश्च कन्यकाः ॥१२/३०॥   
देवगन्धर्वयक्षाणां ता उवाच जनार्दनः । षोदशस्त्रीसहस्राणि रुक्मिण्याद्यास्तथाष्ट च ॥१२/३१॥   
सत्यभामासमायुक्तो गरुडे नरकार्दनः । मणिशैलं सरत्नञ्च इन्द्रं जित्वा हरिर्दिवि ॥१२/३२॥   
पारिजातं समानीय सत्यभामागृहेऽकरोत् । [[152]](#footnote-153)सान्दीपनेश्च [[153]](#footnote-154)शस्त्रास्त्रं ज्ञात्वा तद्बालकं ददौ ॥१२/३३॥   
जित्वा पञ्चजनं दैत्यं यमेन च सुपूजितः । अवधीत्कालयवनं मुचुकुन्देन पूजितः ॥१२/३४॥   
वसुदेवं देवकीञ्च [[154]](#footnote-155)भक्तविप्रांश्च सोऽर्चयत् । रेवत्यां बलभद्राच्च यज्ञाते निशठोन्मुकौ ॥१२/३५॥   
[[155]](#footnote-156)कृष्णात्साम्बो जाम्बवत्यामन्यास्वन्येऽभवत्सुताः । प्रद्युम्नोऽभूच्च रुक्मिण्यां षष्ठेऽह्नि स हृतो बलात् ॥१२/३६॥   
शम्बरेणाम्बुधौ क्षिप्तो मत्स्यो जग्राह, धीवरः । तं मत्स्यं शम्बरायादान्मायावत्यै च शम्बरः ॥१२/३७॥   
मायावती मत्स्यमध्ये दृष्ट्वा स्वं पतिमादरात् । पुपोष सा तं [[156]](#footnote-157)चोवाच रतिस्तेऽहं पतिर्मम ॥१२/३८॥   
कामस्त्वं शम्भुनाऽनङ्गः कृतोऽहं शम्बरेण च । हृता, न तस्य पत्नी, त्वं मायाज्ञः शम्बरं जहि ॥१२/३९॥   
तच्छ्रुत्वा शम्बरं हत्वा प्रद्युम्नः सह भार्यया । मायावत्या ययौ कृष्णं कृष्णो हृष्टोऽथ रुक्मिणी ॥१२/४०॥   
प्रद्युम्नादनिरुद्धोऽभूदुषापतिरुदारधीः । बाणो बलिसुतस्तस्य सुतोषा शोणितं पुरम् ॥१२/४१॥   
तपसा शिवपुत्रोऽभून्मयूरध्वजपाततः[[157]](#footnote-158) । युद्धं प्राप्स्यसि बाण त्वं बाणं तुष्टः शिवोभ्यधात्[[158]](#footnote-159) ॥१२/४२॥   
शिवेन [[159]](#footnote-160)क्रीडतीं गौरीं दृष्ट्वोषा[[160]](#footnote-161) सस्पृहा पतौ । तामाह गौरी भर्त्ता ते निशि स्वप्ने तु[[161]](#footnote-162) दर्शनात् ॥१२/४३॥   
वैशाखमासद्वादश्यां पुमान्भर्ता[[162]](#footnote-163) भविष्यति । गौर्युक्ता हर्षिता चोषा गृहे सुप्ता ददर्श तत् ॥१२/४४॥  
आत्मना सङ्गतं ज्ञात्वा तत्सख्या चित्रलेखया । लिखिताद्वै चित्रपटादनिरुद्धं[[163]](#footnote-164) समानयत् ॥१२/४५॥

कृष्णपौत्रं द्वारकातो दुहित्रा बाणमन्त्रिणः । कुम्भाण्डस्यानिरुद्धोऽगाद्रराम ह्युषया सह ॥१२/४६॥   
बाणध्वजस्य सम्पाते रक्षिभिः स निवेदितः । अनिरुद्धस्य बाणेन युद्धमासीत्सुदारुणम् ॥१२/४७॥   
श्रुत्वा तु नारदात्कृष्णः प्रद्युम्नबलभद्रवान् । गरुडस्थोऽथ जित्वाग्नीञ्ज्वरं माहेश्वरं तथा ॥१२/४८॥   
हरिशङ्करयोर्युद्धं बभूवाथ शराशरि । [[164]](#footnote-165)नन्दिविनायकस्कन्दमुख्यास्तार्क्ष्यादिभिर्जिताः ॥१२/४९॥   
जृम्भिते शङ्करे सुप्ते[[165]](#footnote-166) जृम्भणास्त्रेण विष्णुना । छिन्नं सहस्रं बाहूनां रुद्रेणाभयमर्थितम्[[166]](#footnote-167) ॥१२/५०॥   
विष्णुना जीवितो बाणो द्विबाहुः प्राब्रवीच्छिवम् ॥१२/५१॥

कृष्ण उवाच -  
त्वया यदभयं दत्तं बाणस्यास्य मयाऽपि तत् । आवयोर्न्नास्ति भेदो वै भेदी नरकमाप्नुयात् ॥१२/५२॥

अग्निरुवाच -   
शिवाद्यैः पूजितो विष्णुः सोनिरुद्ध उषादियुक् । द्वारकां तु गतो रेमे उग्रसेनादियादवैः ॥१२/५३॥  
अनिरुद्धात्मजो वज्रो मार्कण्डेयात्तु सर्ववित् । बलभद्रः प्रलम्बघ्नो यमुनाकर्षणोऽभवत् ॥१२/५४॥   
द्विविदस्य कपेर्भेत्ता कौरवोन्मादनाशनः । हरी रेमेऽनेकमूर्ती रुक्मिण्यादिभिरीश्वरः॥१२/५५॥   
पुत्रानुत्पादयामास त्वसङ्ख्यातान् स यादवान् । हरिवंशं पठेद्यस्तु प्राप्तकामो हरिं व्रजेत् ॥१२/५६॥

**भारताख्यानम्।**

अग्निरुवाच -  
भारतं सम्प्रवक्ष्यामि कृष्णमाहात्म्यलक्षणम् । भूभारमहरद्विष्णुर्न्निमित्तीकृत्य पाण्डवान् ॥१३/१॥  
विष्णुनाभ्यब्जजो ब्रह्मा ब्रह्मपुत्रोऽत्रिरत्रितः । सोमः सोमाद्बुधस्तस्मादैल आसीत् पुरूरवाः ॥१३/२॥   
तस्मादायुस्ततो राजा नहुषोऽतो ययातिकः । ततः पुरुस्तस्य वंशे भरतोऽथ नृपः कुरुः ॥१३/३॥   
तद्वंशे शान्तनुस्तस्माद्भीष्मो गङ्गासुतोऽनुजौ[[167]](#footnote-168) । चित्राङ्गदो विचित्रश्च सत्यवयाञ्च शन्तनोः ॥१३/४॥   
स्वर्गं गते शान्तनौ च भीष्मो भार्याविवर्जितः । अपालयत् भ्रातृराज्यं बालश्चित्राङ्गदो हतः ॥१३/५॥   
चित्राङ्गदेन, द्वे कन्ये काशिराजस्य चाम्बिका । अम्बालिका च भीष्मेण आनीते विजितारिणा ॥१३/६॥   
भार्ये विचित्रवीर्यस्य यक्ष्मणा स दिवङ्गतः । सत्यवत्या[[168]](#footnote-169) ह्यनुमतादम्बिकायां नृपोऽभवत् ॥१३/७॥   
धृतराष्ट्रोऽम्बालिकायां पाण्डुश्च व्यासतः सुतः । गान्धार्य्यां धृतराष्ट्राच्च दुर्योधनमुखं शतम् ॥१३/८॥   
शतशृङ्गाश्रमपदे भार्यायोगादथो[[169]](#footnote-170) मृतः । ऋषिशापात्ततो धर्मात्कुन्त्यां पाण्डोर्युधिष्ठिरः ॥१३/९॥   
वाताद्भीमोऽर्जुनः शक्रान्माद्र्यामश्विकुमारतः । नकुलः सहदेवश्च पाण्डुर्माद्रीयुतो[[170]](#footnote-171) मृतः ॥१३/१०॥   
कर्णः कुन्त्यां हि कन्यायां जातो दुर्योधनाश्रितः । कुरुपाण्डवयोर्वैरं दैवयोगाद्बभूव ह ॥१३/११॥   
दुर्योधनो जतुगृहे पाण्डवानदहत्कुधीः । दग्धागाराद्विनिष्क्रान्ता मातृषष्ठास्तु पाण्डवाः ॥१३/१२॥   
ततस्तु[[171]](#footnote-172) एकचक्रायां ब्राह्मणस्य निवेशने । मुनिवेषाः स्थिताः सर्वे निहत्य बकराक्षसम् ॥१३/१३॥   
ययुः पाञ्चालविषयं द्रौपद्यास्ते स्वयंवरे । सम्प्राप्ता बाहुवेषेण[[172]](#footnote-173) द्रौपदी[[173]](#footnote-174) पञ्चपाण्डवैः[[174]](#footnote-175) ॥१३/१४॥  
अर्धराज्यं ततः[[175]](#footnote-176) प्राप्ता ज्ञाता दुर्योधनादिभिः । गाण्डीवञ्च धनुर्दिव्यं पावकाद्रथमुत्तमम् ॥१३/१५॥   
सारथिञ्चार्जुनः सङ्ख्ये कृष्णमक्षय्यशायकान् । ब्रह्मास्त्रादींस्तथा द्रोणात्सर्वे शस्त्रविशारदाः[[176]](#footnote-177) ॥१३/१६॥   
कृष्णेन सोऽर्जुनो वह्निं खाण्डवे समतर्पयत् । इन्द्रवृष्टिं वारयंश्च [[177]](#footnote-178)शरवर्षेण पाण्डवः ॥१३/१७॥   
जिता दिशः पाण्डवैस्तु राज्यञ्चक्रे युधिष्ठिरः । बहुस्वर्णं राजसूयं, न सेहे तत्सुयोधनः ॥१३/१८॥   
भ्रात्रा दुःशासनेनोक्तः कर्णेन प्राप्तभूतिना । द्यूतकार्ये शकुनिना द्यूतेन स युधिष्ठिरम् ॥१३/१९॥   
अजयत्तस्य राज्यञ्च सभास्थो मायया हसन् । जितो युधिष्ठिरो भ्रातृयुक्तश्चारण्यकं ययौ ॥१३/२०॥   
वने द्वादश वर्षाणि प्रतिज्ञातानि सोऽनयत् । अष्टाशीतिसहस्राणि भोजयन्पूर्ववद् द्विजान् ॥१३/२१॥   
सधौम्यो द्रौपदीषष्ठस्ततः प्रागाद्विराटकम् । कङ्को द्विजो ह्यविज्ञातो राजा भीमोऽथ सूपकृत् ॥१३/२२॥

बृहन्नलाऽर्जुनो, भार्या सैरिन्ध्री, यमजौ तथा । अन्यनाम्ना, भीमसेनः कीचकं चावधीन्निशि ॥१३/२३॥   
द्रौपदीं [[178]](#footnote-179)हर्तुकामं तमर्जुनश्चाजयत्कुरून्[[179]](#footnote-180) । कुर्वतो गोग्रहादींश्च तैर्ज्ञाताः पाण्डवा अथ ॥१३/२४॥   
सुभद्रा कृष्णभगिनी अर्जुनात्समजीजनत् । अभिमन्युं ददौ तस्मै विराटश्चोत्तरां सुताम् ॥१३/२५॥   
सप्ताक्षौहिणीश आसीद्धर्म्मराजो रणाय सः । कृष्णो दूतोऽब्रवीद्गत्वा दुर्योधनममर्षणम् ॥१३/२६॥   
एकादशाक्षौहिणीशं नृपं दुर्योधनं तदा । युधिष्ठिरायार्द्धराज्यं देहि ग्रामांश्च पञ्च वा ॥१३/२७॥   
युध्यस्व वा, वचः श्रुत्वा कृष्णमाह सुयोधनः ॥१३/२८॥

सुयोधन उवाच -   
भूसूच्यग्रं न दास्यामि योत्स्ये सङ्ग्रहणोद्यतः ॥१३/२९॥

अग्निरुवाच -  
विश्वरूपं दर्शयित्वा अधृष्यं विदुरार्चितः । प्रागाद्युधिष्ठिरं प्राह योधयैनं सुयोधनम् ॥१३/३०॥

**भरताख्याने कुरुपाण्डवसङ्ग्रामवर्णनम् ।**

अग्निरुवाच -  
यौधिष्ठिरीं दौर्योधनीं कुरुक्षेत्रं ययौ चमूः । भीष्मद्रोणादिकान्दृष्ट्वा नायुध्यत गुरूनिति ॥१४/१॥   
पार्थं ह्युवाच भगवानशोच्या भीष्ममुख्यकाः । शरीराणि विनाशीनि न शरीरी विनश्यति ॥१४/२॥

अयमात्मा परं ब्रह्म अहं ब्रह्मस्मि विद्धि तम् । सिद्ध्यसिद्ध्योः समो योगी राजधर्मं प्रपालय ॥१४/३॥   
कृष्णोक्तोथार्जुनोऽयुध्यद्रथस्थो वाद्यशब्दवान् । भीष्मः सेनापतिरभूदादौ दौर्योधने बले[[180]](#footnote-181) ॥१४/४॥   
पाण्डवानां शिखण्डी च तयोर्युद्धं बभूव ह । धार्तराष्ट्राः पाण्डवांश्च जघ्नुर्युद्धे सभीष्मकाः ॥१४/५॥   
धार्तराष्ट्रान् शिखण्ड्याद्याः पाण्डवा जघ्नुराहवे । देवासुरसमं युद्धं कुरुपाण्डवसेनयोः ॥१४/६॥   
बभूव स्वस्थदेवानां पश्यतां प्रीतिवर्धनम् । भीष्मोऽस्त्रैः पाण्डवं सैन्यं दशाहोभिर्न्यपातयत् ॥१४/७॥   
दशमे ह्यर्जुनो बाणैर्भीष्मं वीरं ववर्ष ह । शिखण्डी द्रुपदोक्तोऽस्त्रैर्ववर्ष जलदो यथा ॥१४/८॥   
हस्त्यश्वरथपादातमन्योन्यास्त्रनिपातितम्[[181]](#footnote-182) । भीष्मः स्वच्छन्दमृत्युश्च युद्धमार्गं प्रदर्श्य च ॥१४/९॥   
वसूक्तो वसुलोकाय शरशय्यागतः स्थितः । उत्तरायणमीक्षंश्च ध्यायन्विष्णुं स्तुवन्स्थितः ॥१४/१०॥   
दुर्योधने तु शोकार्ते द्रोणः सेनापतिस्त्वभूत् । पाण्डवे हर्षिते सैन्ये धृष्टद्युम्नश्चमूपतिः ॥१४/११॥   
तयोर्युद्धं बभूवोग्रं यमराष्ट्रविवर्धनम् । विराटद्रुपदाद्याश्च निमग्ना द्रोणसागरे ॥१४/१२॥   
दौर्योधनी महासेना हस्त्यश्वरथपत्तिनी । धृष्टद्युम्नाद्धि[[182]](#footnote-183) पतिता द्रोणः काल इवा[[183]](#footnote-184)ऽऽबभौ ॥१४/१३॥   
हतोऽश्वत्थामा [[184]](#footnote-185)वेत्युक्ते द्रोणः शस्त्राणि चात्यजत् । धृष्टद्युम्नशराक्रान्तः पतितः स महीतले ॥१४/१४॥

पञ्चमेऽहनि दुर्धर्षः सर्वक्षत्रं प्रमथ्य च । दुर्योधने तु शोकार्ते कर्णः सेनापतिस्त्वभूत् ॥१४/१५॥   
अर्जुनः पाण्डवानाञ्च तयोर्युद्धं बभूव ह । शस्त्राशस्त्रि महारौद्रं देवासुररणोपमम् ॥१४/१६॥   
कर्णार्जुनाख्ये सङ्ग्रामे कर्णोऽरीनबधीच्छरैः । द्वितीयेऽहनि कर्णस्तु अर्जुनेन निपातितः ॥१४/१७॥   
शल्यो दिनार्द्धं युयुधे ह्यवधीत्तं युधिष्ठिरः । युयुधे भीमसेनेन हतसैन्यः सुयोधनः ॥१४/१८॥   
बहून्हत्वा नरादींश्च भीमसेनमथाब्रवीत् । गदया प्रहरन्तं तु भीमस्तन्तु व्यपातयत् ॥१४/१९॥   
गदयाऽन्यानुजांस्तस्य तस्मिन्नष्टादेशेऽहनि । रात्रौ सुषुप्तञ्च बलं पाण्डवानां न्यपातयत् ॥१४/२०॥   
अक्षौहिणीप्रमाणन्तु अश्वत्थामा महाबलः । द्रौपदेयांश्च पाञ्चालान् धृष्टद्युम्नञ्च सोऽवधीत् ॥१४/२१॥   
पुत्रहीनां द्रौपदीं तां रुदन्तीमर्जुनस्ततः । शिरोमणिं तु जग्राह ऐषिकास्त्रेण तस्य च ॥१४/२२॥   
अश्वत्थामास्त्रनिर्द्दग्धं जीवयामास वै हरिः । उत्तरायास्ततो गर्भं स परीक्षिदभून्नृपः ॥१४/२३॥   
कृतवर्मा कृपो द्रौणिस्त्रयो मुक्तास्ततो रणात् । पाण्डवाः सात्यकिः कृष्णः सप्त मुक्ता न चापरे ॥१४/२४॥   
स्त्रियश्चाऽऽर्ताः समाश्वास्य भीमाद्यैः स युधिष्ठिरः । संस्कृत्य प्रहतान् वीरान् दत्तोदकधनादिकः ॥१४/२५॥   
भीष्माच्छान्तनवाच्छ्रुत्वा धर्मान् सर्वांश्च शान्तिदान् । राजधर्मान्मोक्षधर्मान्दानधर्मान्नृपोऽभवत् ॥१४/२६॥

अश्वमेधे ददौ दानं ब्राह्मणेभ्योऽरिमर्दनः । श्रुत्वाऽर्जुनान्मौसलेयं यादवानाञ्च संक्षयम् ॥१४/२७॥  
राज्ये परीक्षितं स्थाप्य सानुजः स्वर्गमाप्तवान्[[185]](#footnote-186) ॥१४/२८॥

**पाण्डवचरितवर्णनम्**   
अग्निरुवाच -  
युधिष्ठिरे तु राज्यस्थे आश्रमादाश्रमान्तरम् । धृतराष्ट्रो वनमगाद्गान्धारी च पृथा द्विज ॥१५/१॥  
विदुरस्त्वग्निना दग्धो वनजेन दिवङ्गतः । एवं विष्णुर्भुवो भारमहरद्दानवादिकम् ॥१५/२॥   
धर्मायाधर्मनाशाय निमित्तीकृत्य पाण्डवान् । स विप्रशापव्याजेन मुसलेनाहरत्कुलम् ॥१५/३॥   
यादवानां भारकरं वज्रं राज्येऽभ्यषेचयत् । देवादेशात्प्रभासे स देहं त्यक्त्वा स्वयं हरिः ॥१५/४॥   
इन्द्रलोके ब्रह्मलोके पूज्यते स्वर्गवासिभिः । बलभद्रोऽनन्तमूर्तिः पातालात्स्वर्गमीयिवान् ॥१५/५॥   
अविनाशी हरिर्देवो ध्यानिभिर्ध्येय एव सः । विना तद्द्वारकास्थानं प्लावयामास सागरः ॥१५/६॥   
संस्कृत्य यादवान् पार्थो दत्तोदकधनादिकः । स्त्रियोऽष्टावक्रशापेन भार्या विष्णोश्च याः स्थिताः ॥१५/७॥   
पुनस्तच्छापतो नीता गोपालैर्लगुडायुधैः । अर्जुनं हि तिरस्कृत्य पार्थः शोकञ्चकार ह ॥१५/८॥  
व्यासेनाऽऽश्वासितो मेने बलं मे कृष्णसंन्निधौ । हस्तिनापुरमागत्य पार्थः सर्वं न्यवेदयत् ॥१५/९॥   
युधिष्ठिराय स भ्रात्रे पालकाय नृणान्तदा । तद्धनुस्तानि चास्त्राणि स रथस्ते च वाजिनः ॥१५/१०॥   
विना कृष्णेन तन्नष्टं दानञ्चाश्रोत्रिये यथा । तच्छ्रुत्वा धर्मराजस्तु राज्ये स्थाप्य परीक्षितम् ॥१५/११॥   
[[186]](#footnote-187)प्रस्थानं प्रस्थितो धीमान् द्रौपद्या भ्रातृभिः सह । संसारानित्यतां[[187]](#footnote-188) ज्ञात्वा जपन्नष्टशतं हरेः ॥१५/१२॥   
महापथे तु पतिता द्रौपदी सहदेवकः । नकुलः फाल्गुनो भीमो राजा शोकपरायणः ॥१५/१३॥   
इन्द्रानीतरथारूढः सानुजः स्वर्गमाप्तवान् । दृष्ट्वा दुर्योधनादींश्च वासुदेवं च हर्षितः ॥१५/१४॥   
एतत्ते भारतं प्रोक्तं यः पठेत्स दिवं व्रजेत् ॥१५/१५॥

**बुद्धकल्क्यवतारवर्णनम् ।**

अग्निरुवाच -

वक्ष्ये बुद्धावतारञ्च पठतः शृण्वतोऽर्थदम् । पुरा देवासुरे युद्धे दैत्यैर्द्देवाः पराजिताः ॥१६/१॥  
रक्ष रक्षेति शरणं वदन्तो जग्मुरीश्वरम् । मायमोहस्वरुपोऽसौ शुद्धोदनसुतोऽभवत् ॥१६/२॥   
मोहयामास दैत्यांस्तांस्त्याजिता वेदधर्मकम् । ते च बौद्धा बभूवुर्हि तेभ्योऽन्ये वेदवर्जिताः ॥१६/३॥   
आर्हतः सोऽभवत् पश्चादार्हतानकरोत्परान् । एवं पाषण्डिनो जाता वेदधर्मादिवर्जिताः ॥१६/४॥   
नरकार्हं कर्म चक्रुर्ग्रहीष्यन्त्यधमादपि । सर्वे कलियुगान्ते तु भविष्यन्ति च सङ्कराः ॥१६/५॥  
दस्यवः शीलहीनाश्च वेदो वाजसनेयकः । दश पञ्च च शाखा वै प्रमाणेन भविष्यति ॥१६/६॥   
धर्मकञ्चुकसंवीता अधर्मरुचयस्तथा । मानुषान् भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छाः पार्थिवरूपिणः ॥१६/७॥   
कल्की विष्णुयशःपुत्रो याज्ञवल्क्यपुरोहितः । [[188]](#footnote-189)उत्सादयिष्यति म्लेच्छान्गृहीतास्त्रः कृतायुधः ॥१६/८॥   
स्थापयिष्यति [[189]](#footnote-190)मर्यादां चातुर्वर्ण्ये यथोचिताम् । आश्रमेषु च सर्वेषु प्रजाः सद्धर्मवर्त्मनि ॥१६/९॥   
कल्किरूपं परित्यज्य हरिः स्वर्गं गमिष्यति । ततः कृतयुगन्नाम पुरावत् सम्भविष्यति ॥१६/१०॥   
वर्णाश्रमाश्च धर्मेषु स्वेषु स्थास्यन्ति सत्तम । एवं सर्वेषु कल्पेषु सर्वमन्वन्तरेषु च ॥१६/११॥   
अवतारा असङ्ख्याता अतीतानागतादयः । विष्णोर्दशावतारांशान्यः पठेच्छृणुयान्नरः ॥१६/१२॥   
सोऽवाप्तकामो विमलः सकुलः स्वर्गमाप्नुयात् । धर्माधर्मव्यवस्थानमेवं वै कुरुते हरिः ॥१६/१३॥   
अवतीर्णञ्च स गतः सर्गादेः कारणं हरिः ॥१६/१४॥

**द्वादशसङ्ग्रामाः**

कश्यपो वसुदेवोऽभूद्देवकी चादितिर्वरा । देवक्यां वसुदेवात्तु कृष्णोऽभूत्तपसान्वितः ॥२७६/१॥

धर्मसंरक्षणार्थाय ह्यधर्महरणाय च । सुरादेः पालनार्थं च दैत्यादेर्मथनाय च ॥२७६/२॥

रुक्मिणी सत्यभामा च सत्या नग्नजिती प्रिया । सत्यभामा हरेः सेव्या गान्धारी लक्ष्मणा तथा ॥२७६/३॥

मित्रविन्दा च कालिन्दी देवी जाम्बवती तथा । सुशीला च तथा माद्री कौशल्या विजया जया ॥२७६/४॥

एवमादीनि देवीनां सहस्राणि तु षोडश । प्रद्युम्नाद्याश्च रुक्मिण्यां भीमाद्याः सत्यभामया ॥२७६/५॥

जाम्बवत्यां च साम्बाद्याः कृष्णस्यासंस्तथापरे । शतं शतसहस्राणां पुत्राणां तस्य धीमतः ॥२७६/६॥

अशीतिश्च सहस्राणि यादवाः कृष्णरक्षिताः । प्रद्युम्नस्य तु वैदर्भ्यामनिरुद्धो रणप्रियः ॥२७६/७॥

अनिरुद्धस्य वज्राद्या यादवाः सुमहाबलाः । तिस्रः कोट्यो यादवानां षष्टिर्लक्षाणि दानवाः ॥२७६/८॥

मनुष्ये बाधका ये तु तन्नाशाय बभूव सः । कर्तुं धर्मव्यवस्थानं मनुष्यो जायते हरिः ॥२७६/९॥

देवासुराणां सङ्ग्रामा दायार्थं द्वादशाभवन् । प्रथमो नारसिंहस्तु द्वितीयो वामनो रणः ॥२७६/१०॥

सङ्ग्रामस्त्वथ वाराहश्चतुर्थोऽमृतमन्थनः । तारकामयसङ्ग्रामः षष्ठो ह्याजीवको रणः ॥२७६/११॥

त्रैपुरश्चान्धकवधो नवमो वृत्रघातकः । जितो हालाहलश्चाथ घोरः कोलाहलो रणः ॥२७६/१२॥

हिरण्यकशिपोश्चोरो विदार्य च नखैः पुरा । नारसिंहो देवपालः प्रह्लादं कृतवान्नृपम् ॥२७६/१३॥

देवासुरे वामनश्च छलित्वा बलिमूर्जितम् । महेन्द्राय ददौ राज्यं काश्यपोऽदितिसम्भवः ॥२७६/१४॥

वराहस्तु हिरण्याक्षं हत्वा देवानपालयत् । उज्जहार भुवं मग्नां देवदेवैरभिष्टुतः ॥२७६/१५॥

मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा तु वासुकिम् । सुरासुरैश्च मथितं देवेभ्यश्चामृतं ददौ ॥२७६/१६॥

तारकामयसङ्ग्रामे तदा देवाश्च पालिताः । निवार्येन्द्रं गुरून्देवान् दानवान्सोमवंशकृत् ॥२७६/१७॥

विश्वामित्रवशिष्ठात्रिकवयश्च रणे सुरान् । अपालयंस्ते निवार्य रागद्वेषादिदानवान् ॥२७६/१८॥

पृथ्वीरथे ब्रह्मयन्तुरीशस्य शरणो हरिः । ददाह त्रिपुरं देवपालको दैत्यमर्दनः ॥२७६/१९॥

गौरीं जिहीर्षुणा रुद्रमन्धकेनार्दितं हरिः । अनुरक्तश्च रेवत्यां चक्रे चान्धासुरार्दनम् ॥२७६/२०॥

अपां फेनमयो भूत्वा देवासुररणे हरन् । वृत्रं देववरं विष्णुर्देवधर्मानपालयत् ॥२७६/२१॥

शाल्वादीन्दानवाञ्जित्वा हरिः परशुरामकः । अपालयत् सुरादींश्च दुष्टक्षत्रं निहत्य च ॥२७६/२२॥

हालाहलं विषं दैत्यं निराकृत्य महेश्वरात् । भयं निर्णाशयामास देवानां मधुसूदनः ॥२७६/२३॥

देवासुरे रणे यश्च दैत्यः कोलाहलो जितः । पालिताश्च सुराः सर्वे विष्णुना धर्मपालनात् ॥२७६/२४॥

राजानो राजपुत्राश्च मुनयो देवता हरिः । यदुक्तं यच्च नैवोक्तमवतारा हरेरिमे ॥२७६/२५॥

1. ब्राह्मे [↑](#footnote-ref-2)
2. नरोत्तम [↑](#footnote-ref-3)
3. मेऽद्य [↑](#footnote-ref-4)
4. मनुं वृद्धः [↑](#footnote-ref-5)
5. ततः [↑](#footnote-ref-6)
6. नु वै विष्णुर्नारा [↑](#footnote-ref-7)
7. रतम् [↑](#footnote-ref-8)
8. मे दिवसे ह्य [↑](#footnote-ref-9)
9. विधाय [↑](#footnote-ref-10)
10. चरिष्यति [↑](#footnote-ref-11)
11. न्तर्हिते मत्स्ये [↑](#footnote-ref-12)
12. बबन्ध तच्छृङ्गे [↑](#footnote-ref-13)
13. पातुं रुद्रेऽथ [↑](#footnote-ref-14)
14. संश्रुतं [↑](#footnote-ref-15)
15. पप्रणाश [↑](#footnote-ref-16)
16. स्तुत्वा [↑](#footnote-ref-17)
17. जोऽथ करिष्यामि [↑](#footnote-ref-18)
18. संग्लाना [↑](#footnote-ref-19)
19. 1. प्रवर्तकः

    [↑](#footnote-ref-20)
20. गुह्यं [↑](#footnote-ref-21)
21. स राहुस्तच्छि [↑](#footnote-ref-22)
22. कण्ठतः शिरः [↑](#footnote-ref-23)
23. सर्वैस्तदाऽमरैः [↑](#footnote-ref-24)
24. हरेणोक्तं [↑](#footnote-ref-25)
25. पोऽपि स्त्रियः [↑](#footnote-ref-26)
26. तत्र च तत्क्षेत्रं [↑](#footnote-ref-27)
27. द्धरेः [↑](#footnote-ref-28)
28. मे त्वाम्रते [↑](#footnote-ref-29)
29. अप्राप्याथामृतं [↑](#footnote-ref-30)
30. दिवं [↑](#footnote-ref-31)
31. सार्धं तु [↑](#footnote-ref-32)
32. घानासु [↑](#footnote-ref-33)
33. ते [↑](#footnote-ref-34)
34. दित्याश्च [↑](#footnote-ref-35)
35. गृणञ्श्रुतिम् । रेऽगृणाच्छ्रुतिम् । [↑](#footnote-ref-36)
36. स्वर्गलोकं [↑](#footnote-ref-37)
37. भूभारतरणाय [↑](#footnote-ref-38)
38. साक्षाद्देव [↑](#footnote-ref-39)
39. शान्तो [↑](#footnote-ref-40)
40. यद्धोम [↑](#footnote-ref-41)
41. वीरा [↑](#footnote-ref-42)
42. रोत्प्रभुः [↑](#footnote-ref-43)
43. वाल्मीकाय [↑](#footnote-ref-44)
44. स्ताटका [↑](#footnote-ref-45)
45. पावकास्त्रेण [↑](#footnote-ref-46)
46. धीद्द्रती [↑](#footnote-ref-47)
47. चायं [↑](#footnote-ref-48)
48. सदानुजः [↑](#footnote-ref-49)
49. प्रभावकः [↑](#footnote-ref-50)
50. रामाय [↑](#footnote-ref-51)
51. कथितो [↑](#footnote-ref-52)
52. स्तया [↑](#footnote-ref-53)
53. सुपूजिताः [↑](#footnote-ref-54)
54. घ्नोऽथ राजिताम् [↑](#footnote-ref-55)
55. राज्यवर्धनः [↑](#footnote-ref-56)
56. सम्भरन्तु [↑](#footnote-ref-57)
57. मन्थरासती [↑](#footnote-ref-58)
58. काङ्क्षती [↑](#footnote-ref-59)
59. रामो भरतो मत्सुतस्तथा [↑](#footnote-ref-60)
60. वीत्कुब्जा हा [↑](#footnote-ref-61)
61. स त्वया यन्मे कथितं कारयिष्यति, सदुपायं मे कच्चित्तं कारयिष्यति । [↑](#footnote-ref-62)
62. प्रविश्याथ [↑](#footnote-ref-63)
63. सत्यात्त्वं [↑](#footnote-ref-64)
64. संगतः [↑](#footnote-ref-65)
65. भिषिच्यताम् [↑](#footnote-ref-66)
66. न मे नृप [↑](#footnote-ref-67)
67. 1. न त्वं भार्या कालरात्रीर्भर

    [↑](#footnote-ref-68)
68. सत्यपाशेन बद्धस्तु [↑](#footnote-ref-69)
69. सरयूतीरे [↑](#footnote-ref-70)
70. रुदमानापि [↑](#footnote-ref-71)
71. त्रौ ददतु [↑](#footnote-ref-72)
72. प्रातःकालेथ [↑](#footnote-ref-73)
73. श्च ययुस्तीर्णाः [↑](#footnote-ref-74)
74. वास्तुपूजां तत्र [↑](#footnote-ref-75)
75. एकास्त्रेणैव [↑](#footnote-ref-76)
76. कौशल्यां स कथां पौर्वां [↑](#footnote-ref-77)
77. यज्ञदत्तः कुमा [↑](#footnote-ref-78)
78. मरिष्यामि त्वं च [↑](#footnote-ref-79)
79. थ वा राममुक्तो रा [↑](#footnote-ref-80)
80. नृपः [↑](#footnote-ref-81)
81. चापतत् [↑](#footnote-ref-82)
82. गतो [↑](#footnote-ref-83)
83. वेरप्रया [↑](#footnote-ref-84)
84. त्वदादेशप्ररक्षकः [↑](#footnote-ref-85)
85. 1. भरतश्चागान्नन्दिग्रामे

    [↑](#footnote-ref-86)
86. राज्यं प्रपालयत् [↑](#footnote-ref-87)
87. इत्युक्त्वाऽत्तुं [↑](#footnote-ref-88)
88. जायासिताऽस्ति [↑](#footnote-ref-89)
89. राजा न राक्षसः [↑](#footnote-ref-90)
90. स्वर्णचित्रो मृ [↑](#footnote-ref-91)
91. मृत्युः कृतो मम [↑](#footnote-ref-92)
92. मृगमागतः [↑](#footnote-ref-93)
93. विरथो [↑](#footnote-ref-94)
94. अंसमादाय [↑](#footnote-ref-95)
95. क्षस्यो भक्ष्यताम् [↑](#footnote-ref-96)
96. टायुः संप्रा [↑](#footnote-ref-97)
97. रामोक्तो [↑](#footnote-ref-98)
98. वालीर्हतो [↑](#footnote-ref-99)
99. त्वन्मतात्प्रेष्य [↑](#footnote-ref-100)
100. समायान्तु [↑](#footnote-ref-101)
101. विन्ध्यस्था [↑](#footnote-ref-102)
102. पक्षोऽयमत्र, पक्षोऽहमत्र [↑](#footnote-ref-103)
103. दृष्ट्वा स्थितं [↑](#footnote-ref-104)
104. गृहे तेषां [↑](#footnote-ref-105)
105. कपिम् [↑](#footnote-ref-106)
106. जानाति [↑](#footnote-ref-107)
107. त्कपेः [↑](#footnote-ref-108)
108. प्रतियाहि हि शोकह [↑](#footnote-ref-109)
109. मानेष्यं [↑](#footnote-ref-110)
110. त्रमङ्गकं [↑](#footnote-ref-111)
111. राक्षसानां [↑](#footnote-ref-112)
112. शुचः [↑](#footnote-ref-113)
113. सङ्ग्रामोद्धतराक्षसः [↑](#footnote-ref-114)
114. केसरी [↑](#footnote-ref-115)
115. पिनसो [↑](#footnote-ref-116)
116. शरया [↑](#footnote-ref-117)
117. संगरे [↑](#footnote-ref-118)
118. नागपाशैः [↑](#footnote-ref-119)
119. विशल्यया वर्णकृतौ [↑](#footnote-ref-120)
120. तद्रागं यत्र संस्थितम् [↑](#footnote-ref-121)
121. कर्तुं हर्तुं समुद्य [↑](#footnote-ref-122)
122. वीर्यं [↑](#footnote-ref-123)
123. व्यपातयत् [↑](#footnote-ref-124)
124. हन्तुमुद्यतः [↑](#footnote-ref-125)
125. अवन्द्य [↑](#footnote-ref-126)
126. शुद्धिं [↑](#footnote-ref-127)
127. भिस्ततः [↑](#footnote-ref-128)
128. विष्णुना राक्षसार्दन [↑](#footnote-ref-129)
129. इन्द्रोऽर्थितो [↑](#footnote-ref-130)
130. मृतं वृ [↑](#footnote-ref-131)
131. भरतेन गतश्चा [↑](#footnote-ref-132)
132. वं सुखात्मानां [↑](#footnote-ref-133)
133. हतः स्वयं ल [↑](#footnote-ref-134)
134. दृप्तगन्धर्वं [↑](#footnote-ref-135)
135. दानदः [↑](#footnote-ref-136)
136. दत्वा [↑](#footnote-ref-137)
137. स्वर्गे [↑](#footnote-ref-138)
138. देवार्थितो [↑](#footnote-ref-139)
139. जनपदास्थितः [↑](#footnote-ref-140)
140. देवक्या वसुदेवेन [↑](#footnote-ref-141)
141. विवाहसमयेरितः [↑](#footnote-ref-142)
142. वाचं मत्तो [↑](#footnote-ref-143)
143. भूभाराहरणाय [↑](#footnote-ref-144)
144. वेदगर्भा [↑](#footnote-ref-145)
145. दींश्चाप्रे [↑](#footnote-ref-146)
146. नमस्कृत्य [↑](#footnote-ref-147)
147. णि सोऽग्रहीत् [↑](#footnote-ref-148)
148. मालाभून्मा [↑](#footnote-ref-149)
149. धनं [↑](#footnote-ref-150)
150. क्रे हरिः कुजम् [↑](#footnote-ref-151)
151. मञ्चस्थानां [↑](#footnote-ref-152)
152. सान्दीपिने [↑](#footnote-ref-153)
153. सच्छास्त्रं [↑](#footnote-ref-154)
154. भक्तं विप्रा [↑](#footnote-ref-155)
155. कृष्णाच्छाम्बो [↑](#footnote-ref-156)
156. प्रोवाच [↑](#footnote-ref-157)
157. मायूरध्वजपातितः [↑](#footnote-ref-158)
158. भ्ययात् [↑](#footnote-ref-159)
159. क्रीडितां [↑](#footnote-ref-160)
160. दृष्ट्वा सा [↑](#footnote-ref-161)
161. सुप्तेति [↑](#footnote-ref-162)
162. पुंसो भर्ता [↑](#footnote-ref-163)
163. द्धं च साऽऽनय [↑](#footnote-ref-164)
164. नन्दी विनायकः स्कन्दमुख्यास्ता [↑](#footnote-ref-165)
165. 1. नष्टे

     [↑](#footnote-ref-166)
166. रुद्रेणाभयसंनिभम् [↑](#footnote-ref-167)
167. सतो ध्वजौ [↑](#footnote-ref-168)
168. सत्यवत्याऽभ्यनु [↑](#footnote-ref-169)
169. भार्यायोगाद्यतो , गाच्च तन्मृतिः [↑](#footnote-ref-170)
170. माद्रीसुतो नृपः [↑](#footnote-ref-171)
171. तस्त [↑](#footnote-ref-172)
172. बाहुवेधेन, बाहुबोधेन [↑](#footnote-ref-173)
173. द्रौपदीं [↑](#footnote-ref-174)
174. पाण्डवाः [↑](#footnote-ref-175)
175. पुनः [↑](#footnote-ref-176)
176. सर्वविशारदाः [↑](#footnote-ref-177)
177. शरबन्धेन [↑](#footnote-ref-178)
178. हन्तुकामं [↑](#footnote-ref-179)
179. श्चावधीत्कुरून् [↑](#footnote-ref-180)
180. रणे [↑](#footnote-ref-181)
181. निपीडितम् [↑](#footnote-ref-182)
182. म्नाभिप [↑](#footnote-ref-183)
183. वाचले [↑](#footnote-ref-184)
184. चेत्युक्ते [↑](#footnote-ref-185)
185. स्वर्गमाप्नुयात् [↑](#footnote-ref-186)
186. स्थानप्रस्थितो [↑](#footnote-ref-187)
187. संसारान्ततां [↑](#footnote-ref-188)
188. उच्छेदयिष्यति [↑](#footnote-ref-189)
189. दां भविष्यति पृथक्पृथक् । वर्णाश्रमाश्च धर्मेषु स्वेषु स्थास्यन्ति सत्तम । आश्र [↑](#footnote-ref-190)