**पूजाविधानादिकम्**

**सामान्य आदिमूर्त्यादिदेवतानां पूजाविधिः ।**

वक्ष्ये पूजाविधिं विप्रा यं कृत्वा सर्वमाप्नुयात् ।प्रक्षालिताङ्घ्रिराचम्य वाग्यतः कृतरक्षणः ॥२३/१॥

प्राङ्मुखः स्वस्तिकं बद्ध्‌वा पद्माद्यपरमेव च ।यं बीजं नाभिमध्यस्थं धूम्रं चण्डानिलात्मकम् ॥२३/२॥   
[[1]](#footnote-2)विश्लेषयेदशेषं तु [[2]](#footnote-3)ध्यायन्कायात्तु कल्मषम् । क्षौं हृत्पङ्कजमध्यस्थं बीजं तेजोनिधिं स्मरन् ॥२३/३॥   
अधोर्ध्वतिर्यग्गाभिस्तु ज्वालाभिः कल्मषं दहेत् ।शशाङ्काकृतिवद्ध्यायेदम्बरस्थं सुधाम्बुभिः ॥२३/४॥   
हृत्पद्मव्यापिभिर्देहं [[3]](#footnote-4)स्वकमाप्लावयेत्सुधीः ।सुषुम्नायोनिमार्गेण सर्वनाडीविसर्पिभिः ॥२३/५॥   
शोधयित्वा न्यसेत्तत्त्वं करशुद्धिरथास्त्रकम्[[4]](#footnote-5) ।व्यापकं हस्तयोरादौ दक्षिणाङ्गुष्ठतोऽङ्गकम् ॥२३/६॥   
मूलं देहे द्वादशाङ्गं न्यसेन्मन्त्रैर्द्विषट्ककैः।हृदयं च शिरश्चैव शिखा वर्मास्त्रलोचने ॥२३/७॥   
उदरं च तथा पृष्ठं बाहूरू जानुपादकम्[[5]](#footnote-6) ।मुद्रां दत्त्वा स्मरेद्विष्णुं जप्त्वाऽष्टशतमर्चयेत् ॥२३/८॥   
वामे तु वर्धनीं न्यस्य पूजाद्रव्यं तु दक्षिणे ।प्रक्षाल्यास्त्रेण चार्घ्येऽथ गन्धपुष्पान्विते न्यसेत् ॥२३/९॥   
चैतन्यं सर्वगं ज्योतिरष्टजप्तेन वारिणा ।फडन्तेन तु संसिच्य हस्ते ध्यात्वा हरिं परे[[6]](#footnote-7) ॥२३/१०॥   
धर्मं ज्ञानं च वैराग्यमैश्वर्यं वह्निदिङ्मुखान् ।अधर्मादीनि गात्राणि पूर्वादौ[[7]](#footnote-8) योगपीठके ॥२३/११॥   
कूर्मं पीठे ह्यनन्तञ्च यमं[[8]](#footnote-9) सूर्यादिमण्डलम् । विमलाद्याः केसरस्थानुग्रहा कर्णिकास्थिता [[9]](#footnote-10) ॥२३/१२॥   
पूर्वं स्वहृदये ध्यात्वा आवाह्यार्चेच्च मण्डले ।अर्घ्यं पाद्यं तथाऽऽचामं मधुपर्कं पुनश्च तत् ॥२३/१३॥   
स्नानं वस्त्रोपवीतञ्च भूषणं गन्धपुष्पकम् ।धूपदीपनैवेद्यानि पुण्डरीकाक्षविद्यया ॥२३/१४॥   
यजेदङ्गानि पूर्वादौ द्वारि पूर्वे परेऽण्डजम् ।दक्षे चक्रं गदां सौम्ये कोणे शङ्खं धनुर्न्यसेत् ॥२३/१५॥   
देवस्य वामतो दक्षे चेषुधी खड्गमेव च ।वामे चर्म श्रियं दक्षे पुष्टिं वामेऽग्रतो न्यसेत् ॥२३/१६॥   
वनमालाञ्च श्रीवत्सकौस्तुभौ दिक्पतीन्बहिः ।स्वमन्त्रैः पूजयेत्सर्वान्विष्णवोर्घावसानतः[[10]](#footnote-11) ॥२३/१७॥   
व्यस्तेन च समस्तेन अङ्गैर्बीजेन वै यजेत् ।जप्त्वा प्रदक्षिणीकृत्य स्तुत्वाऽर्ध्यञ्च समर्प्य च ॥२३/१८॥   
हृदये विन्यसेद्ध्यात्वा अहं ब्रह्म हरिस्त्विति ।आगच्छाऽऽवाहने योज्यं क्षमस्वेति विसर्जने ॥२३/१९॥  
एवमष्टाक्षराद्यैश्च पूजां कृत्वा विमुक्तिभाक् ।एकमूर्त्यर्चनं प्रोक्तं नवव्यूहार्चनं शृणु ॥२३/२०॥   
अङ्गुष्ठकद्वये न्यस्य वासुदेवं बलादिकान् ।तर्जन्यादौ शरीरेऽथ शिरोललाटवक्त्रके ॥२३/२१॥   
हृन्नाभिगुह्यजान्वङ्घ्रौ मध्ये[[11]](#footnote-12) पूर्वादिकं यजेत् ।एकपीठं नवव्यूहं नवपीठञ्च पूर्ववत् ॥२३/२२॥

नवाब्जे नवमूर्त्या च नवव्यूहञ्च पूर्ववत् ।इष्टं मध्ये[[12]](#footnote-13) तत्स्थाने वासुदेवञ्च पूजयेत् ॥२३/२३॥

**मुद्रालक्षणकथनम्**  
मुद्राणां लक्षणं वक्ष्ये सान्निध्यादिप्रकारकम् । अञ्जलिः प्रथमा मुद्रा वन्दनी हृदयानुगा ॥२६/१॥  
ऊर्ध्वाङ्गुष्ठो वाममुष्टिर्दक्षिणाङ्गुष्ठबन्धनम्[[13]](#footnote-14) । सव्यस्य तस्य चाङ्गुष्ठो यस्य चोर्ध्वं[[14]](#footnote-15) प्रकीर्तितः ॥२६/२॥   
तिस्रः साधरणा व्यूहे अथासाधरणा इमाः । कनिष्ठादिविमोकेन अष्टौ मुद्रा यथाक्रमम् ॥२६/३॥   
अष्टानां पूर्वबीजानां क्रमशस्त्ववधारयेत् । अङ्गुष्ठेन कनिष्टान्तं नामयित्वाऽङ्गुलित्रयम् ॥२६/४॥   
ऊर्ध्वं कृत्वा सम्मुखञ्च बीजाय नवमाय वै । वामहस्तमथोत्तानं कृत्वोर्ध्वं[[15]](#footnote-16) नामयेच्छनैः ॥२६/५॥

वराहस्य स्मृता मुद्रा अङ्गानाञ्च क्रमादिमाः । एकैकां मोचयेन्मुद्रां वाममुष्टौ तथाऽङ्गुलीम् ॥२६/६॥   
आकुञ्चयेत्पूर्वमुक्तां[[16]](#footnote-17) दक्षिणेऽप्येवमेव च । ऊर्ध्वाङ्गुष्ठो वाममुष्टिर्मुद्रासिद्धिस्ततो भवेत् ॥२६/७॥

**अर्घ्यदानविधानम्**  
पूर्वमासिन्महद्भूतं सर्वभूतभयङ्करम् । तद्देवैर्न्निहितं भूमौ स वास्तुपुरुषः स्मृतः ॥४०/१॥  
चतुःषष्टिपदे क्षेत्रे ईशं कोणार्धसंस्थितम् । घृताक्षतैस्तर्पयेत्तं पर्जन्यं पदगतं ततः ॥४०/२॥   
उत्पलादिभिर्जयन्तञ्च द्विपदस्थं पताकया । महेन्द्रं चैककोष्ठस्थं [[17]](#footnote-18)सर्वरक्तैः पदे रविम् ॥४०/३॥   
वितानेनार्द्धपदगं सत्यं पादे भृशं घृतैः । व्योमशाकुनमांसेन कोणार्धपदसंस्थितम् ॥४०/४॥   
स्रुचा चार्द्धपदे वह्निं पूषणं लाजयैकतः । स्वर्णेन वितथं [[18]](#footnote-19)द्विष्ठं मन्थनेन गृहाक्षतम् ॥४०/५॥   
मांसौदनेन धर्मेशमेकैकस्मिन् स्थितं द्वयम्[[19]](#footnote-20) । गन्धर्वं द्विपदं गन्धैर्भृशं शाकुनजिह्वया ॥४०/६॥   
एकस्थमूर्धसंस्थञ्च [[20]](#footnote-21)मृगं नीलपटैस्तथा । पितॄन् कृशरयाऽर्धस्थं दन्तकाष्ठैः पदस्थितम् ॥४०/७॥

दौवारिकं द्विसंस्थञ्च सुग्रीवं यावकेन तु । पुष्पदन्तं कुशस्तम्बैः पद्मैर्वरुणमेकतः ॥४०/८॥   
असुरं सुरया [[21]](#footnote-22)द्विष्ठं पदे शेषं घृताम्भसा । यवैः पापं पदार्धस्थं रोगमध्ये च मण्डकैः ॥४०/९॥   
नागपुष्पैः पदे नागं मुख्यं भक्ष्यैर्द्विसंस्थितम् । मुद्गौदनेन भल्लाटं पदे सोमं पदे तथा ॥४०/१०॥   
मधुना पायसेनाथ शालूकेन [[22]](#footnote-23)ऋषिं द्वये । पदेऽदितिं लोपिकाभिरर्धे दितिमथापरम् ॥४०/११॥   
पूरिकाभिस्ततश्चापमीशाधः पयसा पदे । ततोऽधश्चापवत्सन्तु दध्ना चैकपदे स्थितम् ॥४०/१२॥   
लड्डुकैश्च मरीचिन्तु पूर्वकोष्ठचतुष्टये । सवित्रे रक्तपुष्पाणि ब्रह्माधःकोणकोष्ठके ॥४०/१३॥   
तदधःकोष्ठके दद्यात्सवित्रे च कुशोदकम् । विवस्वतेऽरुणं दद्याच्चन्दनं चतुरङ्घ्रिषु ॥४०/१४॥   
रक्षोधःकोणकोष्ठे तु इन्द्रायार्घ्यं निशान्वितम् । इन्द्रं जयाय तस्याऽऽधो घृतार्धं कोणकोष्ठके ॥४०/१५॥   
चतुष्पदे तु दातव्यमिन्द्राय गुडपायसम् । वाय्वधःकोणदेशे तु रुद्राय पक्वमांसकम् ॥४०/१६॥   
तदधःकोणकोष्ठे तु यक्षायार्धफलं तथा । महीधराय मांसान्नं माषञ्च चतुरङ्घ्रिषु ॥४०/१७॥   
मध्ये चतुष्पदे स्थाप्या ब्रह्मणे तिलतण्डुलाः । चरकीं माषसर्पिभ्यां स्कन्दं कृशरया स्रजा ॥४०/१८॥   
रक्तपत्रैर्विदारीञ्च कन्दर्पञ्च पलोदनैः । पूतनां पलपित्ताभ्यां मांसासृग्भ्याञ्च जम्भकम् ॥४०/१९॥

पित्तासृगस्थिभिः पापं पिलिपित्सं[[23]](#footnote-24) स्रजाऽसृजा । ईशाद्यान्रक्तमांसेन अभावादक्षतैर्यजेत् ॥४०/२०॥   
रक्षोमातृगणेभ्यश्च पिशाचादिभ्य एव च । पितृभ्यः क्षेत्रपालेभ्यो बलीन् दद्यात्प्रकामतः ॥४०/२१॥   
अहुत्वैतानसन्तर्प्य प्रासादादीन्न कारयेत् । ब्रह्मस्थाने हरिं लक्ष्मीं गणं पश्चात् समर्चयेत् ॥४०/२२॥   
[[24]](#footnote-25)महीश्वरं वास्तुमयं वर्धन्या सहितं घटम् । ब्रह्माणं मध्यतः कुम्भे ब्रह्मादींश्च दिगीश्वरान् ॥४०/२३॥   
दद्यात्पूर्णाहुतिं पश्चात्स्वस्ति वाच्य प्रणम्य च । प्रगृह्य कर्करीं सम्यक् मण्डलन्तु प्रदक्षिणम् ॥४०/२४॥   
सूत्रमार्गेण हे ब्रह्मंस्तोयधाराञ्च भ्रामयेत् । पूर्ववत्तेन मार्गेण सप्त बीजानि वापयेत् ॥४०/२५॥   
प्रारम्भं तेन मार्गेण तस्य खातस्य कारयेत् । ततो गर्तं खनेन्मध्ये हस्तमात्रं प्रमाणतः ॥४०/२६॥   
चतुरङ्गुलकं चाधश्चोपलिप्यार्चयेत्ततः । ध्यात्वा चतुर्भुजं विष्णुमर्घ्यं दद्यात्तु कुम्भतः ॥४०/२७॥   
कर्कर्या पूरयेच्छ्वभ्रं शुक्लपुष्पाणि च न्यसेत् । दक्षिणावर्तकं श्रेष्ठं वीजैर्मृद्द्भिश्च पूरयेत् ॥४०/२८॥   
अर्घ्यदानं विनिष्पाद्य गोवस्त्रादीन्ददेद्गुरौ । कालज्ञाय स्थपतये वैष्णवादिभ्य अर्चयेत्[[25]](#footnote-26) ॥४०/२९॥   
ततस्तु खानयेद्यत्नाज्जलान्तं यावदेव तु । पुरुषाधःस्थितं शल्यं न गृहे दोषदं भवेत् ॥४०/३०॥

अस्थिशल्ये भिद्यते वै भित्तिर्वै गृहिणोऽसुखम् । यन्नामशब्दं शृणुयात्तत्र शल्यं तदुद्भवम् ॥४०/३१॥

**लिङ्गमानव्यक्ताव्यक्तादिकथनम्**  
वक्ष्याम्यन्यप्रकारेण लिङ्गमानादिकं शृणु । वक्ष्ये लवणजं लिङ्गं घृतजं बुद्धिवर्धनम् ॥५४/१॥  
भूतये वस्त्रलिङ्गं तु लिङ्गं तात्कालिकं विदुः । पक्वापक्वं मृन्मयं स्यादपक्वात्पक्वजं वरम् ॥५४/२॥   
ततो दारुमयं पुण्यं दारुजाच्छैलजं वरम् । शैलाद्वरं तु मुक्ताजं ततो लौहं सुवर्णजम् ॥५४/३॥   
[[26]](#footnote-27)राजतं कीर्तितं ताम्रं पैत्तलं भुक्तिमुक्तिदम् । [[27]](#footnote-28)रत्नजं रसलिङ्गञ्च भुक्तिमुक्तिप्रदं वरम् ॥५४/४॥   
रसजं [[28]](#footnote-29)रसलोहादिरत्नगर्भन्तु बन्धयेत् । मानादि [[29]](#footnote-30)नेष्टं सिद्धादिस्थापितेऽथ स्वयम्भुवि ॥५४/५॥   
वामे[[30]](#footnote-31) च स्वेच्छया तेषां पीठप्रासादकल्पना । पूजयेत्सूर्यबिम्बस्थं दर्पणे प्रतिबिम्बितम् ॥५४/६॥   
पूज्यो हरस्तु सर्वत्र लिङ्गे पूर्णार्चनं भवेत् । हस्तोत्तरविधं[[31]](#footnote-32) शैलं दारुजं तद्वदेव हि ॥५४/७॥

चलमङ्गुलमानेन द्वारगर्भकरैः स्थितम् । अङ्गुलाद्गृहलिङ्गं स्याद्यावत्पञ्चदशाङ्गुलम् ॥५४/८॥   
द्वारमानात्त्रिसङ्ख्याकं[[32]](#footnote-33) नवधा गर्भमानतः । नवधा गर्भमानेन लिङ्गं धाम्नि[[33]](#footnote-34) च पूजयेत् ॥५४/९॥   
एवं लिङ्गानि षट्त्रिंशत् ज्ञेयानि ज्येष्ठमानतः । मध्यमानेन षट्त्रिंशत् षट्‌त्रिंशदधमेन च ॥५४/१०॥

इत्थमैक्येन लिङ्गानां शतमष्टोत्तरं भवेत् । एकाङ्गुलादि पञ्चान्तं [[34]](#footnote-35)कन्यसंवलमुच्यते ॥५४/११॥   
षदादिदशपर्यन्तं चललिङ्गञ्च मध्यमम् । एकादशाङ्गुलादि स्याज्ज्येष्ठं पञ्चदशान्तिकम् ॥५४/१२॥   
षडङ्गुलं महारत्नै रत्नैरन्यैर्नवाङ्गुलम् । रविभिर्हेमभारोत्थं[[35]](#footnote-36) लिङ्गं शेषैस्त्रिपञ्चभिः ॥५४/१३॥   
षोडशांशे च वेदांशे युगं लुप्त्वोर्ध्वदेशतः । द्वात्रिंशत्षोडशांशाश्च कोणयोस्तु विलोपयेत् ॥५४/१४॥   
चतुर्निवेशनात्कण्ठो विंशतिस्त्रियुगैस्तथा । पार्श्वाभ्यां तु विलुप्ताभ्यां घनलिङ्गं भवेद्वरम् ॥५४/१५॥  
धाम्नो युगर्तुनागांशैर्द्वारमनोनितं क्रमात् । लिङ्गे द्वारोच्छ्रयादर्वाग्भवेत्पादोनतं क्रमात् ॥५४/१६॥   
गर्भार्धेनाधमं लिङ्गं भूतांशैः स्यात्त्रिभिर्वरम् । तयोर्मध्ये च सूत्राणि सप्त सम्पातयेत्समम् ॥५४/१७॥

एवं स्युर्नवसूत्राणि भूतसूत्रैश्च मध्यमम् । द्व्यन्तरो वामवाम(भाग)श्च लिङ्गानां दीर्घता नव ॥५४/१८॥   
हस्ताद्विवर्धते हस्तो यावत्स्युर्नव पाणयः । हीनमध्योत्तमं लिङ्गं त्रिविधं त्रिविधात्मकम् ॥५४/१९॥   
एकैकलिङ्गमध्येषु त्रीणि त्रीणि च पादशः । लिङ्गानि घटयेद्धीमान् षट्सु चाष्टोत्तरेषु च ॥५४/२०॥   
स्थिरदीर्घप्रमेयात्तु[[36]](#footnote-37) द्वारगर्भकरात्मिका । भागेशं चाऽऽप्यमीशञ्च देवेशं तुल्यसंज्ञितम् ॥५४/२१॥   
चत्वारि लिङ्गरूपाणि विष्कम्भेण तु लक्षयेत् । दीर्घमायान्वितं कृत्वा लिङ्गं कुर्यात्त्रिरूपकम् ॥५४/२२॥   
चतुरष्टाष्टवृत्तञ्च तत्त्वत्रयगुणात्मकम् । लिङ्गानामीप्सितं दैर्घ्यं तेन कृत्वाऽङ्गुलानि वै ॥५४/२३॥   
ध्वजाद्यायैः सुरैर्भूतैः शिखिभिर्वा हरेत्कृती । तान्यङ्गुलानि यच्छेषं लक्षयेच्च शुभाशुभम् ॥५४/२४॥   
ध्वजाद्या ध्वजसिंहेभवृषाः श्रेष्ठाः परेऽशुभाः । स्वरेषु षड्जगान्धारपञ्चमाः शुभदायकाः ॥५४/२५॥   
भूतेषु च शुभा भूः स्यादग्निश्चाऽऽहवनीयकः । उक्तायामस्य चार्धांशे नागांशैर्भाजिते क्रमात् ॥५४/२६॥   
रसभूतांशषष्ठांशत्र्यंशाधिकशरैर्भवेत् । [[37]](#footnote-38)आढ्यानाढ्यसुरेज्यार्कतुल्यानां चतुरस्रता ॥५४/२७॥   
पञ्चमं वर्धमानाख्यं व्यासान्नाहप्रवृद्धितः । द्विधा भेदा बहून्यत्र वक्ष्यन्ते विश्वकर्मतः ॥५४/२८॥   
[[38]](#footnote-39)आढ्यादीनां त्रिधा स्थौल्याद्यवधूतं तदष्टधा । त्रिधा हस्ताज्जिनाख्यञ्च युक्तं सर्वसमेन च ॥५४/२९॥   
पञ्चविंशतिलिङ्गानि नाद्ये देवार्चिते तथा । पञ्चसप्तभिरेकत्वाज्जिनैर्भक्तैर्भवन्ति हि ॥५४/३०॥   
चतुर्दशसहस्राणि चतुर्दशशतानि च । एवमष्टाङ्गुलविस्तारो नवैककरगर्भतः ॥५४/३१॥   
तेषां कर्णार्धकोणस्थैश्चिन्द्यात्कोणानि सूत्रकैः । विस्तारं मध्यतः कृत्वा स्थाप्यं वा मध्यतस्त्रयम् ॥५४/३२॥   
विभागादूर्ध्वमष्टास्रो द्व्यष्टास्रः स्याच्छिवांशकः । पादाज्जान्वन्तको ब्रह्मा नाभ्यन्तो विष्णुरित्यतः ॥५४/३३॥   
मूर्धान्तो भूतभागेशो व्यक्तेऽव्यक्ते च तद्वति । पञ्चलिङ्गव्यवस्थायां शिरो वर्तुलमुच्यते ॥५४/३४॥   
छत्राभं कुक्कुटाभं वा बालेन्दुप्रतिमाकृतिः[[39]](#footnote-40) । एकैकस्य चतुर्भेदैः काम्यभेदात्फलं वदे ॥५४/३५॥   
लिङ्गमस्तकविस्तारं वसुभक्तं तु कारयेत् । आद्यभागं चतुर्धा तु विस्तारोच्छ्रायतो भजेत् ॥५४/३६॥   
चत्वारि तत्र सूत्राणि भागभागानुपातनात् । पुण्डरीकं तु भागेन विशालाख्यं विलोपनात् ॥५४/३७॥   
त्रिशातनात्तु श्रीवत्सं शत्रुकृद्वेदलोपनात् । शिरः सर्वसमे श्रेष्ठं कुक्कुटाभं सुराह्वये ॥५४/३८॥   
चतुर्भागात्मके लिङ्गे त्रपुषं द्वयलोपनात् । अनाद्यस्य शिरः प्रोक्तमर्धचन्द्रं शिरः शृणु ॥५४/३९॥   
अंशात्प्रान्ते युगांशैश्च द्वैकहान्याऽमृताक्षकम् । पूर्णबालेन्दुकुमुदं द्वित्रिवेदक्षयात्क्रमात् ॥५४/४०॥   
चतुस्त्रिरेखं वदनं मुखलिङ्गमतः शृणु । पूजाभागः प्रकर्तव्यं मूर्त्यग्निपदकल्पितः ॥५४/४१॥   
अर्कांशं पूर्ववत्त्यक्त्वा षट्‌स्थानानि विवर्त्तयत् । शिरोन्नतिः प्रकर्तव्या ललाटं नासिका ततः ॥५४/४२॥   
वदनं चिबुकं ग्रीवा युगभागैर्भुजाक्षिभिः । कराभ्यां मुकुलीकृत्य प्रतिमायाः प्रमाणतः ॥५४/४३॥   
मुखं प्रति समः कार्यो विस्तारादष्टमांशतः । चतुर्युगं मया प्रोक्तं त्रिमुखञ्चोच्यते शृणु ॥५४/४४॥   
कर्णपादाधिकास्तस्य ललाटादीनि निर्दिशेत् । भुजौ चतुर्भिर्भागैस्तु कर्तव्यौ पश्चिमोर्जितौ ॥५४/४५॥   
विस्तारादष्टमांशेन मुखानां प्रतिनिर्गमः । एकवक्त्रं तथा कार्यं पूर्वास्यं सौम्यलोचनम् ॥५४/४६॥   
ललाटनासिकावक्त्रग्रीवायाञ्च विवर्तयेत् । भुजाच्च पञ्चमांशेन भुजहीनं विवर्तयेत् ॥५४/४७॥   
विस्तारस्य षडंशेन मुखैर्निर्गमनं हितम् । सर्वेषां मुखलिङ्गानां त्रपुषं वाऽथ कुक्कुटम् ॥५४/४८॥

**दिक्पालयागकथनम्**  
प्रतिष्ठापञ्चकं वक्ष्ये प्रतिमात्मा तु पूरुषः । प्रकृतिः पिण्डिका लक्ष्मीः प्रतिष्ठा योगकस्तयोः ॥५६/१॥  
इच्छाफलार्थिभिस्तस्मात्प्रतिष्ठा क्रियते नरैः । गर्भसूत्रं तु निःसार्य प्रासादस्याग्रतो गुरुः ॥५६/२॥   
अष्टषोडशविंशान्तं मण्डलं[[40]](#footnote-41) चाधमादिकम् । स्नानार्थं[[41]](#footnote-42) कलशार्थञ्च यागद्रव्यार्थमर्धतः ॥५६/३॥   
त्रिभागेणार्धभागेन वेदिं कुर्यात्तु शोभनाम् । कलशैर्घटिकाभिश्च वितानाद्यैर्विभूषयेत् ॥५६/४॥   
पञ्चगव्येन सम्प्रोक्ष्य सर्वद्रव्याणि धारयेत् । अलङ्कृतो गुरुर्विष्णुं ध्यात्वा तं च प्रपूजयेत् ॥५६/५॥   
अङ्गुलीयप्रभृतिभिर्मूर्तिपान्प्रार्थनादिभिः । कुण्डे कुण्डे स्थापयेच्च मूर्तिपांस्तत्र पारगान् ॥५६/६॥   
चतुष्कोणे चार्धकोणे वर्तुले पद्मसन्निभे । पूर्वादौ तोरणार्थं तु पिप्पलोदुम्बरौ वटः ॥५६/७॥   
प्लक्षः सुशोभनं पूर्वं [[42]](#footnote-43)सुभद्रं दक्षतोरणम् । सुकर्माणं च सुहोत्रञ्च आप्ये सौम्ये समुच्छ्रयम् ॥५६/८॥   
पञ्चहस्तं तु संस्थाप्य स्योना पृथ्वीति पूजयेत् । तोरणस्तम्भमूले तु कलशान्मङ्गलाङ्कुरु[[43]](#footnote-44) ॥५६/९॥   
प्रदद्यादुपरिष्टाच्च कुर्याच्चक्रं सुदर्शनम् । पञ्चहस्तप्रमाणस्तु ध्वजः कार्यो विचक्षणैः ॥५६/१०॥   
[[44]](#footnote-45)वैपुल्यं चास्य कुर्वीत षोडशाङ्गुलसम्मितम् । सप्तहस्तोच्छ्रितं चास्य कुर्याद्दण्डं[[45]](#footnote-46) सुरोत्तम ॥५६/११॥   
अरुणोऽग्निनिभश्चैव कृष्णः शुक्लोऽथ पीतकः । रक्तवर्णस्तथा [[46]](#footnote-47)श्वेतः श्वेतवर्णादिकक्रमात् ॥५६/१२॥   
कुमुदः कुमुदाक्षश्च पुण्डरीकोऽथ वामनः । शङ्कुकर्णः सर्वनेत्रः सुमुखः सुप्रतिष्ठितः ॥५६/१३॥   
पूज्याः कोटिगुणैर्युक्ताः पूर्वाद्या ध्वजदेवताः । जलाढकसुपूरास्तु पक्वविम्बोपमा घटाः ॥५६/१४॥

अष्टाविंशाधिकशतं [[47]](#footnote-48)कालमण्डनवर्जिताः । सहिरण्या वस्त्रकण्ठाः सोदकास्तोरणाद्बहिः ॥५६/१५॥   
घटाः स्थाप्याश्च पूर्वादौ वेदिकायाश्च [[48]](#footnote-49)कोणगान् । चतुरः स्थापयेत्कुम्भानाजिघ्रेति समन्ततः ॥५६/१६॥   
कुम्भेष्वावाह्य शक्रादीन्पूर्वादौ पूजयेत्क्रमात् । इन्द्राऽऽगच्छ देवराज वज्रहस्त गजस्थित ॥५६/१७॥   
पूर्वद्वारञ्च मे रक्ष देवैः सह नमोऽ'स्तु ते । त्रातारमिन्द्रमन्त्रेण अर्चयित्वा यजेद्‌बुधः ॥५६/१८॥   
आगच्छाग्ने शक्तिहस्त छागस्थ बलसंयुत । रक्षाऽऽग्नेयीं दिशं देवैः पूजां गृह्ण नमोऽस्तु ते ॥५६/१९॥   
अग्निमूर्धेति[[49]](#footnote-50) मन्त्रेण यजेद्वा आग्नेय नमः । महिषस्थ यमाऽऽगच्छ दण्डहस्त महाबल ॥५६/२०॥   
रक्षस्व दक्षिणं द्वारं वैवस्वत नमोऽस्तु ते । वैवस्वतं सङ्गमनमित्यनेन यजेद्यमम् ॥५६/२१॥   
नैरृताऽऽगच्छ खड्गाढ्य बलवाहनसंयुत । इदमर्घ्यमिदं पाद्यं रक्ष त्वं नैरृतीं दिशम् ॥५६/२२॥   
एष ते [[50]](#footnote-51)नैरृतेत्यादि यजेदर्घ्यादिभिर्नरः । मकरारूढ वरुण पाशहस्त महाबल ॥५६/२३॥   
आगच्छ पश्चिमं द्वारं रक्ष रक्ष नमोऽस्तु ते । उरुं हि राजा वरुण यजेदर्घ्यादिभिर्गुरुः ॥५६/२४॥   
आगच्छ वायो सबल ध्वजहस्त सवाहन । वायव्यं रक्ष देवैस्त्वं समरुद्भिर्नमोऽस्तु ते ॥५६/२५॥

वात इत्यादिभिश्चार्चेदों वायवेऽपि वा । आगच्छ सोम सबला गदाहस्त सवाहन ॥५६/२६॥   
रक्ष त्वमुत्तरद्वारं सकुबेर नमोऽस्तु ते । सोमं राजानमिति वा यजेत्सोमाय वै नमः ॥५६/२७॥   
आगच्छेशान सबल शूलहस्त वृषस्थित । यज्ञमण्डपस्यैशानीं दिशं रक्ष नमोऽस्तु ते ॥५६/२८॥   
ईशानमस्येति यजेदीशानाय नमोऽपि वा । ब्रह्मन्नागच्छ हंसस्थ स्रुक्स्रुवव्यग्रहस्तक ॥५६/२९॥   
सलोकोर्ध्वां दिशं रक्ष यज्ञस्याज नमोऽस्तु ते । हिरण्यगर्भेति यजेन्नमस्ते ब्रह्मणेऽपि वा ॥५६/३०॥

अनन्ताऽऽगच्छ चक्राढ्य कूर्मस्थाहिगणेश्वर । अधोदिशं रक्ष रक्ष अनन्तेश नमोऽस्तु ते ॥५६/३१॥  
नमोऽस्तु सर्पेति यजेदनन्ताय नमोऽपि वा ॥५६/३२॥

**कलशाधिवासविधिकथनम्** ।   
भूमेः परिग्रहं कुर्यात् क्षिपेद्व्रीहींश्च सर्षपान् । नारसिंहेन रक्षोघ्नान् प्रोक्षयेत्पञ्चगव्यतः ॥५७/१॥  
भूमिं घटे तु सम्पूज्य सरत्ने साङ्गकं हरिम् । अस्त्रमन्त्रेण करकं तत्र चाष्टशतं यजेत् ॥५७/२॥   
अच्छिन्नधारया सिञ्चन्व्रीहीन् संस्कृत्य धारयेत् । प्रदक्षिणं परिभ्राम्य कलशं विकिरोपरि ॥५७/३॥   
सवस्त्रे कलशे भूयः पूजयेदच्युतं श्रियम् । योगे योगेति मन्त्रेण न्यसेच्छय्यां तु मण्डले ॥५७/४॥   
कुशोपरि तूलिकाञ्च शय्यायां दिग्विदिक्षु च । विद्याधिपान् यजेद्विष्णुं मधुघातं त्रिविक्रमम् ॥५७/५॥   
वामनं दिक्षु [[51]](#footnote-52)वाय्वादौ श्रीधरञ्च हृषीकेशम् । पद्मनाभं दामोदरमैशान्यां स्नानमण्डपे ॥५७/६॥   
अभ्यर्च्य पश्चादैशान्यां चतुष्कुम्भे सवेदिके । स्नानमण्डपके सर्वद्रव्याण्यानीय निक्षिपेत् ॥५७/७॥   
स्नानकुम्भेषु कुम्भांस्तांश्चतुर्दिक्ष्वधिवासयेत् । कलशाः स्थापनीयास्तु अभिषेकार्थमादरात् ॥५७/८॥   
वटोदुम्बरकाश्वत्थांश्चम्पकाशोकश्रीद्रुमान् । पलाशार्जुनप्लक्षांस्तु कदम्बबकुलाम्रकान्[[52]](#footnote-53) ॥५७/९॥   
पल्लवांस्तु समानीय पूर्णकुम्भे विनिक्षिपेत् । पद्मकं रोचनां दूर्वां दर्भपिञ्जूलमेव च ॥५७/१०॥   
जातीपुष्पं कुन्दपुष्पं चन्दनं रक्तचन्दनम् । सिद्धार्थं[[53]](#footnote-54) तगरञ्चैव तण्डुलं दक्षिणे न्यसेत् ॥५७/११॥   
सुवर्णं रजतञ्चैव कूलद्वयमृदं तथा । नद्याः समुद्रगामिन्या विशेषाज्जाह्नवीमृदम् ॥५७/१२॥   
गोमयञ्च यवाञ्शालींस्तिलांश्चैव परे न्यसेत् । विष्णुपर्णीं श्यामलतां[[54]](#footnote-55) भृङ्गराजं शतावरीम् ॥५७/१३॥

[[55]](#footnote-56)सहदेवीं महादेवीं बलां व्याघ्रीं सलक्ष्मणाम् । ऐशान्यामपरे कुम्भे मङ्गल्यान्विनिवेशयेत्[[56]](#footnote-57) ॥५७/१४॥   
वल्मीकमृत्तिकां सप्तस्थानोत्थामपरे न्यसेत् । जाह्नवीवालुकां तोयं विन्यसेदपरे घटे ॥५७/१५॥   
वराहवृषनागेन्द्रविषाणोद्धृतमृत्तिकाम् । मृत्तिकां पद्ममूलस्य कुशस्य त्वपरे न्यसेत् ॥५७/१६॥   
तीर्थपर्वतमृद्भिश्च युक्तमप्यपरे न्यसेत् । नागकेशरपुष्पञ्च काश्मीरमपरे न्यसेत् ॥५७/१७॥   
चन्दनागरुकर्पूरैः पुष्पं चैवापरे न्यसेत् । वैडूर्यं विद्रुमं मुक्तां स्फटिकं वज्रमेव च ॥५७/१८॥   
एतान्येकत्र निक्षिप्य स्थापयेद्देवसत्तमम् । नदीनदतडागानां सलिलैरपरे न्यसेत् ॥५७/१९॥   
एकाशीतिपदे चान्यान्मण्डले कलशान् न्यसेत् । गन्धोदकाद्यैः सम्पूर्णाञ्श्रीसूक्तेनाभिमन्त्रयेत् ॥५७/२०॥   
यवान्सिद्धार्थकं[[57]](#footnote-58) गन्धं कुशाग्रं चाक्षतास्तथा । तिलान्फलं तथा पुष्पमर्घ्यार्थं पूर्वतो न्यसेत् ॥५७/२१॥   
पद्मं श्यामलतां दूर्वां विष्णुपर्णीं[[58]](#footnote-59) कुशांस्तथा । पाद्यार्थं दक्षिणे भागे मधुपर्कं तु पश्चिमे[[59]](#footnote-60) ॥५७/२५॥

कक्कोलकं लवङ्गं च तथा जातीफलं शुभम् । उत्तरे ह्याचमनाय अग्नौ दूर्वाक्षतान्वितम् ॥५७/२६॥

पात्रं नीराजनार्थं च तथोद्वर्तनमानिले । गन्धपिष्टान्वितं पात्रमैशान्यां कलशे[[60]](#footnote-61) न्यसेत् ॥५७/२७॥

सुरमांसी चाऽऽमलकं सहदेवीं निशादिकम् । षष्टिदीपान्न्यसेदष्टौ न्यसेन्नीराजनाय च ॥५७/२८॥  
शङ्खं चक्रञ्च श्रीवत्सं कुलिशं पङ्कजादिकम् । हेमादिपात्रे कृत्वा तु नानावर्णादिपुष्पकम् ॥५७/२६॥

**स्नपनविध्यादिकथनम्** ।

ऐशान्यां [[61]](#footnote-62)जनयेत्कुण्डं गुरुर्वह्निञ्च वैष्णवम् ।गायत्र्याऽष्टशतं हुत्वा सम्पातविधिना घटान् ॥५८/१॥  
प्रोक्षयेत्कारुशालायां शिल्पिभिर्मूर्तिपैर्व्रजेत् ।तूर्यशब्दैः कौतुकञ्च बन्धयेद्दक्षिणे करे ॥५८/२॥   
विष्णवे शिपिविष्टेति ऊर्णासूत्रेण सर्षपैः ।पट्टवस्त्रेण कर्तव्यं देशिकस्यापि कौतुकम् ॥५८/३॥   
मण्डले प्रतिमां स्थाप्य सवस्त्रां पूजितान् स्तुवन् ।नमस्तेऽर्चे सुरेशानि प्रणीते विश्वकर्मणा ॥५८/४॥   
प्रभाविताशेषजगद्धात्रि तुभ्यं नमो नमः ।त्वयि सम्पूजयामीशे नारायणमनामयम् ॥५८/५॥   
रहिता शिल्पिदोषैस्त्वमृद्धियुक्ता सदा भव ।एवं विज्ञाप्य प्रतिमां नयेत्तां स्नानमण्डपम् ॥५८/६॥   
शिल्पिनं तोषयेद्द्रव्यैर्गुरवे गां प्रदापयेत् ।चित्रं देवेति मन्त्रेण नेत्रे चोन्मीलयेत्ततः ॥५८/७॥

अग्निर्ज्योतीति दृष्टिञ्च दद्याद्वै भद्रपीठके ।ततः शुक्लानि पुष्पाणि घृतं सिद्धार्थकं तथा ॥५८/८॥   
दूर्वां कुशाग्रं देवस्य दद्याच्छिरसि देशिकः ।मधु वातेतिमन्त्रेण नेत्रे चाभ्यञ्जयेद्गुरुः ॥५८/९॥   
हिरण्यगर्भमन्त्रेण इमं मेति च कीर्तयेत् ।घृतेनाभ्यञ्जयेत्पश्चात् पठन् घृतवतीं पुनः ॥५८/१०॥   
मसूरपिष्टेनोद्वर्त्य अतो देवेति कीर्तयेत् ।[[62]](#footnote-63)क्षालयेदुष्णतोयेन सप्त तेऽग्नेति देशिकः ॥५८/११॥   
द्रुपदादिवेत्यनुलिम्पेदापो हि ष्ठेति सेचयेत् ।नदीजैस्तीर्थजैः स्नानं पावमानीति रत्नजैः ॥५८/१२॥   
समुद्रं गच्छ [[63]](#footnote-64)गच्छेति तीर्थमृत्कलशेन च ।शं नो देवीः स्नापयेच्च गायत्र्याऽप्युष्णवारिणा ॥५८/१३॥   
पञ्च मृद्भिर्हिरण्येति स्नापयेत्परमेश्वरम् ।सिकताद्भिरिमं मेति [[64]](#footnote-65)वल्मीकोदघटेन च ॥५८/१४॥   
तद्विष्णोरिति ओषध्यद्भिर्या ओषधीतिमन्त्रतः ।यज्ञा यज्ञेति काषायैः [[65]](#footnote-66)पञ्चभिर्गव्यकैस्ततः ॥५८/१५॥   
पयः पृथिव्यां मन्त्रेण याः फलीति फलाम्बुभिः ।विश्वतश्चक्षुः सौम्येन पूर्वेण कलशेन च ॥५८/१६॥   
सोमं राजानमित्येवं विष्णोरराटं दक्षिणतः[[66]](#footnote-67) ।हंसः शुचि पश्चिमेन कुर्यादुद्वर्तनं हरेः ॥५८/१७॥   
मूर्धानमितिमन्त्रेण [[67]](#footnote-68)धात्रीं मांसीं च के ददेत् ।मा नस्तोकेतिमन्त्रेण गन्धद्वारेति गन्धकैः ॥५८/१८॥

इदमापेति च घटैरेकाशीतिपदस्थितैः ।एह्येहि भगवन्विष्णो लोकानुग्राहकारक ॥५८/१९॥   
यज्ञभागं गृहाणेमं वासुदेव नमोऽस्तु ते ।अनेनाऽऽवाह्य देवेशं कुर्यात्कौतुकमोचनम् ॥५८/२०॥   
मुञ्चामि त्वेतिसूक्तेन देशिकस्यापि मोचयेत् ।हिरण्मयेन पाद्यं दद्यादतो देवेति चार्घकम् ॥५८/२१॥   
मधु वाता मधुपर्कं मयि गृह्णामि चाऽऽचमेत् ।अक्षन्नमीमदन्तेति किरेद्दूर्वाक्षतं बुधः ॥५८/२२॥   
काण्डान्निर्मन्थनं[[68]](#footnote-69) कुर्याद्गन्धं गन्धवतीति च ।[[69]](#footnote-70)उन्नयामीति माल्यञ्च इदं विष्णुः पवित्रकम् ॥५८/२३॥   
बृहस्पते वस्त्रयुग्मं वेदाहमित्युत्तरीयकम्[[70]](#footnote-71) ।महाव्रतेन सकलान्पुष्पं चौषधयः क्षिपेत् ॥५८/२४॥   
धूपं दद्याद्धूरसीति विभ्राट्‌सूक्तेन चाञ्जनम् ।युञ्जन्तीति च तिलकं दीर्घायुष्ट्वेति माल्यकम् ॥५८/२५॥   
इन्द्रच्छत्रेति छत्रं तु आदर्शं तु विराजतः ।चामरन्तु विकर्णेन भूषां रथन्तरेण च ॥५८/२६॥   
व्यजनं [[71]](#footnote-72)वायुदैवत्यैर्मुञ्चामि त्वेति पुष्पकम् ।वेदाद्यैः संस्तुतिं कुर्याद्धरेः पुरुषसूक्ततः ॥५८/२७॥   
सर्वमेतत्समं [[72]](#footnote-73)कुर्यात्पिण्डिकादौ हरादिके ।देवस्योत्थानसमये [[73]](#footnote-74)सौपर्णं सूक्तमुच्चरेत् ॥५८/२८॥   
उत्तिष्ठेति समुत्थाप्य शय्याया[[74]](#footnote-75) मण्डपे नयेत् ।शाकुनेनैव सूक्तेन देवं ब्रह्मरथादिना ॥५८/२९॥   
अतो देवेतिसूक्तेन प्रतिमां पिण्डिकां तथा ।श्रीसूक्तेन च शय्यायां विष्णोस्तु शकलीकृतिः[[75]](#footnote-76) ॥५८/३०॥

मृगराजं वृषं नागं व्यजनं कलशं तथा ।वैजयन्तीं तथा भेरीं दीपमित्यष्टमङ्गलम् ॥५८/३१॥   
दर्शयेदश्वसूक्तेन पाददेशे त्रिपादिति ।उखां पिधानकं पात्रमम्बिकां दीर्घिकां[[76]](#footnote-77) ददेत् ॥५८/३२॥   
मुसलोलूखलं दद्याच्छिलां सम्मार्जनीं तथा ।तथा भोजनभाण्डानि गृहोपकारणानि च ॥५८/३३॥   
शिरोदेशे च निद्राख्यं वस्त्ररत्नयुतं घटम् ।खण्डखाद्यैः पूरयित्वा स्नपनस्य विधिः स्मृतः ॥५८/३४॥

**कूपवापीतडागप्रतिष्ठाविधिः**  
कूपवापीतडागानां प्रतिष्ठां वच्मि तां शृणु । जलरूपेण हि हरिः सोमो वरुण उत्तमः ॥६४/१॥  
अग्नीषोममयं विश्वं विष्णुरापस्तु कारणम् । हैमं रौप्यं रत्नजं वा वरुणं कारयेन्नरः ॥६४/२॥   
द्विभुजं हंसपृष्ठस्थं दक्षिणेनाभयप्रदम् । वामेन नागपाशं तु नदीनागादिसंयुतम् ॥६४/३॥   
यागमण्डपमध्ये स्याद्वेदिका कुण्डमण्डिता । तोरणं वारुणं कुम्भं न्यसेच्च करकान्वितम् ॥६४/४॥   
भद्रके चार्धचन्द्रे वा स्वस्तिके द्वारि कुम्भकान् । अग्न्याधानं [[77]](#footnote-78)चापि कुण्डे कृत्वा पूर्णां प्रदापयेत् ॥६४/५॥   
वरुणं स्नानपीठे तु ये ते शतेति संस्पृशेत् । घृतेनाभ्यञ्जयेत्पश्चान्मूलमन्त्रेण देशिकः ॥६४/६॥   
शं नो देवीति प्रक्षाल्य शुद्धवत्या शिवोदकैः । अधिवासयेदष्टकुम्भान्सामुद्रं पूर्वकुम्भके ॥६४/७॥   
गाङ्गमग्नौ वर्षतोयं दक्षे [[78]](#footnote-79)रक्षस्तु नैर्ज्झरम् । नदीतोयं पश्चिमे तु वायव्ये तु नदोदकम् ॥६४/८॥   
औद्भिज्जं चोत्तरे स्थाप्यमैशान्यां तीर्थसम्भवम् । अलाभे तु [[79]](#footnote-80)नदीतोयं यासां [[80]](#footnote-81)राजेति मन्त्रयेत् ॥६४/९॥   
देवं निर्मार्ज्य निर्मर्थ्य दुर्मित्रियेति विचक्षणः । नेत्रे चोन्मीलयेच्चित्रं तच्चक्षुर्मधुरत्रयैः ॥६४/१०॥   
ज्योतिः [[81]](#footnote-82)सम्पूरयेद्धैम्यां गुरवे गामथार्पयेत् । समुद्रज्येष्ठेत्यभिषिञ्चेद्वरुणं पूर्वकुम्भतः ॥६४/११॥   
समुद्रं गच्छ गाङ्गेयात्सोमो धेन्विति वर्षकात् । देवीरापो निर्झराद्भिर्नदाद्भिः पञ्चनद्यतः ॥६४/१२॥   
उद्भिज्जाद्भिश्चोद्भिदेन पावमान्याऽथ तीर्थकैः । आपो हि ष्ठा पञ्चगव्याद्धिरण्यवर्णेति स्वर्णजात् ॥६४/१३॥   
आपो अस्मेति वर्षोत्थैर्व्याहृत्या कूपसम्भवैः । वरुणञ्च तड़ागोत्थैर्वरुणाद्भिस्तु [[82]](#footnote-83)वश्यतः ॥६४/१४॥   
आपो देवीति गिरिजैरेकाशीतिघटैस्ततः । स्नापयेद्वरुणस्येति त्वं नो वरुण चार्घकम् ॥६४/१५॥   
व्याहृत्या मधुपर्कन्तु बृहस्पतेति वस्त्रकम् । वरुणेति पवित्रन्तु प्रणवेनोत्तरीयकम् ॥६४/१६॥

[[83]](#footnote-84)यद्वारण्येन पुष्पादि प्रदद्याद्वरुणाय तु । चामरं दर्पणं छत्रं व्यजनं वैजयन्तिकाम् ॥६४/१७॥   
मूलेनोत्तिष्ठेत्युत्थाप्य तां रात्रिमधिवासयेत् । वरुणं वेति सान्निध्यं [[84]](#footnote-85)यद्वारण्येन पूजयेत् ॥६४/१८॥   
सजीवीकरणं मूलात्पुनर्गन्धादिना यजेत् । मण्डले पूर्ववत्प्रार्च्य कुण्डेषु समिदादिकम् ॥६४/१९॥   
वेदादिमन्त्रैर्गङ्गाद्याश्चतस्रो धेनवो दुहेत् । दिक्ष्वथो वै यवचरुं ततः संस्थाप्य होमयेत् ॥६४/२०॥   
व्याहृत्या वाऽथ गायत्र्या मूलेनाऽऽमन्त्रयेत्तथा । सूर्याय प्रजापतये द्यौः स्वाहा [[85]](#footnote-86)चान्तविक्षकः ॥६४/२१॥   
तस्यै पृथिव्यै देहधृत्यै इह स्वधृतये ततः । इह रत्यै चेह रमत्या उग्रो भीमश्च रौद्रकः ॥६४/२२॥   
विष्णुश्च वरुणो धाता रायस्पोषो महेन्द्रकः । अग्निर्यमो नैरृतोऽथ वरुणो वायुरेव च ॥६४/२३॥   
कुवेर ईशोऽनन्तोऽथ ब्रह्मा राजा जलेश्वरः । तस्मै स्वाहेदं विष्णुश्च तद्विप्रासेति होमयेत् ॥६४/२४॥   
सोमो धेन्विति षड् हुत्वा इमं मेति च होमयेत् । आपो हि ष्ठेति तिसृभिरिमा रुद्रेति होमयेत् ॥६४/२५॥   
दशादिक्षु बलिं दद्याद्गन्धपुष्पादिनाऽर्चयेत् । प्रतिमां तु समुत्थाप्य मण्डले विन्यसेद्बुधः ॥६४/२६॥   
पूजयेद्गन्धपुष्पाद्यैर्हेमपुष्पादिभिः क्रमात् । जलाशयांस्तु दिग्भागे वितस्तिद्वयसम्मितान् ॥६४/२७॥   
कृत्वाऽष्टौ स्थण्डिलान्रम्यान् सैकतान् देशिकोत्तमः । वरुणस्येति मन्त्रेण आज्यमष्टशतं ततः ॥६४/२८॥   
चरुं यवमयं हुत्वा शान्तितोयं समाहरेत् । सेचयेन्मूर्द्ध्नि देवं तु सजीवकरणं चरेत् ॥६४/२९॥   
ध्यायेत्तु वरुणं युक्तं गौर्या नदनदीगणैः । ॐ वरुणाय ततोऽभ्यर्च्य ततः सान्निध्यमाचरेत् ॥६४/३०॥   
उत्थाप्य नागपृष्ठाद्यैर्भ्रामयेत्तैः समङ्गलैः । आपो हि ष्ठेति च क्षिपेत्त्रिमध्वाक्ते घटे जले ॥६४/३१॥   
जलाशये मध्यगतं सुगुप्तं विनिवेशयेत् । स्नात्वा ध्यायेच्च वरुणं सृष्टिं ब्रह्माण्डसंज्ञिकाम् ॥६४/३२॥   
अग्निबीजेन सन्दग्ध्वा तद्भस्म प्लावयेन्नरः । सर्वमापोमयं लोकं ध्यायेत्तत्र जलेश्वरम् ॥६४/३३॥   
तोयमध्यस्थितं देवं ततो यूपं निवेशयेत् । चतुरस्रमथाष्टास्रं वर्तुलं वा प्रकीर्तितम् ॥६४/३४॥   
आराध्य देवतालिङ्गं दशहस्तं तु कूपके । यूपं यज्ञीयवृक्षोत्थं मूले हैमं फलं न्यसेत् ॥६४/३५॥   
वाप्यां पञ्चदशकरं पुष्करिण्यां तु विंशकम् । तडागे पञ्चविंशाख्यं जलमध्ये निवेशयेत् ॥६४/३६॥   
यागमण्डपाङ्गेण वा यूप ब्रस्केति मन्त्रतः । स्थाप्य तद्वेष्टयेद्वस्त्रैर्यूपोपरि पताकिकाम् ॥६४/३७॥

तदभ्यर्च्य च गन्धाद्यैर्जगच्छान्तिं समाचरेत् । दक्षिणां गुरवे दद्याद्भूगोहेमाम्बुपात्रकम् ॥६४/३८॥   
द्विजेभ्यो दक्षिणा देया आगतान्भोजयेत्तथा । आब्रह्म स्तम्बपर्यन्तं ये केचित्सलिलार्थिनः ॥६४/३९॥   
ते तृप्तिमुपगच्छन्तु तडागस्थेन वारिणा । तोयमुत्सर्जयेदेवं पञ्चगव्यं विनिक्षिपेत् ॥६४/४०॥   
आपो हि ष्ठेति तिसृभिः शान्तितोयं द्विजैः कृतम् । तीर्थतोयं क्षिपेत्पुण्यं गोकुलं चार्पयेद्द्विजान् ॥६४/४१॥   
अनिवारितमन्नाद्यं सर्वजन्यञ्च कारयेत् । अश्वमेधसहस्राणां सहस्रं यः समाचरेत् ॥६४/४२॥   
एकाहं स्थापयेत्तोयं तत्पुण्यमयुतायुतम् । विमाने मोदते स्वर्गे नरकं न स गच्छति ॥६४/४३॥   
गवादि पिवते यस्मात्तस्मात् कर्तुर्न पातकम् । तोयदानात्सर्वदानफलं प्राप्य दिवं यजेत् ॥६४/४४॥

**उत्सवविधिकथनम्**  
वक्ष्ये विधिं चोत्सवस्य स्थापिते तु सुरे चरेत् ।तस्मिन्नब्दे चैकरात्रं त्रिरात्रञ्चाष्टरात्रकं ॥६८/१॥   
उत्सवेन विना यस्मात्स्थापनं निष्फलं भवेत् ।अयने विषुवे चापि शयनोपवने गृहे ॥६८/२॥   
कारकस्यानुकूले वा यात्रान्देवस्य कारयेत् ।मङ्गलाङ्कुररोपैस्तु गीतनृत्यादि वाद्यकैः ॥६८/३॥   
शरावघटिकापालीस्त्वङ्कुरारोहणे हिताः ।यवाञ्छालींस्तिलान् मुद्गान् गोधूमान् सितसर्षपान् ॥६८/४॥   
कुलत्थमाषनिष्पावान् क्षालयित्वा तु [[86]](#footnote-87)वापयेत् ।पूर्वादौ च बलिं दद्यात् भ्रमन्दीपैः पुरं निशि ॥६८/५॥   
इन्द्रादेः कुमुदादेश्च सर्वभूतेभ्य एव च ।अनुगच्छन्ति ते तत्र प्रतिरूपधराः पुनः ॥६८/६॥   
पदे पदेऽश्वमेधस्य फलं तेषां न संशयः ।आगत्य देवतागारं देवं विज्ञापयेद्गुरुः ॥६८/७॥   
तीर्थयात्रा त्वया देव श्वः कर्तव्या सुरोत्तम ।तस्यारम्भमनुज्ञातुमर्हः सर्वज्ञ सर्वदा ॥६८/८॥   
देवमेवन्तु विज्ञाप्य ततः कर्म समारभेत् ।प्ररोहघटिकाढ्यान्तु वेदिकां भूषितां व्रजेत् ॥६८/९॥

चतुःस्तम्भां तु तन्मध्ये स्वस्तिके प्रतिमां न्यसेत् ।[[87]](#footnote-88)काम्यार्थं लेख्यचित्रेषु स्थाप्य तत्राधिवासयेत् ॥६८/१०॥   
वैष्णवैः सह कुर्वीत घृताभ्यङ्गन्तु मूलतः ।घृतधाराभिषेकं वा सकलां शर्वरीं बुधः ॥६८/११॥   
दर्पणं दर्श्य नीराजं गीतवाद्यैश्च मङ्गलम् ।बीजनं पूजनं दीपं गन्धपुष्पादिभिर्यजेत् ॥६८/१२॥   
हरिद्रामुद्गकाश्मीरशुक्लचूर्णादि मूर्धनि ।प्रतिमायाश्च भक्तानां सर्वतीर्थफलं घृते ॥६८/१३॥   
स्नापयित्वा समभ्यर्च्य यात्राविम्बं रथे स्थितम् ।नयेद्गुरुर्नदीं नादैश्छत्राद्यै राष्ट्रपालिकाम् ॥६८/१४॥

निम्नगा योजनादर्वाक्तत्र वेदीं तु कारयेत् ।वाहनादवतार्यैनां तस्यां वेद्यां निवेशयेत् ॥६८/१५॥  
चरुं वै श्रपयेत्तत्र पायसं होमयेत्ततः ।अब्लिङ्गैर्वैदिकैर्मन्त्रैस्तीर्थान्यावाहयेत्ततः ॥६८/१६॥   
आपो हिष्ठोपनिषदैः पूजयेदर्घ्यमुख्यकैः।पुनर्देवं समादाय तोये [[88]](#footnote-89)कृत्वाऽघमर्षणम् ॥६८/१७॥   
स्नायान्महाजनैर्विप्रैर्वेद्यामुत्तार्य तं न्यसेत् ।पूजयित्वा तदह्ना[[89]](#footnote-90) च प्रासादं तु नयेत्ततः ॥६८/१८॥  
पूजयेत्पावकस्थन्तु गुरुः स्याद्भुक्तिमुक्तिकृत् ॥६८/१९॥

**स्नपनोत्सवविस्तारकथनम्**  
ब्रह्मन् शृणु प्रवक्षामि स्नपनोत्सवविस्तरम् ।प्रासादस्याग्रतः कुम्भान्मण्डपे मण्डले न्यसेत् ॥६९/१॥   
कुर्याद् ध्यानार्च्चनं होमं हरेरादौ च कर्मसु ।सहस्रं वा शतं वापि होमयेत्पूर्णया सह ॥६९/२॥   
स्नानद्रव्याण्यथाहृत्य कलशांश्चापि विन्यसेत् ।अधिवास्य सूत्रकण्ठान्धारयेन्मण्डले घटान् ॥६९/३॥   
चतुरस्रं पुरं कृत्वा [[90]](#footnote-91)रुद्रैस्तं प्रविभावयेत् ।[[91]](#footnote-92)मध्येन तु चरुं स्थाप्य पार्श्वे पङ्क्तिं प्रमार्जयेत् ॥६९/४॥   
शालिचूर्णादिनाऽऽपूर्य पूर्वादिनवकेषु च ।कुम्भमुद्रां ततो बद्‌ध्वा घटं तत्राऽऽनयेद्‌बुधः ॥६९/५॥   
पुण्डरीकाक्षमन्त्रेण दर्भांस्तांस्तु विसर्जयेत् ।अद्भिः पूर्णं सर्वरत्नयुतं मध्ये न्यसेद्‌घटम् ॥६९/६॥   
यवव्रीहितिलांश्चैव नीवारान् श्यामकान्क्रमात् ।कुलित्थमुद्गसिद्धार्थान्मुक्त्वाऽन्यानष्टदिक्षु च ॥६९/७॥   
ऐन्द्रे तु नवके मध्ये घृतपूर्णं घटं न्यसेत् ।पलाशाश्वत्थन्यग्रोधबिल्वोदुम्बरशीरिणाम् ॥६९/८॥   
जम्बूशमीकपित्थानां त्वक्कषायैर्घटाष्टकम् ।आग्नेयनवके मध्ये मधुपूर्णं घटं न्यसेत् ॥६९/९॥   
गोशृङ्गनगगङ्गाम्बुगजेन्द्रदर्शनेषु च ।तीर्थक्षेत्रखलेष्वष्टौ मृत्तिकाः स्युर्घटाष्टके ॥६९/१०॥

याम्ये तु नवके मध्ये तिलतैलघटं न्यसेत् ।नारङ्गमथ जम्बीरं खर्जूरं मृत्तिकां क्रमात् ॥६९/११॥   
नारिकेलं न्यसेत्पूगं दाडिमं पनसं फलम् ।नैरृते नवके मध्ये क्षीरपूर्णं घटं न्यसेत् ॥६९/१२॥   
कुङ्कुमं नागपुष्पञ्च चम्पकं मालतीं क्रमात् ।मल्लिकामथ पुंनागं करवीरं महोत्पलम् ॥६९/१३॥   
पुष्पाणि चान्ये नवके मध्ये वै नारिकेलकम् ।नादेयमथ सामुद्रं सारसं कौप्यमेव च ॥६९/१४॥   
वर्षजं हिमतोयञ्च नैर्झरं गाङ्गमेव च ।उदकान्यथ [[92]](#footnote-93)वायव्ये नवके कदलीजलम् ॥६९/१५॥   
सहदेवीं कुमारीं च सिंहीं व्याघ्रीं तथाऽमृताम् ।विष्णुपर्णीं[[93]](#footnote-94) शतशिवां वचां दिव्यौषधीर्न्यसेत् ॥६९/१६॥   
पूर्वादौ सौम्यनवके मध्ये दधिघटं न्यसेत् ।पत्रमेलां त्वचं कुष्ठं वालकं चन्दनद्वयम् ॥६९/१७॥   
लतां कस्तूरिकां चैव कृष्णागुरुमनुक्रमात् ।सिद्धद्रव्याणि पूर्वादौ शान्तितोयमथैकतः ॥६९/१८॥   
चन्द्रतारं क्रमाच्छुक्लां[[94]](#footnote-95) गिरिसारं त्रपु न्यसेत् ।घोषसारं तथा शीर्षं[[95]](#footnote-96) पूर्वादौ रत्नमेव च ॥६९/१९॥   
[[96]](#footnote-97)घृतेनाभ्यज्य चोद्वर्त्य स्नपयेन्मूलमन्त्रतः ।गन्धाद्यैः पूजयेद्वह्नौ हुत्वा पूर्णाहुतिं चरेत् ॥६९/२०॥   
बलिञ्च सर्वभूतेभ्यो भोजयेद्दत्तदक्षिणः ।देवैश्च मुनिभिर्भूपैर्देवं संस्थाप्य[[97]](#footnote-98) चेश्वराः ॥६९/२१॥

बभूवुः स्थापित्वेत्थं स्नपनोत्सवकं चरेत् ।अष्टोत्तरसहस्रेण घटानां सर्वभाग्भवेत् ॥६९/२२॥   
यज्ञावभृथस्नाने च पूर्णसंस्नापनं कृतम् ।गौरीलक्ष्मीविवाहादि चोत्सवं स्नानपूर्वकम् ॥६९/२३॥

**पादपप्रतिष्ठाकथनम्**  
प्रतिष्ठां पादपानाञ्च वक्ष्येऽहं भुक्तिमुक्तिदाम् । सर्वौषध्युदकैर्लिप्तान् पिष्टातकविभूषितान् ॥७०/१॥   
वृक्षान्माल्यैरलङ्कृत्य वासोभिरभिवेष्टयेत् । सूच्या सौवर्णया कार्यं सर्वेषां कर्णवेधनम् ॥७०/२॥   
हेमशलाकयाऽञ्जनं वेद्यान्तु फलसप्तकम् । अधिवासयेच्च प्रत्येकं घटान्बलिनिवेदनम् ॥७०/३॥   
इन्द्रादेरधिवासेऽथ होमः कार्यो वनस्पतेः । ऋग्यजुःसाममन्त्रैश्च वारुणैर्मङ्गलै रवैः ॥७०/४॥  
वृक्षवेदिककुम्भैश्च स्नपनं द्विजपुङ्गवाः । तरूणां यजमानस्य कुर्युश्च यजमानकः ॥७०/५॥  
भूषितो दक्षिणां दद्याद्गोभूभूषणवस्त्रकम् । क्षीरेण भोजनं दद्याद्यावद्दिनचतुष्टयम् ॥७०/६॥  
होमस्तिलाज्यैः कार्यस्तु पलाशसमिधैस्तथा । आचार्ये द्विगुणं दद्यात् पूर्ववन्मण्डपादिकम् ॥७०/७॥   
पापनाशः परा सिद्धिर्वृक्षारामप्रतिष्ठया । स्कन्दायेशो यथा प्राह प्रतिष्ठाद्यं तथा शृणु ॥७०/८॥  
सूर्येशगणशक्त्यादेः परिवारस्य वै हरेः ॥७०/९॥

**स्नानविधिः**  
वक्ष्यामि स्कन्द नित्याद्यं स्नानं पूजां प्रतिष्ठया ।खात्वाऽसिना समुद्धृत्य मृदमष्टाङ्गुलां ततः ॥७२/१॥   
सर्वात्मना समुद्धृत्य पुनस्तेनैव पूरयेत् ।शिरसा पयसस्तीरे निधायास्त्रेण शोधयेत् ॥७२/२॥   
तृणादि शिखयोद्धृत्य ब्रह्मणा विभजेस्त्रिधा ।एकया नाभिपादान्तं प्रक्षाल्य पुनरन्यया ॥७२/३॥   
[[98]](#footnote-99)अस्त्राभिलब्धया लक्ष्मीदीप्तया सर्वविग्रहम् ।निरुध्याक्षाणि[[99]](#footnote-100) पाणिभ्यां प्राणान्संयम्य वारिणि ॥७२/४॥   
निमज्ज्याऽऽसीत हृद्यस्त्रं स्मरन्कालानलप्रभम् । मलस्नानं विधायेत्थं समुत्थाय जलान्तरात् ॥७२/५॥   
अस्त्रसन्ध्यामुपास्याथ विधिस्नानं समाचरेत् ।सारस्वतादितीर्थानामेकमङ्कुशमुद्रया ॥७२/६॥   
हृदाऽऽकृष्य तथाऽऽस्थाप्य पुनः संहारमुद्रया ।शेषं मृद्भागमादाय प्रविश्याऽऽनाभि वारिणि ॥७२/७॥   
वामपाणितले कुर्याद्भागत्रयमुदङ्मुखः ।अङ्गैर्दक्षिणमेकाद्यं पूर्वमन्त्रेण सप्तधा ॥७२/८॥   
शिवेन दशधा सौम्यं जपेद्भागत्रयं क्रमात् ।सर्वदिक्षु क्षिपेत्पूर्वं हूंफडन्तगवाणुना ॥७२/९॥   
कुर्याच्छिवेन सौम्येन शिवतीर्थे तु [[100]](#footnote-101)क्रमात् ।सर्वाङ्गमङ्ग जप्तेन मूर्धादि चरणावधि ॥७२/१०॥   
दक्षिणेन समालभ्य पठन्नङ्गचतुष्टयम् ।पिधाय खानि सर्वाणि षण्मुखीकरणेन च ॥७२/११॥   
शिवं स्मरन्निमज्जेत हरिं गङ्गेति वा स्मरन् ।वौषडन्तषडङ्गेन के कुर्यादभिषेचनम् ॥७२/१२॥   
कुम्भमात्रेण रक्षार्थं पूर्वादौ विक्षिपेज्जलम् ।स्नात्वा राजोपचारेण सुगन्धामलकादिभिः॥७२/१३॥   
स्नात्वा चोत्तीर्य तत्तीर्थं संहारिण्योपसंहरेत् ।अथातो विधिशुद्धेन संहितामन्त्रितेन च ॥७२/१४॥   
निवृत्त्यादिविशुद्धेन भस्मना स्नानमाचरेत् ।शिरसः पादपर्यन्तं ह्रूं फडन्तशरात्मना[[101]](#footnote-102) ॥७२/१५॥   
तेन कृत्वा मलस्नानं विधिस्नानं समाचरेत् । ईशतत्पुरुषाघोरगुह्यकाजातसंवरैः ॥७२/१६॥   
क्रमेणोद्वर्तयेन्मू्र्ध्नि वस्त्रहृद्गुह्यविग्रहान् ।सन्ध्यात्रये निशीथे च वर्षापूर्वावसानयोः ॥७२/१७॥   
सुप्त्वा भुक्त्वा पयः पीत्वा हुत्वा चाऽऽवश्यकादिकम् ।स्त्रियं नपुंसकं शूद्रं बिडालशवमूषिकम् ॥७२/१८॥   
स्नानमाग्नेयकं स्पृष्ट्वा शुच्यम्बुचुलकं[[102]](#footnote-103) चरेत् ।सूर्यांशुवर्षसम्पर्के प्राङ्मुखेनोर्ध्वबाहुना ॥७२/१९॥   
माहेन्द्रं स्नानमैशेन कार्यं सप्तपदावधि । गोसङ्घमध्यगः कुर्यात्खुरोत्खातकरेणुभिः ॥७२/२०॥   
पावनं [[103]](#footnote-104)नवमन्त्रेण स्नानं [[104]](#footnote-105)तद्धर्मणाऽथवा ।सद्योजातादिभिर्मन्त्रैरम्भोभिरभिषेचनम् ॥७२/२१॥   
मन्त्रस्नानं भवेदेवं वारुणाग्नेययोरपि ।मनसा मूलमन्त्रेण प्राणायामपुरःसरम् ॥७२/२२॥   
कुर्वीत मानसं स्नानं सर्वत्र विहितं च यत् ।वैष्णवादौ च तन्मन्त्रैरेवं स्नानानि कारयेत् ॥७२/२३॥   
सन्ध्याविधिं प्रवक्ष्यामि मन्त्रैर्भिन्नैः समं गुह ।संवीक्ष्य त्रिः पिबेदम्बु ब्रह्मतीर्थेन शङ्करैः ॥७२/२४॥   
स्वधान्तैरात्मतत्त्वाद्यैस्ततः खानि स्पृशेन्मृदा ।सकलीकरणं कृत्वा प्राणायामेन संस्थितः ॥७२/२५॥   
त्रिः समावर्तयेन्मन्त्री मनसा शिवसंहिताम् ।आचम्य न्यस्य सन्ध्याञ्च ब्राह्मीं प्रातः स्मरेन्नरः ॥७२/२६॥   
हंसपद्मासनां रक्तां चतुर्वक्त्रां चतुर्भुजाम् । अङ्गाक्षमालिनीं दक्षे वामे दण्डकमण्डलुम् ॥७२/२७॥   
तार्क्ष्यपद्मासनां ध्यायेन्मध्याह्ने वैष्णवीं सिताम् ।शङ्खचक्रधरां वामे दक्षिणे सगदाभयाम् ॥७२/२८॥   
रौद्रीं ध्यायेद्वृषाब्जस्थां त्रिनेत्रां शशिभूषिताम् ।त्रिशूलाक्षधरां दक्षे वामे साभयशक्तिकाम् ॥७२/२९॥   
साक्षिण्यः कर्मणां सन्ध्यां आत्मानं तत्प्रभानुगम् ।चतुर्थी ज्ञानिनः सन्ध्या निशीथादौ विभाव्यते ॥७२/३०॥   
हृद्बिन्दुब्रह्मरन्ध्रेषु अरूपा तु परे स्थिता ।शिवे चैव परो यस्तु ना सन्ध्या परमोच्यते ॥७२/३१॥   
पैत्रं मूले प्रदेशिन्याः कनिष्ठायाः प्रजापतेः ।ब्राह्ममङ्गुष्ठमूलस्थं तीर्थं दैवं कराग्रतः ॥७२/३२॥   
सव्यपाणितले वह्नेस्तीर्थं सोमस्य वामतः ।ऋषीणां तु समग्रेषु अङ्गुलीपर्वसन्धिषु ॥७२/३३॥   
ततः शिवात्मकैर्मन्त्रैः कृत्वा तीर्थं शिवात्मकम् ।मार्जनं संहितामन्त्रैस्तत्तोयेन समाचरेत् ॥७२/३४॥   
वामपाणिपतत्तोययोजनं सव्यपाणिना ।उत्तमाङ्गे क्रमान्मन्त्रैर्मार्जनं समुदाहृतम् ॥७२/३५॥   
नीत्वा तदुपनासाग्रं दक्षपाणिपुटस्थितम् ।बोधरूपं सितं तोयं वाममाकृष्य स्तम्भयेत् ॥७२/३६॥   
तत्पापं कज्जलाभासं पिङ्गयाऽऽरिच्य मुष्टिना ।क्षिपेद्वज्रशिलायां तद्भवेदघमर्षणम्[[105]](#footnote-106) ॥७२/३७॥   
स्वाहान्तशिवमन्त्रेण कुशपुष्पाक्षतान्वितम् ।शिवायार्घ्याञ्जलिं दत्त्वा गायत्रीं शक्तितो जपेत् ॥७२/३८॥   
तर्पणं सम्प्रवक्ष्यामि देवतीर्थेन मन्त्रकात् ।तर्पयेद्वौ शिवायेति स्वाहाऽन्यान्स्वाहया [[106]](#footnote-107)सुतान् ॥७२/३९॥   
ह्रां हृद्याय ह्रीं शिरसे ह्रूं शिखायै ह्रैं कवचाय ।अस्त्रायाष्टौ देवगणान् हृदाऽऽदित्येभ्य एव च ॥७२/४०॥   
हां वसुभ्यो रुद्रेभ्यो विश्वेभ्यश्चैव मरुद्भ्यः ।भृगुभ्यो हामङ्गिरोभ्य ऋषीन्कण्ठोपवीत्यथ ॥७२/४१॥   
अत्रेयेऽथ वसिष्ठाय नमश्चाथ पुलस्तये ।क्रतवे भारद्वाजाय विश्वामित्राय वै नमः ॥७२/४२॥   
प्रचेतसे मनुष्यांश्च सनकाय वषट् तथा ।हां सनन्दायाथ वषट् सनातनाय वै वषट् ॥७२/४३॥   
सनत्कुमाराय वषट् कपिलाय तथा वषट् ।पञ्चशिखाय द्युभवे संलग्नकरमूलतः ॥७२/४४॥   
सर्वेभ्यो भूतेभ्यो वषड्‌भूतान् देवपितॄनथ ।दक्षस्कन्धोपवीती च कुशमूलाग्रतस्तिलैः ॥७२/४५॥   
कव्यवाहानलायाथ सोमाय च यमाय च ।अर्यम्णे चाग्निसोमाय बर्हिषद्भ्यः[[107]](#footnote-108) स्वधायुतान् ॥७२/४६॥   
आज्यपाय च सोमाय विशेषसुरवत्पितॄन् ।ॐ ह्रामीशानाय पित्रे स्वधा दद्यात्पितामहे ॥७२/४७॥   
शान्तप्रपितामहाय तथा प्रेतपितॄंस्तथा ।पितृभ्यः पितामहेभ्यः स्वधाऽथ प्रपितामहे ॥७२/४८॥   
वृद्धप्रपितामहेभ्यो मातृभ्यश्च स्वधा तथा ।ह्रां मातामहेभ्यः स्वधा ह्रां प्रमातामहेभ्यश्च ॥७२/४९॥   
वृद्धप्रमातामहेभ्यः सर्वेभ्यः पितृभ्यस्तथा । सर्वेभ्यः स्वधा ज्ञातिभ्यः सर्वाचार्येभ्य एव च ॥७२/५०॥   
दिशां दिक्पतिसिद्धानां मातॄणां ग्रहरक्षसाम् ॥७२/५१॥

**दमनकारोहणविधिः**   
वक्ष्ये दमनकारोहविधिं पूर्ववदाचरेत् । हरकोपात्पुरा जातो भैरवो दमिताः सुराः ॥८०/१॥   
तेनाथ शप्तो विटपो भवेति त्रिपुरारिणा । प्रसन्नेनेरितं चेदं पूजयिष्यन्ति ये नराः ॥८०/२॥   
परिपूर्णफलं तेषामन्यथा न भविष्यति । सप्तम्यां वा त्रयोदश्यां दमनं संहितात्मभिः ॥८०/३॥   
सम्पूज्य बोधयेद्वृक्षं भववाक्येन मन्त्रवित् । हरप्रसादसम्भूत त्वमत्र सन्निधी भव ॥८०/४॥   
शिवकार्यं समुद्दिश्य नेतव्योऽसि शिवाज्ञया । गृहेष्वामन्त्रणं कुर्यात् सायाह्ने चाधिवासनम् ॥८०/५॥   
यथाविधि समभ्यर्च्य सूर्यशङ्करपावकान् । देवस्य पश्चिमे मूलं [[108]](#footnote-109)दद्यात्तस्य मृदा युतम् ॥८०/६॥   
वामेन शिरसा वाऽथ नालं धात्रीं तथोत्तरे । दक्षिणे [[109]](#footnote-110)भग्नपत्रञ्च प्राच्यां पुष्पञ्च धारणम्[[110]](#footnote-111) ॥८०/७॥   
[[111]](#footnote-112)पुटिकास्थं फलं मूलमथैशान्यां यजेच्छिवम् । पञ्चाङ्गमञ्जलौ कृत्वा आमन्त्र्य शिरसि न्यसेत् ॥८०/८॥   
आमन्त्रितोऽसि देवेश प्रातःकाले मया प्रभो । कर्तव्यस्तपसो लाभः पूर्णं सर्वं तवाऽऽज्ञया ॥८०/९॥   
मूलेन शेषं पात्रस्थं पिधायाथ पवित्रकम् । प्रातः स्नात्वा जगन्नाथं गन्धपुष्पादिभिर्यजेत् ॥८०/१०॥   
नित्यं नैमित्तिकं कृत्वा दमनैः पूजयेत्ततः । शेषमञ्जलिमादाय आत्मविद्याशिवात्मभिः ॥८०/११॥   
मूलाद्यैरीश्वरान्तैश्च चतुर्थाञ्जलिना ततः॥८०/१२॥   
ॐ हौं [[112]](#footnote-113)मखेश्वराय मखं पूरय पूरय शूलपाणये नमः ॥८०/१३॥

शिवं वह्निं च सम्पूज्य गुरुं प्रार्च्याथ [[113]](#footnote-114)बोधयेत् । भगवन्नतिरिक्तं वा हीनं वा यन्मया कृतम् ॥८०/१४॥   
सर्वं तदस्तु सम्पूर्णं यच्च दामनकं मम । सकलं चैत्रमासोत्थं फलं प्राप्य दिवं व्रजेत् ॥८०/१५॥

**अभिषेकादिविधिकथनम्**  
शिवमभ्यर्च्याभिषेकं कुर्याच्छिष्यादिके श्रिये । कुम्भानीशादिकाष्ठासु क्रमशो नव विन्यसेत् ॥९०/१॥  
तेषु क्षारोदं क्षीरोदं दध्युदं घृतसागरम् । इक्षुकादम्बरीस्वादुमस्तूदानष्टसागरान् ॥९०/२॥   
निवेशयेद्यथासङ्ख्यमष्टौ विद्येश्वरानथ । एकं शिखण्डिनं रुद्रं श्रीकण्ठन्तु द्वितीयकम्॥९०/३॥   
त्रिमूर्तिमेकरुद्राक्षमेकनेत्रं शिवोत्तमम् । सप्तमं सूक्ष्मनामानमनन्तं रुद्रमष्टमम् ॥९०/४॥   
मध्ये शिवं समुद्रञ्च शिवमन्त्रं च विन्यसेत् । यागालयाद्गिरीशस्य रचिते स्नानमण्डपे ॥९०/५॥   
कुर्यात्करद्वयायामां वेदीमष्टाङ्गुलोच्छ्रिताम् । श्रीपर्णाद्यासने तत्र विन्यस्यानन्तमानसम् ॥९०/६॥   
शिष्यं निवेश्य पूर्वास्यं सकलीकृत्य पूजयेत् । काञ्जिकौदनमृद्भस्मदूर्वागोमयगोलकैः ॥९०/७॥   
सिद्धार्थदधितोयैश्च कुर्यान्निर्मथनं ततः । क्षीरोदानुक्रमेणाथ हृदा विद्येशशम्बरैः ॥९०/८॥   
कलशैः स्नपयेच्छिष्यं सुधाधारणयाऽन्वितम् । परिधाप्य सिते वस्त्रे निवेश्य शिवदक्षिणे ॥९०/९॥   
पूर्वोदितासने शिष्यं पुनः पूर्ववदर्चयेत् । उष्णीषं योगपट्टञ्च मुकुटं[[114]](#footnote-115) कर्तरीं घटीम्[[115]](#footnote-116) ॥९०/१०॥   
अक्षमालां पुस्तकादि शिवकाद्यधिकारकम् ।दीक्षाव्याख्याप्रतिष्ठाद्यं ज्ञात्वाऽद्यप्रभृति त्वया ॥९०/११॥   
सुपरीक्ष्य विधातव्यमाज्ञां संश्रावयेदिति । अभिवाद्य ततः शिष्यं प्रणिपत्य महेश्वरम् ॥९०/१२॥   
विघ्नज्वालापनोदार्थं कुर्याद्विज्ञापनां यथा । अभिषेकार्थमादिष्टस्त्वयाऽहं गुरुमूर्तिना ॥९०/१३॥   
संहितापारगः सोऽयमभिषिक्तो मया शिव । तृप्तये मन्त्रचक्रस्य पञ्चपञ्चाऽऽहुतीर्यजेत् ॥९०/१४॥   
दद्यात्पूर्णां ततः शिष्यं स्थापयेन्निजदक्षिणे । शिष्यदक्षिणपाणिस्था अङ्गुष्ठाद्यङ्गुलीः क्रमात् ॥९०/१५॥   
लाञ्छयेदुपबद्धाय दग्धदर्भाग्रशम्बरैः । कुसुमानि करे दत्त्वा प्रणामं कारयेदमुम् ॥९०/१६॥   
कुम्भेऽनले शिवे स्वस्मिंस्ततस्तत्कृत्यमाविशेत् । अनुग्राह्यास्त्वया शिष्याः शास्त्रेण सुपरीक्षिताः ॥९०/१७॥   
भूपवन्मानवादीनामभिषेकादभीप्सितम् । ॐ श्रां श्रौं पशुं हूं फडित्यस्त्रराजाभिषेकतः ॥९०/१८॥

**अभिषिक्तेन कर्तव्यस्य तत्तद्देवतापूजनस्य विधिः**

अभिषिक्तः शिवं विष्णुं पूजयेद्भास्करादिकान् । शङ्खभेर्यादिनिर्घोषैः स्नापयेत्पञ्चगव्यकैः ॥९१/१॥

यो देवान्देवलोकं स याति स्वकुलमुद्धरन् । वर्षकोटिसहस्रेषु यत्पापं समुपार्जितम् ॥९१/२॥   
घृताभ्यङ्गेन देवानां भस्मीभवति पावके । आढकेन घृताद्यैश्च देवान् स्नाप्य सुरो भवेत् ॥९१/३॥   
चन्दनेनानुलिप्याथ गन्धाद्यैः पूजयेत्तथा । अल्पायासेन स्तुतिभिः स्तुता देवास्तु सर्वदा ॥९१/४॥   
अतीतानागतज्ञानमन्त्रधीभुक्तिमुक्तिदाः । गृहीत्वा प्रश्नसूक्ष्मार्णे हृते द्वाभ्यां शुभाशुभम् ॥९१/५॥   
त्रिभिर्जीवो मूलधातुश्चतुर्भिर्ब्राह्मणादिधीः । पञ्चादौ भूततत्त्वादि शेषे चैवं जयादिकम् ॥९१/६॥   
एकत्रिकात्रित्रिकान्ते[[116]](#footnote-117) पदे द्विपदकान्तके । अशुभं मध्यमं [[117]](#footnote-118)मध्येष्विन्द्रस्त्रिषु नृपः शुभः ॥९१/७॥   
सङ्ख्यावृन्दे[[118]](#footnote-119) जीविताब्दं यमोऽब्ददशहा ध्रुवम् । सूर्येभास्येशदुर्गाश्रीविष्णुमन्त्रैर्लिखेत्कजे ॥९१/८॥   
कठिन्या जप्तया स्पृष्टे गोमूत्राकृतिरेखया । आरभ्यैकं त्रिकं यावत्त्रिचतुष्कावसानकम् ॥९१/९॥   
मरुद्व्योम मरुद्बीजैश्चतुःषष्टिपदे तथा । अक्षाणां पतनात्स्पर्शाद्विषमादौ शुभादिकम् ॥९१/१०॥   
एकत्रिकादिमारभ्य अन्ते चाष्टत्रिकं तथा[[119]](#footnote-120) । ध्वजाद्या याः समा हीना विषमाः शोभनादिकाः ॥९१/११॥   
आईपल्लवितैः काद्यैः षोडशस्वरपूर्वगैः । आद्यैस्तैः सस्वरैः काद्यैस्त्रिपुरानाममन्त्रकाः ॥९१/१२॥   
ह्रीं बीजाः प्रणवाद्याः स्युर्नमोन्ता यत्र पूजने । मन्त्रा विंशतिसाहस्राः शतं [[120]](#footnote-121)षष्ठ्यधिकं ततः ॥९१/१३॥   
[[121]](#footnote-122)आंह्रींमन्त्राः सरस्वत्याश्चण्डिकायास्तथैव च । तथा गौर्याश्च दुर्गाया आंश्रींमन्त्राः श्रियस्तथा ॥९१/१४॥   
तथा क्षौं क्रौं मन्त्राः[[122]](#footnote-123) सूर्यस्य आंहौंमन्त्राः शिवस्य च । आंगंमन्त्रा गणेशस्य आंमन्त्राश्च तथा हरेः ॥९१/१५॥   
शतार्धैकाधिकैः काद्यैस्तथा षोडशभिः स्वरैः । काद्यैस्तैः सस्वरैराद्यैः कान्तैर्मन्त्रास्तथाऽखिलाः ॥९१/१६॥ रवीशदेवीविष्णूनां खाब्धिदेवेन्द्रवर्तनात् । [[123]](#footnote-124)शतत्रयं षष्ट्यधिकं प्रत्येकं मण्डलं क्रमात् ॥९१/१७॥  
अभिषिक्तो जपेद्ध्यायेच्छिष्यादीन्दीक्षयेद्गुरुः ॥९१/१८॥

**संक्षेपेण प्रतिष्ठाविधिः**  
प्रतिष्ठां सम्प्रवक्ष्यामि क्रमात् सङ्क्षेपतो गुह । पीठं शक्तिं शिवो लिङ्गं तद्योगः सा शिवाणुभिः ॥९२/१॥   
प्रतिष्ठायाः पञ्च भेदास्तेषां रूपं वदामि ते । यत्र ब्रह्मशिलायोगः सा प्रतिष्ठा विशेषतः ॥९२/२॥   
स्थापनन्तु यथायोगं पीठ एव निवेशनम् । प्रतिष्ठा भिन्नपीठस्य स्थितस्थापनमुच्यते ॥९२/३॥   
उत्थापनञ्च सा प्रोक्ता लिङ्गोद्धारपुरःसरा । यस्यां तु [[124]](#footnote-125)लिङ्गमारोप्य संस्कारः क्रियते बुधैः ॥९२/४॥

आस्थापनं तदुद्दिष्टं द्विधा विष्ण्वादिकस्य च । आसु सर्वासु चैतन्यं नियुञ्जीत परं शिवम् ॥९२/५॥   
यदाधारादिभेदेन प्रासादेष्वपि पञ्चधा । परीक्षामथ मेदिन्याः कु्र्यात्प्रासादकाम्यया ॥९२/६॥   
[[125]](#footnote-126)शुक्लाऽऽज्यगन्धा रक्ता च रक्तगन्धा सुगन्धिनी । पीता कृष्णा सुरागन्धा विप्रादीनां मही क्रमात् ॥९२/७॥   
पूर्वेशोत्तरसर्वत्र पूर्वा चैषां विशिष्यते । [[126]](#footnote-127)आखाते हास्तिके यस्याः पूर्णे मृदधिका भवेत् ॥९२/८॥   
उत्तमां तां महीं विद्यात्तोयाद्यैर्वा समुक्षिताम् । [[127]](#footnote-128)अस्थ्यङ्गारादिभिर्दुष्टामत्यन्तं शोधयेद्गुरुः ॥९२/९॥   
नगरग्रामदुर्गार्थं गृहप्रासादकारणम् । खननैर्गोकुलावासैः कर्षणैर्वा मुहुर्मुहुः ॥९२/१०॥   
मण्डपे द्वारपूजादिमन्त्रतृप्त्यवसानकम्[[128]](#footnote-129) । कर्म निर्वर्त्याघोरास्त्रं सहस्रं विधिना यजेत् ॥९२/११॥   
समीकृत्योपलिप्तायां भूमौ संशोधयेद्दिशः । स्वर्णदध्यक्षतै रेखाः प्रकुर्वीत प्रदक्षिणम् ॥९२/१२॥   
मध्यादीशानकोष्ठस्थे पूर्णकुम्भे शिवं यजेत् । वास्तुमभ्यर्च्य तत्तोयैः सिञ्चेत्कुद्दालकादिकम् ॥९२/१३॥

बाह्ये रक्षोगणानिष्ट्वा विधिना दिग्बलिं क्षिपेत् । भूमिं संसिच्य संस्नाप्य कुद्दालाद्यं प्रपूजयेत् ॥९२/१४॥  
अन्यं वस्त्रयुगच्छन्नं कुम्भं स्कन्धे द्विजन्मनः । निधाय गीतवाद्यादिब्रह्मघोषसमाकुलम् ॥९२/१५॥   
पूजां कुम्भे समाहृत्य प्राप्ते लग्नेऽग्निकोष्ठके । कुद्दालेनाभिषिक्तेन मध्वक्तेन तु खानयेत् ॥९२/१६॥   
नैरृत्यां क्षेपयेन्मृत्स्नां खाते कुम्भजलं क्षिपेत् । पुरस्य पूर्वसीमन्तं नयेद् यावदभीप्सितम् ॥९२/१७॥   
अथ तद्रक्षणं स्थित्वा भ्रामयेत्परितः पुरम् । सिञ्चन् सीमन्तचिह्नानि यावदीशानगोचरम् ॥९२/१८॥   
अर्घ्यदानमिदं प्रोक्तं तत्र कुम्भपरिभ्रमात् । इत्थं परिग्रहं भूमेः कुर्वीत तदनन्तरम् ॥९२/१९॥   
कर्करान्तं जलान्तं वा शल्यदोषजिघांसया । खानयेद्भूकुमारीं चेद्विधिना शल्यमुद्धरेत् ॥९२/२०॥   
अकचटतपयशहान्मानवश्चेत् प्रश्नाक्षराणि तु । अग्नेर्ध्वजादिपातिताः स्वस्थाने शल्यमाख्यान्ति ॥९२/२१॥   
कर्तुश्चाङ्गविकारेण जानीयात्तत्प्रमाणतः । पश्वादीनां प्रवेशेन कीर्तनैर्विरुतैर्दिशः ॥९२/२२॥   
मातृकामष्टवर्गाढ्यां फलके भुवि वा लिखेत् । शल्यज्ञानं वर्गवशात्पूर्वादीशान्ततः क्रमात् ॥९२/२३॥   
अवर्गे चैव लोहन्तु कवर्गेऽङ्गारमग्नितः । चवर्गे भस्म दक्षे स्याट्टवर्गेऽस्थि च नैरृते ॥९२/२४॥   
तवर्गे चेष्टका चाप्ये कपालञ्च पवर्गके । यवर्गे शवकीटादि शवर्गे लोहमादिशेत् ॥९२/२५॥   
हवर्गे रजतं तद्वदवर्गाच्चानर्थकरानपि । प्रोक्ष्याऽऽत्मभिः[[129]](#footnote-130) करापूरैरष्टाङ्गुलमृदन्तरैः ॥९२/२६॥   
पादोनं खातमापूर्य सजलैर्मुद्गराहतैः । लिप्तां समप्लवां तत्र कारयित्वा भुवं गुरुः ॥९२/२७॥   
सामान्यार्घ्यकरो यायान्मण्डपं वक्ष्यमाणकम् । तोरणद्वाःपतीनिष्ट्वा प्रत्यग्द्वारेण संविशेत् ॥९२/२८॥   
कुर्यात्तत्राऽऽत्मशुद्ध्यादिकुण्डमण्डपसंस्कृतिम् । कलशं वर्धनीसक्तं लोकपालशिवार्चनम् ॥९२/२९॥   
[[130]](#footnote-131)अग्नेर्जननपूजादि सर्वं पूर्ववदाचरेत् । यजमानान्वितो यायाच्छिलानां स्नानमण्डपम् ॥९२/३०॥   
शिलाः प्रासादलिङ्गस्य पादधर्मादिसंज्ञकाः। अष्टाङ्गुलोच्छ्रिताः शस्ताश्चतुरस्राः करायताः ॥९२/३१॥   
पाषाणानां शिलाः कार्या इष्टकानां तदर्धतः । प्रासादेऽश्मशिलाः शैले इष्टका इष्टकामये ॥९२/३२॥   
अङ्किता नववक्त्राद्यैः पङ्कजाः पङ्कजान्विताः । नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णाख्या पञ्चमी मता ॥९२/३३॥   
आसां पद्मो महापद्मः शङ्खोऽथ मकरस्तथा । समुद्रश्चेति पञ्चामी निधिकुम्भाः क्रमादधः ॥९२/३४॥   
नन्दा भद्रा जया पूर्णा अजिता चापराजिता । विजया मङ्गलाख्या[[131]](#footnote-132) च धरणी नवमी शिला ॥९२/३५॥   
सुभद्रश्च विभद्रश्च सुनन्दः पुष्पनन्दकः । जयोऽथ विजयश्चैव कुम्भः [[132]](#footnote-133)पूर्णस्तथोत्तरः॥९२/३६॥   
नवानान्तु यथासङ्ख्यं निधिकुम्भा अमी नव । आसनं प्रथमं दत्त्वाऽऽताड्योल्लिख्य शराणुना ॥९२/३७॥   
सर्वासामविशेषेण तनुत्रेणावगुण्ठनम् । मृद्भिर्गोमयगोमूत्रकषायैर्गन्धवारिणा ॥९२/३८॥   
अस्त्रेण हुंफडन्तेन मलस्नानं समाचरेत् । [[133]](#footnote-134)विधिना पञ्चगव्येन स्नानं पञ्चामृतेन च ॥९२/३९॥   
गन्धतोयान्तरं कुर्यान्निजनामाङ्किताणुना । [[134]](#footnote-135)फलरत्नसुवर्णानां गोशृङ्गसलिलैस्ततः ॥९२/४०॥   
चन्दनेन समालभ्य वस्त्रैराच्छादयेच्छिलाम् । स्वर्णोत्थमासनं दत्त्वा नीत्वा यागं प्रदक्षिणम् ॥९२/४१॥   
शय्यायां कुशतल्पे वा हृदयेन निवेशयेत् । सम्पूज्य न्यस्य बुद्ध्यादिधरान्तं तत्त्वसञ्चयम् ॥९२/४२॥   
त्रिखण्डव्यापकं तत्त्वत्रयं चानुक्रमान्न्यसेत् । बुद्ध्यादौ चित्तपर्यन्ते चिन्तातन्मात्रकावधौ ॥९२/४३॥

तन्मात्रादौ धरान्ते च शिवविद्यात्मनां स्थितिः । तत्त्वानि निजमन्त्रेण तत्त्वेशांश्च हृदाऽर्चयेत् ॥९२/४४॥   
स्थानेषु पुष्पमालादिचिह्नितेषु यथाक्रमम् ॥९२/४५॥  
ॐ हूं शिवतत्त्वाय नमः । ॐ हूं शिवतत्त्वाधिपतये रुद्राय नमः । ॐ हां विद्यातत्त्वाय नमः । ॐ हां विद्यातत्त्वाधिपाय विष्णवे नमः । ॐ हामात्मतत्त्वाय नमः । ॐ हामात्मतत्त्वाधिपतये ब्रह्मणे नमः ॥९२/४६॥  
क्षमाग्नियजमानार्काञ्जलवातेन्दुखानि च । प्रतितत्त्वं न्यसेदष्टौ मूर्तीः प्रति शिलां शिलाम् ॥९२/४७॥  
सर्वं पशुपतिं चोग्रं रुद्रं भवमथेश्वरम् । महादेवं च भीमं च मूर्तीशांश्च यथाक्रमात् ॥९२/४८॥  
ॐ धरामूर्तये नमः, ॐ धराधिपतये नमः ॥९२/४९॥  
इत्यादिमन्त्राँल्लोकपालान् यथासङ्ख्यं निजाणुभिः। विन्यस्य पूजयेत्कुम्भांस्तन्मन्त्रैर्वा निजाणुभिः । इन्द्रादीनां तु बीजानि वक्ष्यमाणक्रमेण तु ॥९२/५०॥   
लूं रूं शूं पूं वूं यूं मूं हूं क्षूमिति ॥९२/५१॥  
उक्तो नवशिलापक्षः शिला पञ्चपदा तथा । प्रतितत्त्वं न्यसेन्मूर्तीः सृष्ट्या पञ्च धरादिकाः ॥९२/५२॥   
ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्र ईश्वरश्च सदाशिवः । एते च पञ्च मूर्तीशा यष्टव्यास्तासु पूर्ववत् ॥९२/५३॥   
ॐ पृथ्वीमूर्तये नमः । ॐ पृथ्वीमूर्त्यधिपतये ब्रह्मणे नमः । इत्यादिमन्त्राः ॥९२/५४॥  
सम्पूज्य कलशान् पञ्च क्रमेण निजनामभिः । निरुन्धीत विधानेन न्यासो मध्यशिलाक्रमात् ॥९२/५५॥   
कुर्यात्प्राकारमन्त्रेण भूतिदर्भैस्तिलैस्ततः । कुण्डेषु धारिकां शक्तिं विन्यस्याभ्यर्च्य तर्पयेत् ॥९२/५६॥  
तत्त्वतत्त्वाधिपान्मूर्तिर्मूर्तीशांश्च घृतादिभिः । ततो ब्रह्मांशशुद्ध्यर्थं मूलाङ्गं ब्रह्मभिः क्रमात् ॥९२/५७॥   
कृत्वा शतादिपूर्णान्तं प्रोक्ष्याः शान्तिजलैः शिलाः । पूजयेच्च कुशैः स्पृष्ट्वा प्रतितत्त्वमनुक्रमात् ॥९२/५८॥  
सांन्निध्यमथ सन्धानं कृत्वा शुद्धं पुनर्न्यसेत् । एवं भागत्रये कर्म गत्वा गत्वा समाचरेत् ॥९२/५९॥  
ॐ, आम्, ईम्, आत्मतत्त्वविद्यातत्त्वाभ्यां नमः इति ॥९२/६०॥

संस्पृशेद्दर्भमूलाद्यैर्ब्रह्माङ्गादित्रयं क्रमात् । कुर्यात्तत्त्वानुसन्धानं ह्रस्वदीर्घप्रयोगतः ॥९२/६१॥  
ॐ हाम्, उं विद्यातत्त्वशिवतत्त्वाभ्यां नमः ॥९२/६२॥  
घृतेन मधुना पूर्णांस्ताम्रकुम्भान् सरत्नकान् । पञ्चगव्यार्घ्यसंसिक्ताँल्लोकपालाधिदैवतान् ॥९२/६३॥  
पूजयित्वा निजैर्मन्त्रैः सन्निधौ होममाचरेत् । शिलानामथ सर्वासां संस्मरेदधिदेवताः ॥९२/६४॥  
विद्यारूपाः कृतस्नाना हेमवार्णाः शिलाम्बराः । न्यूनादिदोषमोक्षार्थं[[135]](#footnote-136) वास्तुभूमेश्च शुद्धये । यजेदस्त्रेण [[136]](#footnote-137)मूर्धान्तमाहुतीनां शतं शतम् ॥९२/६५॥

**वास्तुपूजादिविधानम्**

ततः प्रासादमासूत्र्य वर्तयेद्वास्तुमण्डपम् ।कुर्यात्कोष्ठचतुःषष्टिं क्षेत्रे वेदास्रके[[137]](#footnote-138) समे ॥९३/१॥   
कोणेषु विन्यसेद्वंशौ [[138]](#footnote-139)रज्जवोऽष्टौ विकोणगाः । द्विपदाः षट्पदास्तास्तु वास्तुं तत्रार्चयेद्यथा ॥९३/२॥   
आकुञ्चितकरं[[139]](#footnote-140) वास्तुमुत्तानमसुराकृतिम् ।स्मरेत्पूजासु कुड्यादिनिवेशे [[140]](#footnote-141)उत्तराननम् ॥९३/३॥   
जानुनी कूर्परौ सक्थि दिशि वातहुताशयोः ।पैत्र्यां पादपुटे रौद्र्यां शिरोऽस्य हृदयेऽञ्जलिः ॥९३/४॥   
अस्य देहे समारूढ़ा देवताः पूजिताः शुभाः ।अष्टौ कोणाधिपास्तत्र कोणार्धेष्वष्टसु स्थिताः॥९३/५॥   
षट्पदास्तु मरीच्याद्या दिक्षु पूर्वादिषु क्रमात् ।मध्ये चतुष्पदो ब्रह्मा शेषास्तु पदिकाः स्मृताः ॥९३/६॥   
समस्तनाडीसंयोगे महामर्मानुजं[[141]](#footnote-142) फलम्[[142]](#footnote-143) ।त्रिशूलं स्वस्तिकं वज्रं महास्वस्तिकसम्पुटौ ॥९३/७॥   
त्रिकटुं मणिबन्धं च सुविशुद्धं पदं तथा ।इति द्वादश मर्माणि वास्तोर्भित्त्यादिषु त्यजेत् ॥९३/८॥   
साज्यमक्षतमीशाय पर्जन्यायाम्बुजोदकम् ।ददीताथ जयन्ताय पताकां कुङ्कुमोज्ज्वलाम् ॥९३/९॥   
रत्नवारि महेन्द्राय रवौ धूम्रं वितानकम् ।सत्याय घृतगोधूममाज्यभक्तं भृशाय च ॥९३/१०॥   
विमांसमन्तरिक्षाय [[143]](#footnote-144)शक्तुन्तेभ्यस्तु पूर्वतः ।मधुक्षीराज्यसम्पूर्णां प्रदद्याद्वह्नये श्रुचम् ॥९३/११॥   
लाजान्पूर्णं सुवर्णाम्बु वितथाय निवेदयेत् । दद्याद्गृहक्षते[[144]](#footnote-145) क्षौद्रं यमराजे पलौदनम् ॥९३/१२॥   
गन्धं गन्धर्वनाथाय जिह्वां [[145]](#footnote-146)भृङ्गाय पक्षिणः ।मृगाय [[146]](#footnote-147)पद्मपर्णानि याम्यामित्यष्टदेवताः ॥९३/१३॥   
पित्रे तिलोदकं क्षीरं वृक्षजं दन्तधावनम् ।दौवारिकाय देवाय प्रदद्याद्धेनुमुद्रया ॥९३/१४॥   
सुग्रीवाय दिशेत्पूपान्[[147]](#footnote-148) पुष्पदन्ताय दर्भकम् ।रक्तं प्रचेतसे पद्ममसुराय सुरासवम् ॥९३/१५॥   
घृतं गुडौदनं शेषे रोगाय घृतमण्डकान् ।लाजान्वा पश्चिमाशायां देवाष्टकमितीरितम् ॥९३/१६॥   
मारुताय ध्वजं पीतं नागाय नागकेशरम् ।[[148]](#footnote-149)मुख्ये भक्ष्याणि भल्लाटे मुद्गसूपं सुसंस्कृतम् ॥९३/१७॥   
सोमाय पायसं साज्यं शालूकमूषये[[149]](#footnote-150) दिशेत् ।लोपीमदितये दित्यै पुरीमित्युत्तराष्टकम् ॥९३/१८॥   
मोदकान्ब्रह्मणः प्राच्यां षट्पादाय मरीचये ।सवित्रे रक्तपुष्पाणि [[150]](#footnote-151)वह्न्यधःकोणकोष्ठके ॥९३/१९॥   
तदधःकोष्ठके दद्यात्सावित्र्यै च कुशोदकम् ।दक्षिणे चन्दनं रक्तं षट्पदाय विवस्वते ॥९३/२०॥   
हरिद्रौदनमिन्द्राय रक्षोधःकोणकोष्ठके । इन्द्रजयाय मिश्रान्नमिन्द्राधस्तान्निवेदयेत् ॥९३/२१॥   
वारुण्यां षट्पदासीने मित्रे सगुडमोदनम् ।रुद्राय घृतसिद्धान्नं वायुकोणाधरे पदे ॥९३/२२॥   
तदधो रुद्रदासाय मांसं मार्गमथोत्तरे ।ददीत माषनैवेद्यं षट्पदस्थे धराधरे ॥९३/२३॥   
आपाय शिवकोणाधः तद्वत्साय च तत्स्थले ।क्रमाद्दद्याद्दधिक्षीरं पूजयित्वा विधानतः ॥९३/२४॥   
चतुष्पदे निविष्टाय ब्रह्मणे मध्मदेशतः ।पञ्चगव्याक्षतोपेतं चरुं साज्यं निवेदयेत् ॥९३/२५॥   
ईशादिवायुपर्य्यन्तकोणेष्वथ यथाक्रमम् ।वास्तुबाह्ये चरक्याद्याश्चतस्रः पूजयेद्यथा ॥९३/२६॥   
चरक्यै सघृतं मांसं [[151]](#footnote-152)विदार्यै दधि पङ्कजे ।पूतनायै पलं पित्तं रुधिरं च निवेदयेत् ॥९३/२७॥   
अस्थीनि पापराक्षस्यै रक्तपित्तपलानि च ।ततो माषौदनं प्राच्यां स्कन्दाय विनिवेदयेत् ॥९३/२८॥   
अर्यम्णे दक्षिणाशायां पूपान्कृसरया युतान् ।जम्भकाय च वारुण्यामामिषं रुधिरान्वितम् ॥९३/२९॥   
उदीच्यां पिलिपिञ्जाय रक्तान्नं कुसुमानि च ।यजेद्वा सकलं वास्तुं कुशदध्यक्षतैर्जलैः ॥९३/३०॥

गृहे च नगरादौ च एकाशीतिपदैर्यजेत् ।त्रिपदा रज्जवः कार्याः षट्पदाश्च विकोणके ॥९३/३१॥   
ईशाद्याः पादिकास्तस्मिन्नागाद्याश्च द्विकोष्ठगाः ।षट्पदस्था मरीच्याद्या ब्रह्मा नवपदः स्मृतः ॥९३/३२॥   
नगरग्रामखेटादौ वास्तुः शतपदोऽपि वा ।वंशद्वयं कोणगतं दुर्जयं दुर्धरं सदा ॥९३/३३॥   
यथा देवालये न्यासस्तथा शतपदे हितः ।ग्रहाः स्कन्दादयस्तत्र विज्ञेयाश्चैव षट्पदाः ॥९३/३४॥   
चरक्याद्या भूतपदा रज्जुवंशादि पूर्ववत् ।देशसंस्थापने वास्तु श्चतुस्त्रिंशच्छतं भवेत् ॥९३/३५॥   
चतुःषष्टिपदो ब्रह्मा मरीच्याद्याश्च देवताः ।चतुःपञ्चाशत्पदिका आपाद्यष्टौ रसाग्निभिः ॥९३/३६॥   
ईशानाद्या नवपदाः स्कन्दाद्याः शक्तिकाः स्मृताः ।चरक्याद्यास्तद्वदेव रज्जुवंशादि पूर्ववत् ॥९३/३७॥   
ज्ञेयो वंशसहस्रैस्तु वास्तुमण्डलगः पदैः ।न्यासो नवगुणस्तत्र कर्तव्यो देशवास्तुवत् ॥९३/३८॥   
पञ्चविंशत्पदा वास्तुर्वैतालाख्यश्चितौ स्मृतः ।अन्यो नवपदो वास्तुः षोडशाङ्घ्रिस्तथाऽपरः ॥९३/३९॥   
षडस्रत्र्यस्रवृत्तादेर्मध्ये स्याच्चतुरस्रकम् । खाते [[152]](#footnote-153)वास्तोः समं पृष्ठे न्यासे ब्रह्मशिलात्मके ॥९३/४०॥   
शावाकस्य निवेशे च मूर्तिसंस्थापने तथा ।पायसेन तु नैवेद्यं सर्वेषां वा प्रदापयेत् ॥९३/४१॥   
उक्तानुक्ते तु वै वास्तुः पञ्चहस्तप्रमाणतः ।गृहप्रासादमानेन वास्तुः श्रेष्ठस्तु सर्वदा ॥९३/४२॥

**शिलाविन्यासविधिः**  
ईशादिषु चरक्याद्याः पूर्ववत्पूजयेद्बहिः[[153]](#footnote-154) ।आहुतित्रितयं दद्यात्प्रतिदेवमनुक्रमात् ॥९४/१॥  
दत्त्वा भूतबलिं लग्ने शिलान्यासमनुक्रमात् ।मध्यसूत्रे न्यसेच्छक्तिं कुम्भं चानन्तमुत्तमम् ॥९४/२॥  
नकारारूढमूलेन कुम्भेऽस्मिन् धारयेच्छिलाम् ।कुम्भानष्टौ सभद्रादीन्दिक्षु पूर्वादिषु क्रमात् ॥९४/३॥   
लोकपालाणुभिर्न्यस्य श्वभ्रेषु[[154]](#footnote-155) न्यस्तशक्तिषु । शिलास्तेष्वथ नन्दाद्याः क्रमेण विनिवेशयेत् ॥९४/४॥   
शम्बरैर्मूर्तिनाथानां यथा स्युर्भित्तिमध्यतः ।तासु धर्मादिकानष्टौ कोणात्कोणं विभागशः ॥९४/५॥   
सुभद्रादिषु नन्दाद्याश्चतस्रोऽग्न्यादिकोणगाः ।अजिताद्याश्च पूर्वादि जयादिष्वथ विन्यसेत् ॥९४/६॥   
ब्रह्माणं चोपरि नस्य व्यापकं च महेश्वरम् ।चिन्तयेदेषु[[155]](#footnote-156) चाऽऽधानं[[156]](#footnote-157) व्योमप्रासादमध्यगम् ॥९४/७॥  
बलिं दत्त्वा जपेदस्त्रं विघ्नदोषनिवारणम् ।शिलापञ्चकपक्षेऽपि मनागुद्दिश्यते यथा ॥९४/८॥   
मध्ये पूर्णशिलान्यासः सुभद्रकलशेऽर्धतः ।पद्मादिषु च नन्दाद्याः कोणेष्वग्न्यादिषु क्रमात् ॥९४/९॥  
मध्याभावे चतस्रोऽपि मातृवद्भावसम्मताः ।ॐ पूर्णे त्वं महाविश्वे सर्वसन्दोहलक्षणे ॥९४/१०॥  
सर्वसम्पूर्णमेवात्र कुरुष्वाङ्गिरसः सुते ।ॐ नन्दे त्वं नन्दिनी पुंसां त्वामत्र स्थापयाम्यहम् ॥९४/११॥  
प्रासादे तिष्ठ सन्तृप्ता यावच्चन्द्रार्कतारकम् ।आयुः कामं श्रियं नन्दे देहि वासिष्ठ देहिनाम् ॥९४/१२॥

अस्मिन्रक्षा सदा कार्या प्रासादे यत्नतस्त्वया ।ॐ भद्रे त्वं सर्वदा भद्रं लोकानां कुरु काश्यपि ॥९४/१३॥   
आयुर्दा कामदा देवि श्रीप्रदा च सदा भव ।ॐ जयेऽत्र सर्वदा देवि श्रीदाऽऽयुर्दा च सदा भव ॥९४/१४॥   
ॐ जयेऽत्र सर्वदा देवि तिष्ठ त्वं स्थापिता मम ।नित्यं जयाय भूत्यै च स्वामिनी भव भार्गवि ॥९४/१५॥  
ॐ रिक्तेऽतिरिक्तदोषघ्ने सिद्धिमुक्तिप्रदे शुभे ।सर्वदा सर्वदेशस्थे तिष्ठास्मिन्नीश्वरूपिणि ॥९४/१६॥   
गगनायतनं ध्यात्वा तत्र तत्त्वत्रयं न्यसेत् ।प्रायश्चित्तं ततो हुत्वा विधिना विसृजेन्मखम् ॥९४/१७॥

**श्राद्धकल्पः**   
कात्यायनो मुनीनाह यथा श्राद्धं तथा वदे ।गयादौ श्राद्धं कुर्वीत सङ्क्रान्त्यादौ विशेषतः ॥११७/१॥  
काले[[157]](#footnote-158) चापरपक्षे च चतुर्थ्या ऊर्ध्वमेव वा ।[[158]](#footnote-159)सम्पाद्य च पदर्क्षे च पूर्वेद्युश्च निमन्त्रयेत् ॥११७/२॥  
यतीन्गृहस्थसाधून् वा स्नातकाञ्श्रोत्रियान् द्विजान् ।अनवद्यान्कर्मनिष्ठान् शिष्टानाचारसंयुतान् ॥११७/३॥

वर्जयेच्छित्रिकुष्ठ्यादीन्न गृह्णीयान्निमन्त्रितान् ।स्नाताञ्छुचींस्तथा [[159]](#footnote-160)दान्तान्प्राङ्मुखान् देवकर्मणि ॥११७/४॥  
उपवेशयेत्त्रीन् पित्र्यानेकैकमुभयत्र वा ।एवं मातामहादेश्च शाकैरपि च कारयेत् ॥११७/५॥   
तदह्नि ब्रह्मचारी स्यादकोपोऽत्वरितो मृदुः ।सत्योऽप्रमत्तोऽनध्वन्यो ह्यस्वाध्यायश्च वाग्यतः ॥११७/६॥  
सर्वांश्च पङ्क्तिमूर्धन्यान्पृच्छेत् प्रश्ने तथाऽऽसने ।दर्भानास्तीर्य द्विगुणान्पित्रे देवादिकञ्चरेत् ॥११७/७॥  
विश्वान्देवानावाहयिष्ये पृच्छेदावाहयेति च ।विश्वे देवास आवाह्य विकीर्याथ यवाञ्जपेत् ॥११७/८॥  
विश्वे देवाः शृणुतेमं पितॄनावाहयिष्ये च[[160]](#footnote-161) ।पृच्छेदावाहयेत्युक्ते उशन्तस्त्वा समाह्वयेत् ॥११७/९॥  
तिलान्विकीर्याथ जपेदायान्त्वित्यादि[[161]](#footnote-162) पित्रके ।[[162]](#footnote-163)सपवित्रे निषिञ्चेद्वा शन्नो देवीरिति[[163]](#footnote-164) तृचा ॥११७/१०॥   
यवोऽसीति यवान्दत्वा पित्रे सर्वत्र वै तिलान् ।तिलोऽसि सोमदेवत्यो गोसवो देवनिर्मितः ॥११७/११॥   
प्रत्नमद्भिः पृक्तः स्वधया पितॄन् लोकाँप्रीणाहि नः स्वधेति ।श्रीश्च तेति ददेत्पुष्पं पात्रे हैमेऽथ राजते ॥११७/१२॥  
औदुम्बरे वा खड्गे वा पर्णपात्रे प्रदक्षिणम् ।देवानामपसव्यं तु पितॄणां सव्यमाचरेत् ।

एकैकस्य एकैकेन सपवित्रकरेषु च ॥११७/१३॥   
या दिव्या आपः पयसा सम्बभूवुर्या अन्तरिक्षा उत पार्थिवीर्याः ।हिरण्यवर्णा यज्ञियास्ता न आपः शिवाः संश्योना सुहवा भवन्तु ॥११७/१४॥  
विश्वे देवा एष वोऽर्घः स्वाहा च पितरेष ते ।स्वधैवं पितामहादेः संस्रवान्प्रथमे चरेत् ॥११७/१५॥   
पितृभ्यः स्थानमसीति न्युब्जं पात्रं करोत्यधः ।[[164]](#footnote-165)अत्र गन्धपुष्पधूपदीपाच्छादनदानकम् ॥११७/१६॥  
घृताक्तमन्नमुद्धृत्य पृच्छत्यग्नौ करिष्येति ।कुरुष्वेत्यभ्यनुज्ञातो जुहुयात्साग्निकोऽनले ॥११७/१७॥   
अनग्निकः पितृहस्ते सपवित्रे तु मन्त्रतः ।अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहेति प्रथमाहुतिः॥११७/१८॥  
सोमाय पितृमतेऽथ यमायाङ्गिरसेऽपरे ।[[165]](#footnote-166)हुतशेषं चान्नं पात्रे दत्त्वा पात्रं समालभेत् ॥११७/१९॥  
पृथिवी ते पात्रं द्यौः पिधानं ब्राह्मणस्य मुखेऽमृतेऽमृतं जुहोमि स्वाहेति ।जप्त्वेदं विष्णुरित्यन्ने द्विजाङ्गुष्ठं निवेशयेत् ॥११७/२०॥   
अपहतेति च तिलान् विकीर्यान्नं प्रदापयेत् ।जुषध्वमिति चोक्त्वाऽथ गायत्र्यादि ततो जपेत् ॥११७/२१॥

देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च ।नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः ॥११७/२२॥  
तृप्ताञ्ज्ञात्वान्नं[[166]](#footnote-167) विकिरेदपो दद्यात्सकृत्सकृत् ।गायत्रीं पूर्ववज्जप्त्वा मधु [[167]](#footnote-168)मध्विति वै जपेत् ॥११७/२३॥   
तृप्ताः स्थ इति सम्पृच्छेत्तृप्ताः स्म इति वै वदेत् ।शेषमन्नमनुज्ञाप्य सर्वमन्नमथैकतः ॥११७/२४॥   
उद्धृत्योच्छिष्टपार्श्वे तु कृत्वा चैवावनेजनम् ।दद्यात्कुशेषु त्रीन्पिण्डानाचान्तेषु परे जगुः ॥११७/२५॥   
आचान्तेषूदकं पुष्पाण्यक्षतानि प्रदापयेत् ।अक्षय्योदकमेवाथ आशिषः प्रार्थयेन्नरः॥११७/२६॥  
अघोराः पितरः सन्तु गोत्रं नो वर्धतां सदा ॥११७/२७॥   
श्रद्धा च नो मा व्यगमद्बहु देयं च नोऽस्त्विति ।अन्नञ्च नो बहु भवेदतिथींश्च लभेमहि ॥११७/२८॥   
याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिस्म कञ्चन ।स्वधावाचनीयान्कुशानास्तीर्य सपवित्रकान् ॥११७/२९॥  
स्वधां वाचयिष्ये पृच्छेदनुज्ञातश्च वाच्यताम् ।पितृभ्यः पितामहेभ्यः प्रपितामहमुख्यके ॥११७/३०॥  
स्वधोच्यतामस्तु स्वधा [[168]](#footnote-169)उच्यमानस्तथैव च ।अपो निषिञ्चेदुत्तानं पात्रं कृत्वाऽथ दक्षिणाम् ॥११७/३१॥

यथाशक्ति प्रदद्याच्च दैवे पैत्रेऽथ वाचयेत् ।विश्वे देवाः प्रीयन्ताञ्च वाजे विसर्जयेत् ॥११७/३२॥  
आ मा वाजस्येत्यनुव्रज्य कृत्वा विप्रान्प्रदक्षिणम् ।गृहे विशेदमावास्यां मासि मासि चरेत्तथा ॥११७/३३॥  
एकोद्दिष्टं प्रवक्ष्यामि श्राद्धं पूर्ववदाचरेत् ।एकं पवित्रमेकार्धमेकं पिण्डं प्रदापयेत् ॥११७/३४॥   
नावाहनाग्नौकरणं विश्वे देवा न चात्र हि ।तृप्तिप्रश्ने स्वदितमिति वदेत्सुखदितं द्विजः ॥११७/३५॥   
उपतिष्ठतामित्यक्षय्ये विसर्गे चाभिरम्यताम् ।अभिरताः स्म इत्यपरे शेषं पूर्ववदाचरेत् ॥११७/३६॥  
सपिण्डीकरणं वक्ष्ये अब्दान्ते मध्यतोऽपि वा ।पितॄणां त्रीणि पात्राणि एकं प्रेतस्य पात्रकम् ॥११७/३७॥  
सपवित्राणि चत्वारि तिलपुष्पयुतानि च ।गन्धोदकेन युक्तानि पूरयित्वाऽभिषिञ्चति ॥११७/३८॥  
प्रेतपात्रं पितृपात्रे ये समना इतिद्वयात् ।पूर्ववत्पिण्डदानादि प्रेतानां पितृता भवेत् ॥११७/३९॥  
अथाऽऽभ्युदयिकं श्राद्धं वक्ष्ये सर्व्वं तु पूर्ववत् ।जपेत्पितृमन्त्रवर्ज्जं पूर्वाह्णे तत्प्रदक्षिणम् ॥११७/४०॥  
उपचारा ऋजुकुशास्तिलार्थैश्च यवैरिह ।तृप्तिप्रश्नस्तु सम्पन्नं सुसम्पन्नं वदेद्द्विजः ॥११७/४१॥

दध्यक्षतबदराद्याः पिण्डा नान्दीमुखान्पितॄन् ।आवाहयिष्ये पृच्छेच्च प्रीयन्तामिति चाक्षये ॥११७/४२॥  
नान्दीमुखाश्च पितरो वाचयिष्ये ऽथ पृच्छति ।नान्दीमुखान् पितृगणान् प्रीयन्तामित्यथो वदेत् ॥११७/४३॥   
नान्दीमुखाश्च पितरस्तत्पिता प्रपितामहः ।मातामहः प्रमातामहो वृद्धप्रमातृकामहः ॥११७/४४॥   
स्वधाकारान्न युञ्जीत युग्मान्विप्रांश्च भोजयेत् ।तृप्तिं वक्ष्ये पितॄणां च ग्राम्यैरोषधिभिस्तथा ॥११७/४५॥   
मासं तृप्तिस्तथाऽऽरण्यैः कन्दमूलफलादिभिः ।मत्स्यैर्मासद्वयं [[169]](#footnote-170)मार्गैस्त्रयं वै शाकुनेन च ॥११७/४६॥   
चतुरो रौरवेणाथ पञ्च षट्छागलेन तु ।कूर्मेण सप्त चाष्टौ च वाराहेण नवैव तु ॥११७/४७॥   
मेषमांसेन दश च माहिषैः [[170]](#footnote-171)पार्षतैः शिवैः ।संवत्सरन्तु गव्येन पयसा पायसेन वा ॥११७/४८॥   
वार्धीनसस्य मांसेन तृप्तिर्द्वादशवार्षिकी ।खड्गमांसं कालशाकं लोहितच्छागलो मधु ॥११७/४९॥   
महाशल्काश्च वर्षासु मघाश्राद्धमथाक्षयम् ।मन्त्राध्याय्यग्निहोत्री च शाखाध्यायी षडङ्गवित् ॥११७/५०॥  
तृणाचिकेतः त्रिमधुर्धर्मद्रोणस्य पाठकः ।त्रिषुपर्णज्येष्ठसामज्ञानी स्युः पङ्क्तिपावनाः ॥११७/५१॥

काम्यानां कल्पमाख्यास्ये प्रतिपत्सु धनं बहु ।स्त्रियः परा द्वितीयायाञ्चतुर्थ्यां धर्मकामदः[[171]](#footnote-172) ॥११७/५२॥  
पञ्चम्यां पुत्रकामस्तु षष्ठ्याञ्च श्रैष्ठ्यभागपि ।कृषिभागी च सप्तम्यामष्टम्यामर्थलाभकः ॥११७/५३॥   
नवम्याञ्च एकशफा दशम्यं गोगणो भवेत् ।एकादश्यां परीवारो द्वादश्यां धनधान्यकम् ॥११७/५४॥   
ज्ञातिश्रैष्ठ्यं त्रयोदश्यां चतुर्द्दश्याञ्च शस्त्रतः ।मृतानां श्राद्धं सर्वाप्तममावास्यां समीरितम् ॥११७/५५॥   
सप्त व्याधा [[172]](#footnote-173)दशारण्ये मृगाः कालञ्जरे गिरौ ।चक्रवाकाः शरद्वीपे हंसाः सरसि मानसे ॥११७/५६॥   
तेऽपि जाताः कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगाः ।प्रस्थिता दूरमध्वानं यूयं तेभ्योऽवसीदत ॥११७/५७॥   
श्राद्धादौ पठिते श्राद्धं पूर्णं स्याद्ब्रह्मलोकदम् ।श्राद्धं कुर्याच्च पुत्रादिः पितुर्जीवति तत्पितुः ॥११७/५८॥   
तत्पितुस्तत्पितुः कुर्याज्जीवति प्रपितामहे ।पितुः पितामहस्याथ परस्य प्रपितामहात् ॥११७/५९॥

एवं मात्रादिकस्यापि तथा मातामहादिके ।श्राद्धकल्पं पठेद्यस्तु स लभेच्छ्राद्धकृत्फलम् ॥११७/६०॥   
तीर्थे युगादौ मन्वादौ श्राद्धं दत्तमथाक्षयम् ।अश्वयुक्शुक्लनवमी द्वादशी कार्तिके तथा ॥११७/६१॥   
तृतीया चैव माघस्य तथा भाद्रपदस्य च ।फाल्गुनस्याप्यमावास्या पौषस्यैकादशी तथा ॥११७/६२॥  
आषाढस्यापि दशमी माघमासस्य सप्तमी ।श्रावणे चाष्टमी कृष्णा तथाषाढे च पूर्णिमा ॥११७/६३॥   
कार्तिकी फाल्गुनी तद्वज्ज्येष्ठे पञ्चदशी सिता ।स्वायम्भुवाद्या मनवस्तेषामाद्याः किलाक्षयाः ॥११७/६४॥   
गया प्रयागो गङ्गा च कुरुक्षेत्रं च नर्मदा ।श्रीपर्वतः प्रभासश्च शालग्रामो वराणसी ॥११७/६५॥  
गोदावरी तेषु श्राद्धं स्त्रीपुरुषोत्तमादिषु ॥११७/६६॥

**कुब्जिकापूजा**   
कुब्जिकाक्रमपूजाञ्च वक्ष्ये सर्वार्थसाधनीम् । यथाऽसुराः जिता देवैः शस्त्राद्यैराज्यसंयुतैः[[173]](#footnote-174) ॥१४३/१॥

मायाबीजं च गुह्याङ्गे षट्कमस्त्रं करे न्यसेत् । काली कालीति [[174]](#footnote-175)हृदयं दुष्टचाण्डालिका शिरः ॥१४३/२॥  
ह्रीं स्फें ह स ख क छ ड ओंकारो भैरवः शिखा । भेलखीकवचं दूतीनेत्राख्या रक्तचण्डिका ॥१४३/३॥   
ततो गुह्यक्रुञ्जिकास्त्रं मण्डले स्थानके यजेत् । अग्नौ [[175]](#footnote-176)कूर्चशिरो रुद्रे नैरृत्येऽथ शिखाऽनिले ॥१४३/४॥  
कवचं मध्यतो नेत्रमस्त्रं दिक्षु च मण्डले । द्वात्रिंशता कर्णिकायां स्रों हसक्षमलनववषट्‌सचात्ममन्त्रबीजकम् ॥१४३/५॥  
ब्रह्माणी चैव माहेशी कौमारी वैष्णवी तथा । वाराही चैव माहेन्द्री चामुण्डा चण्डिकेन्द्रकात् ॥१४३/६॥  
यजेद्रवलकसहान् शिवेन्द्राग्नियमेऽग्निपे । जले तु कुसुममालामद्रिकाणां च पञ्चकम् ॥१४३/७॥  
जालन्धरं पूर्णगिरिं कामरूपं क्रमाद्यजेत् । मरुदीशाग्निनैरृत्ये मध्ये वै वज्रकुब्जिकाम् ॥१४३/८॥   
अनादिविमलः [[176]](#footnote-177)पूज्यः सर्वज्ञविमलस्ततः । प्रसिद्धविमलश्चाथ संयोगविमलस्ततः ॥१४३/९॥  
समयाख्योऽथ विमल एतद्विमलपञ्चकम् । मरुदीशाननैरृत्ये वह्नौ चोत्तरशृङ्गके ॥१४३/१०॥  
कुब्जार्थं खिंखिनी षष्ठी[[177]](#footnote-178) सोपन्ना सुस्थिरा तथा । रत्नसुन्दरी चैशाने शृङ्गे चाष्टाऽऽदिनाथकाः ॥१४३/११॥  
मित्र ओडीशषष्ठ्याख्यौ वर्षा अग्न्यम्बुपेऽनिले । भवेद्गगनरत्नं स्याच्चाऽऽप्ये कवचरत्नकम् ॥१४३/१२॥  
ब्रुं मर्त्यः पञ्चनामाख्यो मरुदीशानवह्निगः[[178]](#footnote-179) । याम्याग्नेये पञ्चरत्नं ज्येष्ठा रौद्री तथाऽन्तिका ॥१४३/१३॥  
तिस्रो ह्यासां महावृद्धाः पञ्चप्रणवतोऽखिलाः । सप्तविंशत्यष्टविंशभेदात्सम्पूजनं द्विधा ॥१४३/१४॥  
ॐ ऐं गूं क्रमगणपतिं प्रणवं बटुकं यजेत् । चतुरस्रे मण्डले च दक्षिणे गणपं यजेत् ॥१४३/१५॥  
वामे च बटुकं कोणे गुरून्षफडश नाथकान् । वायव्यादौ चाष्ट दश प्रतिषट्कोणके[[179]](#footnote-180) ततः ॥१४३/१६॥  
ब्रह्माद्याश्चाष्ट परितस्तन्मध्ये च नवात्मकः । कुब्जिका [[180]](#footnote-181)कुलटा चैव क्रमपूजा तु सर्वदा ॥१४३/१७॥

**कुब्जिकापूजा**   
श्रीमतीं कुब्जिकां वक्ष्ये धर्मार्थादिजयप्रदाम् । पूजयेन्मूलमन्त्रेण परिवारयुतेन वा ॥१४४/१॥  
ॐ, ऐं ह्रौं श्रीं खैं ह्रें हसक्षमलचवयं भगवति, अम्बिके ह्रां ह्रीं क्ष्रीं क्षौं क्ष्रूं क्रीं कुब्जिके

ह्राम्, ॐ ङ ञ न ण मेऽघोरमुखि व्रां छ्रां छीं किलि किलि क्षौं विच्चे ख्यों श्रीं क्रोम्,

ॐ ह्रों ऐं वज्रकुब्जिनि स्त्रीं त्रैलोक्यकर्षिणि ह्रीं कामाङ्गद्राविणि ह्रीं स्त्रीं महाक्षोभकारिणि,

ऐं ह्रीं क्षौम्, ऐं ह्रीं श्रीं फें क्षौं नमो भगवति क्ष्रौं कुब्जिके ह्रों ह्रों क्रैं ङ ञ णनमेऽघोरमुखि

छ्रां छां विच्चे, ॐ किलि किलि ॥१४४/२॥  
कृत्वा कराङ्गन्यासञ्च सन्ध्यावन्दनमाचरेत् । वामा ज्येष्ठा तथा रौद्री सन्ध्यात्रयमनुक्रमात् ॥१४४/३॥  
कुलवागीशि विद्महे । महाकालीति धीमहि । तन्नः कौली प्रचोदयात् ॥१४४/४॥  
मन्त्राः पञ्च प्रणवाद्याः पादुकां पूजयामि च । मध्ये नाम चतुर्थ्यन्तं द्विनवात्मकबीजकाः ॥१४४/५॥   
नमोन्ता [[181]](#footnote-182)वाऽथ षष्ट्या तु सर्वे ज्ञेया वदामि तान् । कौलीशनाथः सुकला जन्मतः कुब्जिका ततः ॥१४४/६॥  
श्रीकण्ठनाथः कौलेशो गगनानन्दनाथकः । चटुला देवी मैत्रीशी कराली [[182]](#footnote-183)तूर्णनाथकः ॥१४४/७॥  
[[183]](#footnote-184)अतलदेवी श्रीचन्द्रा देवीत्यन्तास्ततस्त्विमे । भगात्मपुङ्गणदेवमोहनीं पादुकां यजेत् ॥१४४/८॥  
अतीतभुवनानन्दरत्नाढ्यां पादुकां यजेत् । ब्रह्मज्ञानाऽथ कमला परमा विद्यया सह ॥१४४/९॥   
विद्या देवी [[184]](#footnote-185)गुरुशुद्धिस्त्रिशुद्धिं प्रवदामि ते । गगनश्चटुली चाऽऽत्मा पद्मानन्दो मणिः कला ॥१४४/१०॥

[[185]](#footnote-186)कमलो माणिक्यकण्ठो गगनः कुमुदस्ततः । श्रीपद्मो भैरवानन्दो देवः कमल इत्यतः ॥१४४/११॥  
शिवो भवोऽथ कृष्णश्च नवसिद्धाश्च षोडश । चन्द्रपूरोऽथ[[186]](#footnote-187) गुल्मश्च शुभः [[187]](#footnote-188)कामोऽतिमुक्तकः ॥१४४/१२॥  
[[188]](#footnote-189)कण्ठो वीरः प्रयोगोऽथ कुशलो [[189]](#footnote-190)देवभोगकः । विश्वदेवः [[190]](#footnote-191)खड्गदेवो रुद्रो धाताऽसिरेव च ॥१४४/१३॥  
मुद्रस्फोटो वंशपूरो भोजः षोडश सिद्धकाः । [[191]](#footnote-192)समयान्यस्तु देहस्तु षोढान्यासेन यन्त्रितः ॥१४४/१४॥  
प्रक्षिप्य मण्डले पुष्पं मण्डलान्यथ पूजयेत् । अनन्तञ्च [[192]](#footnote-193)महान्तञ्च सर्वदा शिवपादुकाम् ॥१४४/१५॥  
महाव्याप्तिं च शून्यञ्च पञ्चतत्त्वात्ममण्डलम् । श्रीकण्ठनाथपादुकां शङ्करानन्तकौ[[193]](#footnote-194) यजेत् ॥१४४/१६॥  
सदाशिवः पिङ्गलश्च भृग्वानन्दश्च नाथकः । लाङ्गूलानन्दसंवर्तौ मण्डलस्थानके यजेत् ॥१४४/१७॥   
नैरृत्ये श्रीमहकालः पिनाकी च महेन्द्रकः । खड्गो भुजङ्गो बाणश्च [[194]](#footnote-195)अघासिः शब्दको वशः ॥१४४/१८॥  
आज्ञारूपो नन्दरूपो बलिं दत्त्वा क्रमं यजेत् ॥१४४/१९॥  
ह्रीं खं खं हूं सौं बटुकाय, अरु, अरु, अर्घं पुष्पं धूपं दीपं गन्धं बलिं पूजां गृह्ण गृह्ण नमस्तुभ्यम् ।

ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं क्षें क्षेत्रपालायावतर महाकपिलजटाभार भास्वर त्रिनेत्रज्वालामुख,

एह्येहि गन्धपुष्पबलिपूजां गृह्ण गृह्ण खः खः, ॐ कः, ॐ लः, ॐ महाडामराधिपतये स्वाहा ॥१४४/२०॥

बलिशेषेऽथ यजेत् ह्रीं ह्रूं हां श्रीं वै त्रिकूटकम् । वामे च दक्षिणे ह्यग्रे याम्ये निशानाथपादुकाः ॥१४४/२१॥  
दक्षे तमोरिनाथस्य[[195]](#footnote-196) हग्रे कालानलस्य च । उड्डियाणं जालन्धरं पूर्णं वै कामरूपकम् ॥१४४/२२॥  
गगनानन्ददेवञ्च [[196]](#footnote-197)स्वर्गानन्दं स्वर्गकम् । परमानन्ददेवञ्च सत्यानन्दस्य पादुकाम् ॥१४४/२३॥  
नागानन्दञ्च वर्गाख्यमुक्तं ते रत्नपञ्चकम् । सौम्ये शिवे यजेत्षट्कं सुरनाथस्य पादुकाम् ॥१४४/२४॥  
श्रीमत्समयकोटीशं विद्याकोटीश्वरं यजेत् । कोटीशं बिन्दुकोटीशं सिद्धकोटीश्वरं तथा ॥१४४/२५॥  
सिद्धचतुष्कमाग्नेय्याममरीशेश्वरं[[197]](#footnote-198) यजेत् । चक्रीशनाथं कुरङ्गेशं वृत्रेशं चन्द्रनाथकम् ॥१४४/२६॥  
यजेद्गन्धादिभिश्चैतान् याम्ये विमलपञ्चकम् । यजेदनादिविमलं सर्वज्ञविमलं ततः ॥१४४/२७॥  
यजेद्योगीशविमलं सिद्धाख्यं समयाख्यकम् । नैऋत्ये[[198]](#footnote-199) चतुरो[[199]](#footnote-200) देवान्यजेत्कन्दर्पनाथकम् ॥१४४/२८॥  
[[200]](#footnote-201)पूर्वाः शक्तीश्च सर्वाश्च कुब्जिकापादुकां यजेत् । नवात्मकेन मन्त्रेण पञ्चप्रणवकेन वा ॥१४४/२९॥   
[[201]](#footnote-202)सहस्राक्षमनवद्यं विष्णुं शिवं सदा यजेत् । पूर्वाच्छिवान्तं ब्रह्मादि ब्रह्माणी च महेश्वरी ॥१४४/३०॥  
कौमारी वैष्णवी चैव वाराही शक्रशक्तिका । चामुण्डा च महालक्ष्मीः [[202]](#footnote-203)पूर्वादीशान्तमर्चयेत् ॥१४४/३१॥  
डाकिनी राकिनी पूज्या लाकिनी काकिनी तथा । शाकिनी याकिनी पूज्या वायव्यादुग्रषट्सु च ॥१४४/३२॥  
यजेद्ध्यात्वा ततो देवीं द्वात्रिंशद्वर्णकात्मकाम् । पञ्चप्रणवकेनापि ह्रींकारेणाथवा यजेत् ॥१४४/३३॥  
नीलोत्पलदलश्यामा षड्वक्त्रा [[203]](#footnote-204)षट्प्रकारिका । चिच्छक्तिरष्टादशाख्या बाहुद्वादशसंयुता ॥१४४/३४॥   
सिंहासनसुखासीना प्रेतपद्मोपरि स्थिता । कुलकोटिसहस्राढ्या[[204]](#footnote-205) कर्कोटो मेखलास्थितः ॥१४४/३५॥  
तक्षकेणोपरिष्टाच्च गले हारश्च वासुकिः । कुलिकः कर्णयोर्यस्याः कूर्मः कुण्डलमण्डलः ॥१४४/३६॥  
[[205]](#footnote-206)भ्रुवोः पद्मो मकापद्मो वामे नागः कपालकः । अक्षसूत्रञ्च खट्वाङ्गं शङ्खं पुस्तञ्च दक्षिणे ॥१४४/३७॥  
त्रिशूलं दर्पणं खड्गं रत्नमालाङ्कुशं धनुः । श्वेतमूर्धं मुखं देव्या अर्धश्वेतं तथाऽपरम् ॥१४४/३८॥  
पूर्वास्यं [[206]](#footnote-207)पाण्डरं क्रोधि दक्षिणं कृष्णवर्णकम् । हिमकुन्देन्दभं सौम्यं ब्रह्मा पादतले स्थितः ॥१४४/३९॥  
विष्णुस्तु जघने रुद्रो हृदि कण्ठे तथेश्वरः । सदाशिवो ललाटे स्याच्छिवस्तस्योर्ध्वतः स्थितः ॥   
आघूर्णिता कुब्जिकैवं ध्येया पूजादिकर्मसु ॥१४४/४०॥

**त्वरितापूजादि**  
 ॐ गुह्यकुब्जिके हुं फट्, मम सर्वोपद्रवान्यन्त्रमन्त्रतन्त्रचूर्णप्रयोगादिकं येन कृतं कारितं कुरुते

करिष्यति कारयिष्यति तान्सर्वान् हन दंष्ट्राकरालिनि ह्रैं[[207]](#footnote-208) ह्रीं हुं गुह्यकुब्जिकायै स्वाहा ।

ह्रौम्, ॐ खे वों गुह्यकुब्जिकायै नमः ॥१४७/१॥  
ह्रीं सर्वजनक्षोभणी जनानुकर्षिणी ततः ।ॐ खें ख्यां सर्वजनवशङ्करी तथा स्याज्जनमोहनी[[208]](#footnote-209) ॥१४७/२॥   
ॐ ख्यौं सर्वजनस्तम्भनी ऐं खं ख्रां क्षोभणी तथा । ऐं त्रितत्त्वं बीजं श्रेष्ठं कुले पञ्चाक्षरी तथा ॥१४७/३॥  
फं श्रीं क्षीं श्रीं ह्रीं क्षें वच्छे क्षे क्षे ह्रूं फट्, ह्रीं नमः । ॐ ह्रां क्षे वच्छे क्षे क्षो ह्रीं फट् ॥१४७/४॥

नवेयं त्वरिता(प्रोक्ता) पुनर्ज्ञेयाऽर्चिता जये ।ह्रौं सिंहायेत्यासनं स्याद्‌घ्रीं क्षे हृदयमीरितम् ॥१४७/५॥  
वच्छेऽथ शिरसे स्वाहा त्वरितायाः शिवः स्मृतः ।क्षें ह्रीं शिखायै वौषट् स्याद्भवेत् क्षें कवचाय हुम् ॥१४७/६॥  
ह्रूं नेत्रत्रयाय वौषड्‌ह्रीमन्तञ्च फडन्तकम् ।ह्रींकारी खेचरी चण्डा छेदनी क्षोभणी क्रिया ॥१४७/७॥   
क्षेमकारी च ह्रींकारी फट्कारी नव शक्तयः ।अथ [[209]](#footnote-210)दूतीः प्रवक्ष्यामि पूज्या इन्द्रादिगाश्च ताः॥१४७/८॥  
ह्रीं नले [[210]](#footnote-211)बहुतुण्डे च खगे ह्रीं खेचरे ज्वालिनि ज्वल ख खे छ च्छे शवविभीषणे च च्छे चण्डे

छेदनि करालि ख खे छे खे खरहाङ्गी ह्रीं क्षे वक्षे कपिले ह क्षे ह्रूं क्रूं तेजोवति रौद्रि मातः,

ह्रीं फे बे फेफेवक्रे वरी फे पुटि पुटि घोरे ह्रूं फट्, ब्रह्मवेतालि मध्ये ॥१४७/९॥  
गुह्याङ्गानि च तत्त्वानि त्वरितायाः पुनर्वदे ।ह्रौं ह्रूं हः हृदये प्रोक्तं ह्रीं ह्रश्च शिरः स्मृतम् ॥१४७/१०॥  
फां[[211]](#footnote-212) ज्वल ज्वलेति च शिखा वर्म[[212]](#footnote-213) इले ह्रं हुं हुम् ॥१४७/११॥

क्रों क्षूं श्रीं नेत्रमित्युक्तं क्षौमस्त्रं वै ततश्च फट्, हुं खे वच्छे क्षेः, ह्रीं क्षें हुं फट्, वा ॥१४७/१२॥  
हुं शिरश्चैव मध्ये स्यात्पूर्वादौ खे सदाशिवे । व ईशश्छे [[213]](#footnote-214)मनोन्मानी मक्षे तार्क्षो ह्रीं च माधवः ॥   
क्षें ब्रह्मा हुं तथाऽऽदित्यो दारुणं फट् स्मृताः सदा ॥१४७/१३॥

**सङ्ग्रामविजयपूजा**   
ॐ डे ख ख्यां सूर्याय सङ्ग्रामविजयाय नमः । ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रें ह्रीं ह्रः ॥१४८/१॥  
षडङ्गानि तु सूर्यस्य सङ्ग्रामे जयदस्य हि ॥१४८/२॥   
ॐ हं खं खशोल्काय स्वाहा । स्फूं ह्रूं हुं क्रूम्, ॐ ह्रों क्रेम् ॥१४८/३॥  
प्रभूतं विमलं सारमाराध्यं परमं मुखम् । धर्मं ज्ञानञ्च वैराग्यमैश्वर्याद्यष्टकं यजेत् ॥१४८/४॥   
अनन्तासनं सिंहासनं पद्मासनमतः परम् । कर्णिका केशराण्येव सूर्यसोमाग्निमण्डलम् ॥१४८/५॥  
दीप्ता [[214]](#footnote-215)सूक्ष्मा जया भद्रा विभूतिर्विमला तथा । अमोघा विद्युता पूज्या नवमी सर्वतोमुखी ॥१४८/६॥  
सत्त्वं रजस्तमश्चैवं प्रकृतिं पुरुषं तथा । आत्मानं चान्तरात्मानं परमात्मानमर्चयेत् ॥१४८/७॥  
सर्वे [[215]](#footnote-216)सिन्धुसमायुक्ता मायानिलसमन्विताः । उषा प्रभा च सन्ध्या च साया माया बलान्विता ॥१४८/८॥  
बिन्दुविष्णुसमायुक्ता द्वारपालास्तथाऽष्टकम् । सूर्यं चण्डं प्रचण्डञ्च पूजयेद्गन्धकादिभिः ॥  
पूजया जपहोमाद्यैर्युद्धादौ विजयो भवेत् ॥१४८/९॥

**लक्षकोटिहोमः**ईश्वर उवाच -  
होमाद्रणादौ विजयो राज्याप्तिर्विघ्ननाशनम् । कृच्छ्रेण शुद्धिमुत्पाद्य प्राणायामशतेन च ॥१४९/१॥

अन्तर्जले च गायत्रीं [[216]](#footnote-217)जप्त्वा षोडशधाऽऽचरेत् । प्राणायामांश्च पूर्वाह्णे जुहुयात्पावके हविः ॥१४९/२॥  
[[217]](#footnote-218)भैक्ष्ययावकभक्षी च फलमूलाशनोऽपि वा । क्षीरशक्तुघृताहार एकमाहारमाश्रयेत् ॥१४९/३॥  
यावत्समाप्तिर्भवति लक्षहोमस्य पार्वति । दक्षिणा लक्षहोमान्ते गावो वस्त्राणि काञ्चनम् ॥१४९/४॥  
सर्वोत्पातसमुत्पत्तौ पञ्चभिर्दशभिर्द्विजैः । नास्ति लोके स उत्पातो यो [[218]](#footnote-219)ह्यनेन न शाम्यति ॥१४९/५॥  
[[219]](#footnote-220)मङ्गल्यं परमं नास्ति यदस्मादतिरिच्यते । कोटिहोमं तु यो राजा कारयेत्पूर्ववद्द्विजैः ॥१४९/६॥  
न तस्य शत्रवः सङ्ख्ये जातु तिष्ठन्ति कर्हिचित् ।[[220]](#footnote-221) अतिवृष्टिरनावृष्टिर्मूषकाः शलभाः शुकाः ॥१४९/७॥   
राक्षसाद्याश्च शाम्यन्ति सर्वे च रिपवो[[221]](#footnote-222) रणे । कोटिहोमे तु वरयेद्ब्राह्मणान्विंशतिं तथा ॥१४९/८॥  
शतञ्चाथ सहस्रं वा यथेष्टाम्भूतिमाप्नुयात् । कोटिहोमे तु यः कुर्याद्द्विजो भूपोऽथवा च विट् ॥१४९/९॥   
यदिच्छेत्प्राप्नुयात्तत्तत्सशरीरो दिवं व्रजेत् । गायत्र्या ग्रहमन्त्रैर्वा कूष्माण्डैर्जातवेदसैः ॥१४९/१०॥  
ऐन्द्रवारुणवायव्ययाम्याग्नेयैश्च वैष्णवैः । शाक्तेयैः शाम्भवैः सौरैर्मन्त्रैर्होमार्चनात्ततः ॥१४९/११॥  
अयुतेनाल्पसिद्धिः स्याल्लक्षहोमोऽखिलार्तिनुत् । सर्वपीडादिनाशाय कोटिहोमोऽखिलार्थदः ॥१४९/१२॥  
यवव्रीहितिलक्षीरघृतकुशप्रसातिकाः[[222]](#footnote-223) । पङ्कजोशीरविल्वाम्रदला[[223]](#footnote-224) होमे प्रकीर्तिताः ॥१४९/१३॥   
अष्टहस्तप्रमाणेन कोटिहोमेषु खातकम् । तस्मादर्धप्रमाणेन लक्षहोमे विधीयते ॥१४९/१४॥  
होमोऽयुतेन लक्षेण कोट्याज्याद्यैः प्रकीर्तितः ॥१४९/१५॥

**पुष्पादिपूजाफलम्**

पुष्पैस्तु पूजनाद्विष्णुः सर्वकार्येषु सिद्धिदः । मालती मल्लिका यूथी पाटला करवीरकम् ॥२४८/१॥

पावन्तिरतिमुक्तश्च कर्णिकारः कुराण्टकः । कुब्जकस्तगरो नीपो वाणो वर्वरमल्लिका ॥२४८/२॥

अशोकस्तिलकः कुन्दः पूजायै स्यात्तमालजम् । विल्वपत्रं शमीपत्रं पत्रं भृङ्गरजस्य तु ॥२४८/३॥

तुलसीकालतुलसीपत्रं वासकमर्चने । केतकीपत्रपुष्पं च पद्मं रक्तोत्पलादिकम् ॥२४८/४॥

नार्कन्नोन्मत्तकं काञ्ची पूजने गिरिमल्लिका । कौटजं शाल्मलीपुष्पं कण्टकारीभवं न हि ॥२४८/५॥

घृतप्रस्थेन विष्णोश्च स्नानं गोकोटिसत्फलम् । आढकेन तु राजा स्याद्घृतक्षीरैर्दिवं व्रजेत् ॥२४८/६॥

**उत्पातशान्तिः ।**  
श्रीसूक्तं प्रतिवेदं च ज्ञेयं लक्ष्मीविवर्धनम् । हिरण्यवर्णां हरिणीमृचः पञ्चदश श्रियः ॥२६३/१॥

रथेष्वक्षेषु वाजेति चतस्रो यजुषि श्रियः । स्रावन्तीयं तथा साम श्रीसूक्तं सामवेदके ॥२६३/२॥

श्रियं धातर्मयि धेहि प्रोक्तमाथर्वणे तथा । श्रीसूक्तं यो जपेद्भक्त्या हुत्वा श्रीस्तस्य वै भवेत् ॥२६३/३॥

पद्मानि चाथ बिल्वानि हुत्वाज्यं वा तिलाञ्श्रियः । एकं तु पौरुषं सूक्तं प्रतिवेदं तु सर्वदम् ॥२६३/४॥

सूक्तेन दद्यान्निष्पापो ह्येकैकया जलाञ्जलिम् । स्नात एकैकया पुष्पं विष्णोर्दत्वाघहा भवेत् ॥२६३/५॥

स्नात एकैकया दत्वा फलं स्यात् सर्वकामभाक् । महापापोपपापान्तो भवेज्जप्त्वा तु पौरुषम् ॥२६३/६॥

कृच्छ्रैर्विशुद्धो जप्त्वा च हुत्वा स्नात्वाथ सर्वभाक् । अष्टादशभ्यः शान्तिभ्यस्तिस्रोऽन्याः शान्तयो वराः ॥२६३/७॥

अमृता चाभया सौम्या सर्वोत्पातविमर्दनाः । अमृता सर्वदैवत्या अभया ब्रह्मदैवता ॥२६३/८॥

सौम्या च सर्वदैवत्या एका स्यात्सर्वकामदा । अभयाया मणिः कार्यो वरुणस्य भृगूत्तम ॥२६३/९॥

शतकाण्डोऽमृतायाश्च सौम्यायाः शङ्खजो मणिः । तद्दैवत्यास्तथा मन्त्राः सिद्धौ स्यान्मणिबन्धनम् ॥२६३/१०॥

दिव्यान्तरीक्षभौमादिसमुत्पातार्दना इमाः । दिव्यान्तरीक्षभौमं तु अद्भुतं त्रिविधं शृणु ॥२६३/११॥

ग्रहर्क्षवैकृतं दिव्यमान्तरीक्षं निबोध मे । उल्कापातश्च दिग्दाहः परिवेशस्तथैव च ॥२६३/१२॥

गन्धर्वनगरं चैव वृष्टिश्च विकृता च या । चरस्थिरभवं भूमौ भूकम्पमपि भूमिजम् ॥२६३/१३॥

सप्ताहाभ्यन्तरे वृष्टावद्भुतं निष्फलं भवेत् । शान्तिं विना त्रिभिर्वषैरद्भुतं भयकृद्भवेत् ॥२६३/१४॥

देवतार्चाः प्रनृत्यन्ति वेपन्ते प्रज्वलन्ति च । आरटन्ति च रोदन्ति प्रस्विद्यन्ते हसन्ति च ॥२६३/१५॥

अर्चाविकारोपशमोऽभ्यर्च्य हुत्वा प्रजापतेः । अनग्निर्दीप्यते यत्र राष्ट्रे च भृशनिःस्वनम् ॥२६३/१६॥

न दीप्यते चेन्धनवांस्तद्राष्ट्रं पीड्यते नृपैः । अग्निवैकृत्यशमनमग्निमन्त्रैश्च भार्गव ॥२६३/१७॥

अकाले फलिता वृक्षाः क्षीरं रक्तं स्रवन्ति च । वृक्षोत्पातप्रशमनं शिवं पूज्य च कारयेत् ॥२६३/१८॥

अतिवृष्टिरनावृष्टिर्दुर्भिक्षायोभयं मतम् । अनृतौ त्रिदिनारब्धवृष्टिर्ज्ञेया भयाय हि ॥२६३/१९॥

वृष्टिवैकृत्यनाशः स्यात्पर्जन्येन्द्वर्कपूजनात् । नगरादपसर्पन्ते समीपमुपयान्ति च ॥२६३/२०॥

नद्यो ह्रदप्रस्रवणा विरसाश्च भवन्ति च । शलिलाशयवैकृत्ये जप्तव्यो वारुणो मनुः ॥२६३/२१॥

अकालप्रसवा नार्यः कालतो वाप्रजास्तथा । विकृतप्रसवाश्चैव युग्मप्रसवनादिकम् ॥२६३/२२॥

स्त्रीणां प्रसववैकृत्ये स्त्रीविप्रादिं प्रपूजयेत् । वडवा हस्तिनी गौर्वा यदि युग्मं प्रसूयते ॥२६३/२३॥

विजात्यं विकृतं वापि षड्भिर्मासैर्म्रियेत वै । विकृतं वा प्रसूयन्ते परचक्रभयं भवेत् ॥२६३/२४॥

होमः प्रसूतिवैकृत्ये जपो विप्रादिपूजनम् । यानि यानान्ययुक्तानि युक्तानि न वहन्ति च ॥२६३/२५॥

आकाशे तूर्यनादाश्च महद्भयमुपस्थितम् । प्रविशन्ति यदा ग्राममारण्या मृगपक्षिणः ॥२६३/२६॥

अरण्यं यान्ति वा ग्राम्या जलं यान्ति स्थलोद्भवाः । स्थलं वा जलजा यान्ति राजद्वारादिके शिवाः ॥२६३/२७॥

प्रदोषे कुक्कुटो वासे शिवा चार्कोदये भवेत् । गृहं कपोतः प्रविशेत्क्रव्याद्वा मूर्ध्नि लीयते ॥२६३/२८॥

मधु वा मक्षिकां कुर्यात् काको मैथुनगो दृशि । प्रासादतोरणोद्यानद्वारप्राकारवेश्मनाम् ॥२६३/२९॥

अनिमित्तं तु पतनं दृढानां राजमृत्यवे । रजसा वाथ धूमेन दिशो यत्र समाकुलाः ॥२६३/३०॥

केतूदयोपरागौ च छिद्रता शशिसूर्ययोः । ग्रहर्क्षविकृतिर्यत्र तत्रापि भयमादिशेत् ॥२६३/३१॥

अग्निर्यत्र म दीप्येत स्रवन्ते चोदकुम्भकाः । मृतिर्भयं शून्यतादि ह्युत्पातानां फलं भवेत् ॥२६३/

द्विजदेवादिपूजाभ्यः शान्तिर्जप्यैस्तु होमतः ॥२६३/३२॥

**देवपूजावैश्वदेवबलिः ।**  
देवपूजादिकं कर्म वक्ष्ये चोत्पातमर्दनम् । आपोहि ष्ठेति तिसृभिः स्नातोऽर्घ्यं विष्णवेऽर्पयेत् ॥२६४/१॥

हिरण्यवर्णा इति च पाद्यं च तिसृभिर्द्विज । शं न आपो ह्याचमनमिदमापोऽभिषेचनम् ॥२६४/२॥

रथे अक्षे च तिसृभिर्गन्धं युवेति वस्त्रकम् । पुष्पं पुष्पवतीत्येवं धूपं धूरसि चाप्यथ ॥२६४/३॥

तेजोऽसि शुक्रं दीपं स्यान्मधुपर्कं दधीति च । हिरण्यगर्भ इत्यष्टावृचः प्रोक्ता निवेदने ॥२६४/४॥

अन्नस्य मनुजश्रेष्ठ पानस्य च सुगन्धिनः । चामरव्यजनोपानच्छत्रं यानासने तथा ॥२६४/५॥

यत्किञ्चिदेवमादि स्यात्सावित्रेण निवेदयेत् । पौरुषं तु जपेत्सूक्तं तेनैव जुहुयात्तथा ॥२६४/६॥

अर्चाभावे तथा वेद्यां जले पूर्णघटे तथा । नदीतीरेऽथ कमले शान्तिः स्याद्विष्णुपूजनात् ॥२६४/७॥

ततो होमः प्रकर्तव्यो दीप्यमाने विभावसौ । परिसम्मृज्य पर्युक्ष्य परिस्तीर्य परिस्तरैः ॥२६४/८॥

सर्वान्नाग्रं समुद्धृत्य जुहुयात्प्रयतस्ततः । वासुदेवाय देवाय प्रभवे चाव्ययाय च ॥२६४/९॥

अग्नये चैव सोमाय मित्राय वरुणाय च । इन्द्राय च महाभाग इन्द्राग्निभ्यां तथैव च ॥२६४/१०॥

विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यः प्रजानां पतये नमः । अनुमत्यै तथा राम धन्वन्तरय एव च ॥२६४/११॥

वास्तोष्पत्यै ततो देव्यै ततः स्विष्टकृतेऽग्नये । सचतुर्थ्यन्तनाम्ना तु हुत्वैतेभ्यो बलिं हरेत् ॥२६४/१२॥

तक्षोपतक्षमभितः पूर्वेणाग्निमतः परम् । अश्वानामपि धर्मज्ञ ऊर्णानामानि चाप्यथ ॥२६४/१३॥

निरुन्धी धूम्रिणीका च अस्वपन्ती तथैव च । मेघपत्नी च नामानि सर्वेषामेव भार्गव ॥२६४/१४॥

आग्नेयाद्याः क्रमेणाथ ततः शक्तिषु निक्षिपेत् । नन्दिन्यै च सुभाग्यै च सुमङ्गल्यै च भार्गव ॥२६४/१५॥

भद्रकाल्यै ततो दत्वा स्थूणायां च तथा श्रिये । हिरण्यकेश्यै च तथा वनस्पतय एव च ॥२६४/१६॥

धर्माधर्ममयौ द्वारे गृहमध्ये ध्रुवाय च । मृत्यवे च बहिर्दद्याद्वरुणायोदकाशये ॥२६४/१७॥

भूतेभ्यश्च बहिर्द्दद्याच्छरणे धनदाय च । इन्द्रायेन्द्रपुरुषेभ्यो दद्यात्पूर्वेण मानवः ॥२६४/१८॥

यमाय तत्पुरुषेभ्यो दद्याद्दक्षिणतस्तथा । वरुणाय तत्पुरुषेभ्यो दद्यात्पश्चिमतस्तथा ॥२६४/१९॥

सोमाय सोमपुरुषेभ्य उदग्दद्यादनन्तरम् । ब्रह्मणे ब्रह्मपुरुषेभ्यो मध्ये दद्यात्तथैव च ॥२६४/२०॥

आकाशे च तथा चोर्ध्वे स्थण्डिलाय क्षितौ तथा । दिवा दिवाचरेभ्यश्च रात्रौ रात्रिचरेषु च ॥२६४/२१॥

बलिं वहिस्तथा दद्यात्सायं प्रातस्तु प्रत्यहम् । पिण्डनिर्वपणं कुर्यात्ततः सायं न कारयेत् ॥२६४/२२॥

पित्रे तु प्रथमं दद्यात्तत्पित्रे तदनन्तरम् । प्रपितामहाय तन्मात्रे पितृमात्रे ततोऽर्पयेत् ॥२६४/२३॥

तन्मात्रे दक्षिणाग्रेषु कुशेष्वेवं यजेत्पितॄन् । इन्द्रवारुणवायव्या याम्या वा नैर्ऋताश्च ये ॥२६४/२४॥

ते काकाः प्रतिगृह्णन्तु इमं पिण्डं मयोद्धृतम् । काकपिण्डं तु मन्त्रेण शुनः पिण्डं प्रदापयेत् ॥२६४/२५॥

विवस्वतः कुले जातौ द्वौ श्यामशबलौ शुनौ । तेषां पिण्डं प्रदास्यामि पथि रक्षन्तु मे सदा ॥२६४/२६॥

सौरभेय्यः सर्वहिताः पवित्राः पापनाशनाः । प्रतिगृह्णन्तु मे ग्रासं गावस्त्रैलोक्यमातरः ॥२६४/२७॥

ग्रोग्रासं च स्वस्त्ययनं कृत्वा भिक्षां प्रदापयेत् । अतिथीन्दीनान्पूजयित्वा गृही भुञ्जीत च स्वयम् ॥

ॐ भूः स्वाहा ॐ भूवः स्वाहा ॐ स्वः स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा ।  
ॐ देवकृतस्यैनसोऽवयजनमसि स्वाहा ॐ पितृकृतस्यैनसोऽवयजनमसि स्वाहा ॐ आत्मकृतस्यैनसो ऽवयजनमसि स्वाहा ॐ मनुष्यकृतस्यैनसो ऽवयजनमसि स्वाहा ॐ एनस एनसोऽवयजनमसि स्वाहा । यच्चाहमेनो विद्वांश्चकार यच्चाविद्वांस्तस्य सर्वस्यैनसोऽवयजनमसि स्वाहा । अग्नये स्विष्टिकृते स्वाहा । ॐ प्रजापतये स्वाहा ॥२६४/२८॥  
विष्णुपूजावैश्वदेवबलिस्ते कीर्तितो मया ॥२६४/२९॥

**दिक्पालादिस्नानम् ।**  
सर्वार्थसाधनं स्नानं वक्ष्ये शान्तिकरं शृणु । स्नापयेच्च सरित्तीरे ग्रहान्विष्णुं विचक्षणः ॥२६५/१॥

देवालये ज्वरार्त्यादौ विनायकग्रहार्दिते । विद्यार्थिनो ह्रदे गेहे जयकामस्य तीर्थके ॥२६५/२॥

पद्मिन्यां स्नापयेन्नारीं गर्भो यस्याः स्रवेत्तथा । अशोकसन्निधौ स्नायाज्जातो यस्या विनश्यति ॥२६५/३॥

पुष्पार्थिन्याश्च पुष्पाढ्ये पुत्रार्थिन्याश्च सागरे । गृहसौभाग्यकामानां सर्वेषां विष्णुसन्निधौ ॥२६५/४॥

वैष्णवे रेवतीपुष्ये सर्वेषां स्नानमुत्तमम् । स्नानकामस्य सप्ताहं पूर्वमुत्सादनं स्मृतम् ॥२६५/५॥

पुनर्नवां रोचनां च शताङ्गागुरुणा त्वचम् । मधूकं रजनी द्वे च तगरं नागकेशरम् ॥२६५/६॥

अम्बरीं चैव मञ्जिष्ठां मांसीयासककर्दमैः । प्रियङ्गुसर्षपं कुष्ठं बालां ब्राह्मीं च कुङ्कुमम् ॥२६५/७॥

पञ्चगव्यं सक्तुमिश्रमुद्वर्त्त्य स्नानमाचरेत् । मण्डले कर्णिकायां च विष्णुं ब्राह्मणमर्चयेत् ॥२६५/८॥

दक्षे वामे हरं पूर्वं पत्रे पूर्वादिके क्रमात् । लिखेदिन्द्रादिकान्देवान्सायुधान्सहबान्धवान् ॥२६५/९॥

स्नानमण्डलकान् दिक्षु कुर्याच्चैव विदिक्षु च । विष्णुब्रह्मेशशक्रादींस्तदस्त्राण्यर्च्य होमयेत् ॥२६५/१०॥

एकैकस्य त्वष्टशतं समिधस्तु तिलान्घृतम् । भद्रः सुभद्रः सिद्धार्थः कलशाः पुष्टिवर्धनाः ॥२६५/११॥

अमोघश्चित्रभानुश्च पर्ज्जन्योऽथ सुदर्शनः । स्थापयेत्तु घटानेतान्साश्विरुद्रमरुद्गणाः ॥२६५/१२॥

विश्वे देवस्तथा दैत्या वसवो मुनयस्तथा । आवेशयन्तु सुप्रीतास्तथान्या अपि देवताः ॥२६५/१३॥

ओषधीर्निक्षिपेत्कुम्भे जयन्तीं विजयां जयाम् । शतावरीं शतपुष्पां विष्णुक्रान्तापराजिताम् ॥२६५/१४॥

ज्योतिष्मतीमतिबलां चन्दनोशीरकेशरम् । कस्तूरिकां च कर्पूरं बालकं पत्रकं त्वचम् ॥२६५/१५॥

जातीफलं लवङ्गं च मृत्तिकां पञ्चगव्यकम् । भद्रपीठे स्थितं साध्यं स्नापयेयुर्द्विजा बलात् ॥२६५/१६॥

राजाभिषेकमन्त्रोक्तदेवानां होमकाः पृथक् । पूर्णाहुतिं ततो दत्वा गुरवे दक्षिणां ददेत् ॥२६५/१७॥

इन्द्रोऽभिषिक्तो गुरुणा पुरा दैत्याञ्जघान ह । दिक्पालस्नानं कथितं सङ्ग्रामादौ जयादिदम् ॥२६५/१८॥

**विनायकस्नानम् ।**

विनायकोपसृष्टानां स्नानं सर्वकरं वदे । विनायकः कर्म्मविघ्नसिद्ध्यर्थं विनियोजितः ॥२६६/१॥

गणानामाधिपत्ये च केशवेशपितामहैः । स्वप्नेवगाहतेऽत्यर्थं जलं मुण्डांश्च पश्यति ॥२६६/२॥

विनायकोपसृष्टांस्तु क्रव्यादानधिरोहति । व्रजमानस्तथात्मानं मन्यतेऽनुगतं परैः ॥२६६/३॥

विमना विफलारम्भः संसीदत्यनिमित्ततः । कन्या वरं न चाप्नोति न चापत्यं वराङ्गना ॥२६६/४॥

आचार्यत्वं श्रोत्रियश्च न शिष्योऽध्ययनं लभेत् । धनी न लाभमाप्नोति न कृषिं च कृषीवलः ॥२६६/५॥

राजा राज्यं न चाप्नोति स्नपनं तस्य कारयेत् । हस्तपुष्याश्वयुक्सौम्ये वैष्णवे भद्रपीठके ॥२६६/६॥

गौरसर्षपकल्केन साज्येनोत्सादितस्य च । सर्वौषधैः सर्वगन्धैः प्रलिप्तशिरसस्तथा ॥२६६/७॥

चतुर्भिः कलशैः स्नानं तेषु सर्वौषाधीः क्षिपेत् । अश्वस्थानाद्गजस्थानाद्वल्मीकात्सङ्गमाद्ध्रदात् ॥२६६/८॥

मृत्तिकां रोचनां गन्धं गुग्गुलं तेषु निक्षिपेत् । सहस्राक्षं शतधारमृषिभिः पावनं कृतम् ॥२६६/९॥

तेन त्वामभिषिञ्चामि पावमान्यः पुनन्तु ते । भगं ते वरुणो राजा भगं सूर्यो वृहस्पतिः ॥२६६/१०॥

भगमिन्द्रश्च वायुश्च भगं सप्तर्षयो ददुः । यत्ते केशेषु दौर्भाग्यं सीमन्ते यच्च मूर्धनि ॥२६६/११॥

ललाटे कर्णयोरक्ष्णोरापस्तद्घ्नन्तु सर्वदा । दर्भपिञ्जलिमादाय वामहस्ते ततो गुरुः ॥२६६/१२॥

स्नातस्य सार्षपं तैलं स्रुवेणौदुम्बरेण च । जुहुयान्मूर्धनि कुशान्सव्येन परिगृह्य च ॥२६६/१३॥

मितश्च सम्मितश्चैव तथा शालककण्टकौ । कुष्माण्डी राजपुत्रश्च एतैः स्वाहासमन्वितैः ॥२६६/१४॥

नामभिर्बलिमन्त्रैश्च नमस्कारसमन्वितैः । दद्याच्चतुष्पथे शूर्पे कुशानास्तीर्य सर्वतः ॥२६६/१५॥

कृताकृतांस्तण्डुलांश्च पललौदनमेव च । मत्स्यान्पङ्कांस्तथैवामान्पुष्पं चित्रं सुरां त्रिधा ॥२६६/१६॥

मूलकं पूरिकापूपांस्तथैवैण्डविकास्रजः । दध्यन्नं पायसं पिष्टं मोदकं गुडमर्पयेत् ॥२६६/१७॥

विनायकस्य जननीमुपतिष्ठेत्ततोऽम्बिकाम् । दूर्वासर्षपपुष्पाणां दत्वार्घ्यं पूर्णमञ्जलिम् ॥२६६/१८॥

रूपं देहि यशो देहि सौभाग्यं सुभगे मम । पुत्रं देहि धनं देहि सर्वान्कामांश्च देहि मे ॥२६६/१९॥

भोजयेद्ब्राह्मणान्दद्याद्वस्त्रयुग्मं गुरोरपि । विनायकं ग्रहान्प्रार्च्य श्रियं कर्मफलं लभेत् ॥२६६/२०॥**माहेश्वरस्नानलक्षकोटिहोमादयः ।**

स्नानं माहेश्वरं वक्ष्ये राजादेर्जयवर्धनम् । दानवेन्द्राय बलये यज्जगादोशना पुरा ॥२६७/१॥

भास्करेऽनुदिते पीठे प्रातः संस्नापयेद् घटैः ।

ॐ नमो भगवते रुद्राय च बलाय च । पाण्डरोचितभस्मानुलिप्तगात्राय । तद्यथा जय जय सर्वाञ्शत्रून्मूकस्य कलहविग्रहविवादेषु भञ्जय भञ्जय ।  
ॐ मथ मथ सर्वप्रत्यर्थिकान्योऽसौ युगान्तकाले दिधक्षति । इमां पूजां रौद्रमूर्त्तिः सहस्रांशुः शुक्लः स ते रक्षतु जीवितम् ॥२६७/२॥

संवर्तकाग्नितुल्यश्च त्रिपुरान्तकरः शिवः ॥२६७/३॥  
सर्वदेवमयः सोऽपि तव रक्षतु जीवितं लिखि लिखि खिलि स्वाहा ॥२६७/४॥  
एवं स्नातस्तु मन्त्रेण जुहुयात्तिलतण्डुलम् । पञ्चामृतैस्तु संस्नाप्य पूजयेच्छूलपाणिनम् ॥२६७/५॥

स्नानान्यन्यानि वक्ष्यामि सर्वदा विजयाय ते । स्नानं घृतेन कथितमायुषोवर्द्धनं परम् ॥२६७/६॥

गोमयेन च लक्ष्मीः स्याद्गोमूत्रेणाघमर्दनम् । क्षीरेण बलवृद्धिः स्याद्दध्ना लक्ष्मीविवर्द्धनम् ॥२६७/७॥

कुशोदकेन पापान्तः पञ्चगव्येन सर्वभाक् । शतमूलेन सर्वाप्तिर्गोशृङ्गोदकतोऽघजित् ॥२६७/८॥

पलाशबिल्वकमलकुशस्नानं तु सर्वदम् । वचा हरिद्रे द्वे मुस्तं स्नानं रक्षोहणं परम् ॥२६७/९॥

आयुष्यं च यशस्यं च धर्ममेधाविवर्धनम् । हैमाद्भिश्चैव माङ्गल्यं रूप्यताम्रोदकैस्तथा ॥२६७/१०॥

रत्नोदकैस्तु विजयः सौभाग्यं सर्वगन्धकैः । फलाद्भिश्च तथारोग्यं धात्र्यद्भिः परमां श्रियम् ॥२६७/११॥

तिलसिद्धार्थकैर्लक्ष्मीः सौभाग्यं च प्रियङ्गुणा । पद्मोत्पलकदम्बैः श्रीर्बलं बलाद्रुमोदकैः ॥२६७/१२॥

विष्णुपादोदकस्नानं सर्वस्नानेभ्य उत्तमम् । एकाक्येकैककामो यो ह्येकैकं विधिवच्चरेत् ॥२६७/१३॥

अक्रन्दयतिसूक्तेन प्रबध्नीयान्मणिं करे । कुष्ठपाठावचाशुण्ठीशङ्खलोहादिको मणिः ॥२६७/१४॥

सर्वेषामेव कामानामीश्वरो भगवान्हरिः । तस्य संपूजनादेव सर्वान्कामान्समश्नुते ॥२६७/१५॥

स्नापयित्वा घृतक्षीरैः पूजयित्वा च पित्तहा । पञ्चमुद्गबलिं दत्वा ह्यतिसारात्प्रमुच्यते ॥२६७/१६॥

पञ्चगव्येन संस्नाप्य वातव्याधिं विनाशयेत् । द्विस्नेहस्नपनाच्छ्लेष्मरोगहा वातिपूजया ॥२६७/१७॥

घृतं तैलं तथा क्षौद्रं स्नानं तु त्रिरसं परम् । स्नानं घृताम्बु द्विस्नेहं समलं घृततैलकम् ॥२६७/१८॥

क्षौद्रमिक्षुरसं क्षीरं स्नानं त्रिमधुरं स्मृतम् । घृतमिशुरसं तैलं क्षौद्रञ्च त्रिरसं श्रिये ॥२६७/१९॥

अनुलेपस्त्रिशुक्लस्तु कर्पूरोशीरचन्दनैः । चन्दनागुरुकर्पूरमृगदर्पैः सकुङ्कुमैः ॥२६७/२०॥

पञ्चानुलेपनं विष्णोः सर्वकामफलप्रदम् । त्रिसुगन्धं च कर्पूरं तथा चन्दनकुङ्कुमैः ॥२६७/२१॥

मृगदर्पं सकर्पूरं मलयं सर्वकामदम् । जातीफलं सकर्पूरं चन्दनं च त्रिशीतकम् ॥२६७/२२॥

पीतानि शुक्लवर्णानि तथा शुक्लानि भार्गव । कृष्णानि चैव रक्तानि पञ्चवर्णानि निर्दिशेत् ॥२६७/२३॥

उत्पलं पद्मजाती च त्रिशीतं हरिपूजने । कुङ्कुमं रक्तपद्मानि त्रिरक्तं रक्तमुत्पलम् ॥२६७/२४॥

धूपदीपादिभिः प्रार्च्य विष्णुं शान्तिर्भवेन्नृणाम् । चतुरस्रकरे कुण्डे ब्राह्मणाश्चाष्ट षोडश ॥२६७/२५॥

लक्षहोमं कोटिहोमं तिलाज्ययवधान्यकैः । ग्रहानभ्यर्च्य गायत्र्या सर्वशान्तिः क्रमाद्भवेत् ॥२६७/२६॥

**नीराजनविधिः ।**

कर्म सांवत्सरं राज्ञां जन्मर्क्षे पूजयेच्च तम् । मासि मासि च संक्रान्तौ सूर्यसोमादिदेवताः ॥२६८/१॥

अगस्त्यस्योदयेऽगस्त्यं चातुर्मास्ये हरिं यजेत् । शयनोत्थापने पञ्चदिनं कुर्यात्समुत्सवम् ॥२६८/२॥

प्रोष्ठपादे सिते पक्षे प्रतिपत्प्रभृति क्रमात् । शिबिरात्पूर्वदिग्भागे शक्रार्थं भवनं चरेत् ॥२६८/३॥

तत्र शक्रध्वजं स्थाप्य शचीं शक्रं च पूजयेत् । अष्टम्यां वाद्यघोषेण तां तु यष्टिं प्रवेशयेत् ॥२६८/४॥

एकादश्यां सोपवासो द्वादश्यां केतुमुत्थितम् । यजेद्वस्त्रादिसंवीतं घटस्थं सुरपं शचीम् ॥२६८/५॥

वर्धस्वेन्द्र जितामित्र वृत्रहन्पाकशासन । देव देव महाभाग त्वं हि भूमिष्ठतां गतः ॥२६८/६॥

त्वं प्रभुः शाश्वतश्चैव सर्वभूतहिते रतः । अनन्ततेजा वैराजो यशोजयविवर्धनः ॥२६८/७॥

तेजस्ते वर्धयन्त्वेते देवाः शक्रः सुवृष्टिकृत् । ब्रह्मविष्णुमहेशाश्च कार्तिकेयो विनायकः ॥२६८/८॥

आदित्या वसवो रुद्राः साध्याश्च भृगवो दिशः । मरुद्गणा लोकपाला ग्रहा यक्षाद्रिनिम्नगाः ॥२६८/९॥

समुद्राः श्रीर्मही गौरी चण्डिका च सरस्वती । प्रवर्तयन्तु ते तेजो जय शक्र शचीपते ॥२६८/१०॥

तव चापि जयान्नित्यं मम सम्पद्यतां शुभम् । प्रसीद राज्ञां विप्राणां प्रजानामपि सर्वशः ॥२६८/११॥

भवत्प्रसादात्पृथिवी नित्यं सस्यवती भवेत् । शिवं भवतु निर्विघ्नं शाम्यन्तामीतयो भृशम् ॥२६८/१२॥

मन्त्रेणेन्द्रं समभ्यर्च्य जितभूः स्वर्गमाप्नुयात् । भद्रकालीं पटे लिख्य पूजयेदाश्विने जये ॥२६८/१३॥

शुक्लपक्षे तथाष्टम्यामायुधं कार्मुकं ध्वजम् । छत्रं च राजलिङ्गानि शस्त्राद्यं कुसुमादिभिः ॥२६८/ १४॥

जाग्रन्निशि बलिं दद्याद्द्वितीयेऽह्नि पुनर्यजेत् । भद्रकालि महाकालि दुर्गे दुर्गार्तिहारिणि ॥२६८/१५॥

त्रैलोक्यविजये चण्डि मम शान्तौ जये भव । नीराजनविधिं वक्ष्ये ऐशान्यां मन्दिरं चरेत् ॥२६८/१६॥

तोरणत्रितयं तत्र गृहे देवान्यजेत्सदा । चित्रां त्यक्त्वा यदा स्वातिं सविता प्रतिपद्यते ॥२६८/१७॥

ततः प्रभृति कर्तव्यं यावत्स्वातौ रविः स्थितः । ब्रह्मा विष्णुश्च शम्भुश्च शक्रश्चैवानलानिलौ ॥२६८/१८॥

विनायकः कुमारश्च वरुणो धनदो यमः । विश्वे देवा वैश्रवणो गजाश्चाष्टौ च तान्यजेत् ॥२६८/१९॥

कुमुदैरावणौ पद्मः पुष्पदन्तश्च वामनः । सुप्रतीकोऽञ्जनो नीलः पूजा कार्या गृहादिके ॥२६८/२०॥

पुरोधा जुहुयादाज्यं समित्सिद्धार्थकं तिलाः । कुम्भा अष्टौ पूजिताश्च तैः स्नाप्याश्वगजोत्तमाः ॥२६८/२१॥

अधः स्वात्यां ददेत्पिण्डांस्ततो हि प्रथमं गजान् । निष्क्रामयेत्तोरणैस्तु गोपुरादि न लङ्घयेत् ॥२६८/२२॥

निष्क्रामेयुस्ततः सर्वे राजलिङ्गं गृहे यजेत् । वारुणे वरुणं प्रार्च्य रात्रौ भूतबलिं ददेत् ॥२६८/२३॥

विशाखायां गते सूर्ये आश्रमे निवसेन्नृपः । अलङ्कुर्याद्दिने तस्मिन्वाहनं तु विशेषतः ॥२६८/२४॥

पूजिता राजलिङ्गाश्च कर्तव्या नरहस्तगाः । हस्तिनन्तुरगं छत्रं खड्गं चापं च दुन्दुभिम् ॥२६८/२५॥

ध्वजं पताकां धर्मज्ञ कालज्ञस्त्वभिमन्त्रयेत् । अभिमन्त्र्य ततः सर्वान्कुर्यात्कुञ्जरधूर्गतान् ॥२६८/२६॥

कुञ्जरोपरिगौ स्यातां सांवत्सरपुरोहितौ । मन्त्रितांश्च समारुह्य तोरणेन विनिर्गमेत् ॥२६८/२७॥

निष्क्रम्य नागमारुह्य तोरणेनाथ निर्गमेत् । बलिं विभज्य विधिवद्राजा कुञ्जरधूर्गतः ॥२६८/२८॥

उन्मूकानां तु निचयमादीपितदिगन्तरम् । राजा प्रदक्षिणं कुर्यात्त्रीन्वारान्सुसमाहितः ॥२६८/२९॥

चतुरङ्गबलोपेतः सर्वसैन्येन नादयन् । एवं कृत्वा गृहं गच्छेद्विसर्जितजनस्ततः ॥२६८/३०॥

शान्तिर्न्नीराजनाख्येयं वृद्धये रिपुमर्दनी ॥२६८/३१॥

**छत्रादिप्रार्थनामन्त्राः ।**  
छत्रादिमन्त्रान्वक्ष्यामि यैस्तत्पूज्य जयादिकम् । ब्रह्मणः सत्यवाक्येन सोमस्य वरुणस्य च ॥२६९/१॥

सूर्यस्य च प्रभावेण वर्धस्व त्वं महामते । पाण्डराभप्रतीकाश हिमकुन्देन्दुसुप्रभ ॥२६९/२॥

यथाम्बुदश्छादयते शिवायैनां वसुन्धराम् । तथाच्छादय राजानं विजयारोग्यवृद्धये ॥२६९/३॥

गन्धर्वकुलजातस्त्वं मा भूयाः कुलदूषकः । ब्रह्मणः सत्यवाक्येन सोमस्य वरुणस्य च ॥२६९/४॥

प्रभावाच्च हुताशस्य वर्धस्व त्वं तुरङ्गम । तेजसा चैव सूर्यस्य मुनीनां तपसा तथा ॥२६९/५॥

रुद्रस्य ब्रह्मचर्येण पवनस्य बलेन च । स्मर त्वं राजपुत्रोऽसि कौस्तुभं तु मणिं स्मर ॥२६९/६॥

यां गतिं ब्रह्महा गच्छेत्पितृहा मातृहा तथा । भूम्यर्थेऽनृतवादी च क्षत्रियश्च पराङ्मुखः ॥२६९/७॥

व्रजेस्त्वन्तां गतिं क्षिप्रं मा तत्पापं भवेत्तव । विकृतिं मापगच्छेस्त्वं युद्धेऽध्वनि तुरङ्गम ॥२६९/८॥

रिपून्विनिघ्नन्समरे सह भर्त्रा सुखी भव । शक्रकेतो महावीर्यः सुपर्णस्त्वामुपाश्रितः ॥२६९/९॥

पतत्रिराड्वैनतेयस्तथा नारायणध्वजः । काश्यपेयोऽमृताहर्ता नागारिर्विष्णुवाहनः ॥२६९/१०॥

अप्रमेयो दुराधर्षो रणे देवारिसूदनः । महाबलो महावेगो महाकायोऽमृताशनः ॥२६९/११॥

गरुत्मान्मारुतगतिस्त्वयि सन्निहितः स्थितः । विष्णुना देवदेवेन शक्रार्थं स्थापितो ह्यसि ॥२६९/१२॥

जयाय भव मे नित्यं वृद्धयेऽथ बलस्य च । साश्ववर्मायुधान्योधान्रक्षास्माकं रिपून्दह ॥२६९/१३॥

कुमुदैरावणौ पद्मः पुष्पदन्तोऽथ वामनः । सुप्रतीकोऽञ्जनो नील एतेऽष्टौ देवयोनयः ॥२६९/१४॥

तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च वनान्यष्टौ समाश्रिताः । भद्रो मन्दो मृगश्चैव गजः संकीर्ण एव च ॥२६९/१५॥

वने वने प्रसूतास्ते स्मरयोनिं महागजाः । पान्तु त्वां वसवो रुद्रा आदित्याः समरुद्गणाः ॥२६९/१६॥

भर्तारं रक्ष नागेन्द्र समयः परिपाल्यताम् । ऐरावताधिरूढस्तु वज्रहस्तः शतक्रतुः ॥२६९/१७॥

पृष्ठतोऽनुगतस्त्वेष रक्षतु त्वां स देवराट् । अवाप्नुहि जयं युद्धे सुस्थश्चैव सदा व्रज ॥२६९/१८॥

अवाप्नुहि बलं चैव ऐरावतसमं युधि । श्रीस्ते सोमाद्बलं विष्णोस्तेजः सूर्याज्जवोऽनिलात् ॥२६९/१९॥

स्थैर्यं गिरेर्जयं रुद्राद्यशो देवात्पुरन्दरात् । युद्धे रक्षन्तु नागास्त्वां दिशश्च सह दैवतैः ॥२६९/२०॥

अश्विनौ सह गन्धर्वैः पान्तु त्वां सर्वतो दिशः । मनवो वसवो रुद्रा वायुः सोमो महर्षयः ॥२६९/२१॥

नागकिन्नरगन्धर्वयक्षभूतगणा ग्रहाः । प्रमथास्तु सहादित्यैर्भूतेशो मातृभिः सह ॥२६९/२२॥

शक्रः सेनापतिः स्कन्दो वरुणश्चाश्रितस्त्वयि । प्रदहन्तु रिपून् सर्वान्राजा विजयमृच्छतु ॥२६९/२३॥

यानि प्रयुक्तान्यरिभिर्भूषणानि समन्ततः । पतन्तु तव शत्रूणां हतानि तव तेजसा ॥२६९/२४॥

कालनेमिवधे यद्वद्युद्धे त्रिपुरघातने । हिरण्यकशिपोर्युद्धे बधे सर्वासुरेषु च ॥२६९/२५॥

शोभितासि तथैवाद्य शोभस्व समयं स्मर । नीलश्वेतामिमान्दृष्ट्वा नश्यन्त्वाशु नृपारयः ॥२६९/२६॥

व्याधिभिर्विविधैर्घोरैः शस्त्रैश्च युधि निर्जिताः । पूतना रेवती लेखा कालरात्रीति पठ्यते ॥२६९/२७॥

दहन्त्वाशु रिपून् सर्वान्पताके त्वामुपाश्रिताः । सर्वमेधे महायज्ञे देवदेवेन शूलिना ॥२६९/२८॥

शर्वेण जगतश्चैव सारेण त्वं विनिर्मितः । नन्दकस्यापरां मूर्तिं स्मर शत्रुनिबर्हण ॥२६९/२९॥

नीलोत्पलदलश्याम कृष्ण दुःस्वप्ननाशन । असिर्विशसनः खड्गस्तीक्ष्णधारो दुरासदः ॥२६९/३०॥

श्रीगर्भो विजयश्चैव धर्मपालस्तथैव च । इत्यष्टौ तव नामानि पुरोक्तानि स्वयम्भुवा ॥२६९/३१॥

नक्षत्रं कृत्तिका तुभ्यं गुरुर्देवो महेश्वरः । हिरण्यं च शरीरं ते दैवतं ते जनार्दनः ॥२६९/३२॥

राजानं रक्ष निस्त्रिंश सबलं सपुरन्तथा । पिता पितामहो देवः स त्वं पालय सर्वदा ॥२६९/३३॥

शर्मप्रदस्त्वं समरे वर्म सैन्ये यशोऽद्य मे । रक्ष मां रक्षणीयोऽहं तवानघ नमोऽस्तु ते ॥२६९/३४॥

दुन्दुभे त्वं सपत्नानां घोषाद्धृदयकम्पनः । भव भूमिपसैन्यानां यथा विजयवर्धनः ॥२६९/३५॥

यथा जीमूतघोषेण हृष्यन्ति वरवारणाः । तथास्तु तव शब्देन हर्षोऽस्माकं मुदावह ॥२६९/३६॥

यथा जीमूतशब्देन स्त्रीणां त्रासोऽभिजायते । तथा तु तव शब्देन त्रस्यन्त्वस्मद्द्विषो रणे ॥२६९/३७॥

मन्त्रैः सदार्चनीयास्ते योजनीया जयादिषु । कृतरक्षश्च विष्ण्वादेस्त्वभिषेकश्च वत्सरे ॥२६९/३८॥

राज्ञोऽभिषेकः कर्तव्यो दैवज्ञेन पुरोधसा ॥२६९/३९॥

**पुराणदानादिमाहात्म्यम् ।**  
ब्रह्मणाभिहितं पूर्वं यावन्मात्रं मरीचये । लक्षार्धार्धं तु तद्ब्राह्मं लिखित्वा सम्प्रदापयेत् ॥२७२/१॥

वैशाख्यां पौर्णमास्यां च स्वर्गार्थी जलधेनुमत् । पाद्मं द्वादशसाहस्रं ज्येष्ठे दद्याच्च धेनुमत् ॥२७२/२॥

वराहकल्पवृत्तान्तमधिकृत्य पराशरः । त्रयोविंशतिसाहस्रं वैष्णवं प्राह चार्पयेत् ॥२७२/३॥

जलधेनुमदाषाढ्यां विष्णोः पदमवाप्नुयात् । चतुर्दशसहस्राणि वायवीयं हरिप्रियम् ॥२७२/४॥

श्वेतकल्पप्रसङ्गेन धर्मान्वायुरिहाब्रवीत् । दद्याल्लिखित्वा तद्विप्रे श्रावण्यां गुडधेनुमत् ॥२७२/५॥

यत्राधिकृत्य गायत्रीं कीर्त्यते धर्मविस्तरः । वृत्रासुरवधोपेतं तद्भागवतमुच्यते ॥२७२/६॥

सारस्वतस्य कल्पस्य प्रोष्ठपद्यां तु तद्ददेत् । अष्टादशसहस्राणि हेमसिंहसमन्वितम् ॥२७२/७॥

यत्राह नारदो धर्मान्बृहत्कल्पाश्रितानिह । पञ्चविंशसहस्राणि नारदीयं तदुच्यते ॥२७२/८॥

सधेनुञ्चाश्विने दद्यात्सिद्धिमात्यन्तिकीं लभेत् । यत्राधिकृत्य शत्रूणां धर्माधर्मविचारणा ॥२७२/९॥

कार्तिक्यां नवसाहस्रं मार्कण्डेयमथार्पयेत् । अग्निना यद्वसिष्ठाय प्रोक्तं चाग्नेयमेव तत् ॥२७२/१०॥

लिखित्वा पुस्तकं दद्यान्मार्गशीर्ष्यां स सर्वदः । द्वादशैव सहस्राणि सर्वविद्यावबोधनम् ॥२७२/११॥

चतुर्दशसहस्राणि भविष्यं सूर्यसम्भवम् । भवस्तु मनवे प्राह दद्यात्पौष्यां गुडादिमत् ॥२७२/१२॥

सावर्णिना नारदाय ब्रह्मवैवर्तमीरितम् । रथन्तरस्य वृत्तान्तमष्टादशसहस्रकम् ॥२७२/१३॥

माघ्यां दद्याद्वराहस्य चरितं ब्रह्मलोकभाक् । यत्राग्निलिङ्गमध्यस्थो धर्मान्प्राह महेश्वरः ॥२७२/१४॥

आग्नेयकल्पे तल्लिङ्गमेकादशसहस्रकम् । तद्दत्वा शिवमाप्नोति फाल्गुन्यां तिलधेनुमत् ॥२७२/१५॥

चतुर्दशसहस्राणि वाराहं विष्णुनेरितम् । भूमौ वराहचरितं मानवस्य प्रवृत्तितः ॥२७२/१६॥

सहेम गारुडं चैत्र्यां पदमाप्नोति वैष्णवम् । चतुरशीतिसाहस्रं स्कान्दं स्कन्देरितं महत् ॥२७२/१७॥

अधिकृत्य सधर्मांश्च कल्पे तत्पुरुषेऽर्पयेत् । वामनं दशसाहस्रं धौमकल्पे हरेः कथाम् ॥२७२/१८॥

दद्याच्छरदि विषुवे धर्मार्थादिनिबोधनम् । कूर्मं चाष्टसहस्रं च कूर्मोक्तं च रसातले ॥२७२/१९॥

इन्द्रद्युम्नप्रसङ्गेन दद्यात्तद्धेमकूर्मवत् । त्रयोदशसहस्राणि मात्स्यं कल्पादितोऽब्रवीत् ॥२७२/२०॥

मत्स्यो हि मनवे दद्याद्विषुवे हेममत्स्यवत् । गारुडं चाष्टसाहस्रं विष्णूक्तं तार्क्षकल्पके ॥२७२/२१॥

विश्वाण्डाद्गरुडोत्पत्तिं तद्दद्याद्धेमहंसवत् । ब्रह्मा ब्रह्माण्डमाहात्म्यमधिकृत्याब्रवीत्तु यत् ॥२७२/२२॥

तच्च द्वादशसाहस्रं ब्रह्माण्डं तद्द्विजेऽर्पयेत् । भारते पर्वसमाप्तौ वस्त्रगन्धस्रगादिभिः ॥२७२/२३॥

वाचकं पूजयेदादौ भोजयेत्पायसैर्द्विजान् । गोभूग्रामसुवर्णादि दद्यात्पर्वणि पर्वणि ॥२७२/२४॥

समाप्ते भारते विप्रं संहितापुस्तकं यजेत् । शुभे देशे निवेश्याथ क्षौमवस्त्रादिनावृतान् ॥२७२/२५॥

नरनारायणौ पूज्यौ पुस्तकं कुसुमादिभिः । गोऽन्नभूहेम दत्त्वाथ भोजयित्वा क्षमापयेत् ॥२७२/२६॥

महादानानि देयानि रत्नानि विविधानि च । मासकौ द्वौ त्रयश्चैव मासे मासे प्रदापयेत् ॥२७२/२७॥

अयनादौ श्रावकस्य दानमादौ विधीयते । श्रोतृभिः सकलैः कार्यं श्रावके पूजनं द्विज ॥२७२/२८॥

इतिहासपुराणानां पुस्तकानि प्रयच्छति । पूजयित्वायुरारोग्यं स्वर्गमोक्षमवाप्नुयात् ॥२७२/२९॥

**पञ्चाङ्गरुद्रविधानम् ।**  
वक्ष्ये रुद्रविधानं तु पञ्चाङ्गं सर्वदं परम् । हृदयं शिवसङ्कल्पः शिरः सूक्तं तु पौरुषम् ॥२९६/१॥

शिखाद्भ्यः सम्भृतं सूक्तमाशुः कवचमेव च । शतरुद्रीयसंज्ञस्य रुद्रस्याङ्गानि पञ्च हि ॥२९६/२॥

पञ्चाङ्गान्न्यस्य तं ध्यात्वा जपेद्रुद्रांस्ततः क्रमात् । यज्जाग्रत इति सूक्तं षडृचं मानसं विदुः ॥२९६/३॥

ऋषिः स्याच्छिवसङ्कल्पश्छन्दस्त्रिष्टुबुदाहृतम् । शिरः सहस्रशीर्षेति तस्य नारायणोऽप्यृषिः ॥२९६/४॥

देवता पुरुषोऽनुष्टुप्छन्दो ज्ञेयं च त्रैष्टुभम् । अद्भ्यः सम्भृतसूक्तस्य ऋषिरुत्तरगो नरः ॥२९६/५॥

आद्यानां तिसृणां त्रिष्टुप्छन्दोऽनुष्टुब्द्वयोरपि । छन्दस्त्रैष्टुभमन्त्यायाः पुरुषोऽस्यास्ति देवता ॥२९६/६॥

आशुरिन्द्रो द्वादशानां छन्दस्त्रिष्टुबुदाहृतम् । ऋषिः प्रोक्तः प्रतिरथः सूक्ते सप्तदशर्चके ॥२९६/७॥

पृथक् पृथक् देवताः स्युः पुरुविदङ्गदेवता । अवशिष्टदैवतेषु च्छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतम् ॥२९६/८॥

असौ यस्ताम्रो भवति पुरुलिङ्गोक्तदेवता । पङ्क्तिश्छन्दोऽथ मर्माणि त्रिष्टुब्लिङ्गोक्तदेवताः ॥२९६/९॥

रौद्राध्याये च सर्वस्मिन्नृषिः स्यात्परमेष्ठ्यथ । प्रजापतिर्वा देवानां कुत्सश्च तिसृणां पुनः ॥२९६/१०॥

मनोद्वयो रुगेका स्याद्रुद्रो रुद्राश्च देवताः । आद्योऽनुवाकोऽथ पूर्व एकरुद्राख्यदैवतः ॥२९६/११॥

छन्दो गायत्रमाद्याया अनुष्टुप्तिसृणामृचाम् । तिसृणां च तथा पङ्क्तिरनुष्टुबथ संस्मृतम् ॥२९६/१२॥

द्वयोश्च जगतीछन्दो रुद्राणामप्यशीतयः । हिरण्यबाहवस्तिस्रो नमो वः किरिकाय च ॥२९६/१३॥

पञ्चर्च्चो रुद्रदेवाः स्युर्मन्त्रे रुद्रानुवाककः । विंशके रुद्रदेवास्ताः प्रथमा बृहती स्मृता ॥२९६/१४॥

ऋग्द्वितीया त्रिजगती त्रिष्टुबेव च । अनुष्टुभो यजुस्तिस्र आर्योऽभिज्ञः सुसिद्धिभाक् ॥२९६/१५॥

त्रैलोक्यमोहनेनापि विषव्याध्यादिमर्दनम् । इं श्रीं ह्रीं ह्रूं त्रैलोक्यमोहनाय विष्णवे नमः ॥२९६/१६॥

अनुष्टुभनृसिंहेन विषव्याधिविनाशनम् ॥२९६/१७॥

ॐ हं इं उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् ॥२९६/१८॥

नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम् । अयमेव तु पञ्चाङ्गो मन्त्रः सर्वार्थसाधकः ॥२९६/१९॥

द्वादशाष्टाक्षरौ मन्त्रौ विषव्याधिविमर्दनौ । कुब्जिका त्रिपुरा गौरी चन्द्रिका विषहारिणी ॥२९६/२०॥

प्रसादमन्त्रो विषहृदायुरारोग्यवर्धनः । सौरो विनायकस्तद्वद्रुद्रमन्त्राः सदाखिलाः ॥२९६/२१॥

**बालग्रहहरबालतन्त्रम् ।**  
बालतन्त्रं प्रवक्ष्यामि बालादिग्रहमर्दनम् । अथ जातदिने वत्सं ग्रही गृह्णाति पापिनी ॥२९९/१॥

गात्रोद्वेगो निराहारो नानाग्रीवाविवर्तनम् । तच्चेष्टितमिदं तत्स्यान्मातॄणां च बलं हरेत् ॥२९९/२॥

मत्स्यमांससुराभक्ष्यगन्धस्रग्धूपदीपकैः । लिम्पेच्च धातकीलोध्रमञ्जिष्ठातालचन्दनैः ॥२९९/३॥

महिषाक्षेण धूपश्च द्विरात्रे भीषणी ग्रही । तच्चेष्टा कासनिःश्वासौ गात्रसङ्कोचनं मुहुः ॥२९९/४॥

अजामूत्रयुतैः कृष्णा सेव्यापामार्गचन्दनैः । गोशृङ्गदन्तकेशैश्च धूपयेत्पूर्ववद्बलिः ॥२९९/५॥

ग्रही त्रिरात्रे घण्टाली तच्चेष्टा क्रन्दनं मुहुः । जृम्भणं स्वनितं त्रासो गात्रोद्वेगमरोचनम् ॥२९९/६॥

केशराञ्जनगोहस्तिदन्तं साजपयो लिपेत् । नखराजीबिल्वदलैर्धूपयेच्च बलिं हरेत् ॥२९९/७॥

ग्रही चतुर्थी काकोली गात्रोद्वेगः प्ररोचनम् । फेनोद्गारो दिशो दृष्टिः कुल्माषैः सासवैर्बलिः ॥२९९/८॥

गजदन्ताहिनिर्मोकवाजिमूत्रप्रलेपनम् । सराजीनिम्बपत्रेण वृककेशेन धूपयेत् ॥२९९/९॥

हंसाधिका पञ्चमी स्याज्जृम्भाश्वासोर्ध्वधारिणी । मुष्टिबन्धश्च तच्चेष्टा बलिं मत्स्यादिना हरेत् ॥२९९/१०॥

मेषशृङ्गबलालोध्रशिलातालैः शिशुं लिपेत् । फट्कारी तु ग्रही षष्ठी भयमोहप्ररोदनम् ॥२९९/११॥

निराहारोऽङ्गविक्षेपो हरेन्मत्स्यादिना बलिम् । राजीगुग्गुलुकुष्ठेभदन्ताद्यैर्धूपलेपनैः ॥२९९/१२॥

सप्तमे मुक्तकेश्यार्तः पूतिगन्धो विजृम्भणम् । नादः प्ररोदनं कासो धूपो व्याघ्रनखैर्लिपेत् ॥२९९/१३॥

वचागोमयगोमूत्रैः श्रीदण्डी चाष्टमे ग्रही । दिशो निरीक्षणं जिह्वाचालनं कासरोदनम् ॥२९९/१४॥

बलिः पूर्वैश्च मत्स्याद्यैर्धूपलेपे च हिङ्गुला । वचासिद्धार्थलशुनैश्चोर्द्ध्वग्राही महाग्रही ॥२९९/१५॥

उद्वेजनोर्द्ध्वनिःश्वासः स्वमुष्टिद्वयखादनम् । रक्तचन्दनकुष्ठाद्यैर्धूपयेल्लेपयेच्छिशुम् ॥२९९/१६॥

कपिरोमनखैर्धूपो दशमी रोदनी ग्रही । तच्चेष्टा रोदनं शश्वत्सुगन्धो नीलवर्णता ॥२९९/१७॥

धूपो निम्बेन भूतोग्रराजीसर्जरसैर्लिपेत् । बलिं बहिर्हरेल्लाजकुल्माषकरकौदनम् ॥२९९/१८॥

यावत्त्रयोदशाहं स्यादेवं धूपादिका क्रिया । गृह्णाति मासिकं वत्सं पूतना शकुनी ग्रही ॥२९९/१९॥

काकवद्रोदनं श्वासो मूत्रगन्धोऽक्षिमीलनम् । गोमूत्रस्नपनं तस्य गोदन्तेन च धूपनम् ॥२९९/२०॥

पीतवस्त्रं ददेद्रक्तस्रग्गन्धैस्तैलदीपकः । त्रिविधं पायसं मद्यं तिलं मासं चतुर्विधम् ॥२९९/२१॥

करञ्जाधो यमदिशि सप्ताहं तैर्बलिं हरेत् । द्विमासिकं च मुकुटा वपुः पीतं च शीतलम् ॥२९९/२२॥

छर्द्धिः स्यान्मुखशोषादिपुष्पगन्धांशुकानि च । अपूपमोदनं दीपः कृष्णनीरादिधूपकम् ॥२९९/२३॥

तृतीये गोमुखी निद्रा सविण्मूत्रप्ररोदनम् । यवाः प्रियङ्गुः पललं कुल्माषं शाकमोदनम् ॥२९९/२४॥

क्षीरं पूर्वे ददेन्मध्येऽहनि धूपश्च सर्पिषा । पञ्चभङ्गेन तत्स्नानं चतुर्थे पिङ्गलार्तिकृत् ॥२९९/२५॥

तनुः शीता पूतिगन्धः शोषः स म्रियते ध्रुवम् । पञ्चमी ललना गात्रसादः स्यान्मुखशोषणम् ॥२९९/२६॥

अपानः पीतवर्णश्च मत्स्याद्यैर्दक्षिणे बलिः । षण्मासे पङ्कजा चेष्टा रोदनं विकृतस्वरः ॥२९९/२७॥

मत्स्यमांससुराभक्तपुष्पगन्धादिभिर्बलिः । सप्तमे तु निराहारा पूतिगन्धादिदन्तरुक् ॥२९९/२८॥

पिष्टमांससुरामांसैर्बलिः स्याद्यमुनाष्टमे । विस्फोटशोषणाद्यं स्यात्तच्चिकित्सां न कारयेत् ॥२९९/२९॥

नवमे कुम्भकर्ण्यार्तो ज्वरी छर्दति पालके । रोदनं मांसकुल्माषमद्याद्यैरैशके बलिः ॥२९९/३०॥

दशमे तापसी चेष्टा निराहारोऽक्षिमीलनम् । घण्टा पताका पिष्टाक्ता सुरामांसबलिः समे ॥२९९/३१॥

राक्षस्येकादशी पीडा नेत्रादौ न चिकित्सितम् । चञ्चला द्वादशे श्वासस्त्रासादिकविचेष्टितम् ॥२९९/३२॥

बलिः पूर्वेऽथ मध्याह्ने कुल्माषाद्यैस्तिलादिभिः । यातना तु द्वितीयेऽब्दे यातनं रोदनादिकम् ॥२९९/३३॥

तिलमांसमद्यमांसैर्बलिः स्नानादि पूर्ववत् । तृतीये रोदनी कम्पो रोदनं रक्तमूत्रकम् ॥२९९/३४॥

गुडौदनं तिलापूपः प्रतिमा तिलपिष्टजा । तिलस्नानं पञ्चपत्रैर्धूपो राजफलत्वचा ॥२९९/३५॥

चतुर्थे चटकाशोफो ज्वरः सर्वाङ्गसादनम् । मत्स्यमांसतिलाद्यैश्च बलिः स्नानं च धूपनम् ॥२९९/३६॥

चञ्चला पञ्चमेऽब्दे तु ज्वरस्त्रासोऽङ्गसादनम् । मांसौदनाद्यैश्च बलिर्मेषशृङ्गेण धूपनम् ॥२९९/३७॥

पलाशोदुम्बराश्वत्थवटबिल्वदलाम्बुधृक् । षष्ठेऽब्दे धावनीशोषो वैरस्यं गात्रसादनम् ॥२९९/३८॥

सप्ताहोभिर्बलिः पूर्वैर्धूपः स्नानं च भृङ्गकैः । सप्तमे यमुना छर्दिरवचोहासरोदनम् ॥२९९/३९॥

मांसपायसमद्याद्यैर्बलिः स्नानं च धूपनम् । अष्टमे वा जातवेदा निराहारं प्ररोदनम् ॥२९९/४०॥

कृशरापूपदध्याद्यैर्बलिः स्नानं च धूपनम् । कालाब्दे नवमे बाह्वोरास्फोटो गर्जनं भयम् ॥२९९/४१॥

बलिः स्यात् कृशरापूपसक्तुकुल्माषपायसैः । दशमेऽब्दे कलहंसी दाहोऽङ्गकृशता ज्वरः ॥२९९/४२॥

पोलिकापूपदध्यन्नैः पञ्चरात्रं बलिं हरेत् । निम्बधूपकुष्ठलेपावेकादशमके ग्रही ॥२९९/४३॥

देवदूती निष्ठुरवाग्बलिर्लेपादि पूर्ववत् । बलिका द्वादशे श्वासो बलिलेपादि पूर्ववत् ॥२९९/४४॥

त्रयोदशे वायवी च मुखरोगोऽङ्गसादनम् । रक्तान्नगन्धमाल्याद्यैर्बलिः पञ्चदलैः स्नपेत् ॥२९९/४५॥

राजीनिम्बदलैर्धूपो यक्षिणी च चतुर्दशे । चेष्टा शूलो ज्वरो दाहो मांसभक्ष्यादिकैर्बलिः ॥२९९/४६॥

स्नानादि पूर्ववच्छान्त्यै मुण्डिकार्तिस्त्रिपञ्चके । तच्चेष्टासृक्स्रवः शश्वत्कुर्यान्मातृचिकित्सनम् ॥२९९/४७॥

वानरी षोडशी भूमौ पतेन्निद्रा सदा ज्वरः । पायसाद्यैस्त्रिरात्रं च बलिः स्नानादि पूर्ववत् ॥२९९/४८॥

गन्धवती सप्तदशे गात्रोद्वेगः प्ररोदनम् । कुल्माषाद्यैर्बलिः स्नानधूपलेपादि पूर्ववत् ॥२९९/४९॥

दिनेशाः पूतना नाम वर्षेशाः सुकुमारिकाः ॥२९९/५०॥

ॐ नमः सर्वमातृभ्यो बालपीडासंयोगं भुञ्ज भुञ्ज चुट चुट स्फोटय स्फोटय स्फुर स्फुर गृह्ण गृह्णाक्रन्दयाक्रन्दय एवं सिद्धरूपो ज्ञापयति ॥२९९/५१॥

हर हर निर्दोषं कुरु कुरु बालिकां बालं स्त्रियं पुरुषं वा सर्वग्रहाणामुपक्रमात् ।  
चामुण्डे नमो देव्यै ह्रूं ह्रूं ह्रीमपसरापसर दुष्टग्रहान् ह्रूं तद्यथा गच्छन्तु गृह्यकाः अन्यत्र पन्थानं रुद्रो ज्ञापयति ॥२९९/५२॥

सर्वबालग्रहेषु स्यान्मन्त्रोऽयं सर्वकामदः ॥२९९/५३॥

ॐ नमो भगवति चामुण्डे मुञ्च मुञ्च बालं बालिकां वा बलिं गृह्ण गृह्ण जय जय वस वस ॥२९९/५४॥

सर्वत्र बलिदानेऽयं रक्षाकृत्पठ्यते मनुः । ब्रह्मा विष्णुः शिवः स्कन्दो गौरी लक्ष्मीर्गणादयः ॥

रक्षन्तु ज्वरदाहार्तं मुञ्चन्तु च कुमारकम् ॥२९९/५५॥

**सूर्यार्चनम् ।**  
शय्या तु दण्डी साजेशपावकश्चतुराननः । सर्वार्थसाधकमिदं बीजं पिण्डार्थमुच्यते ॥३०१/१॥

स्वयं दीर्घस्वराद्यं च बीजेष्वङ्गानि सर्वशः । खातं साधु विषं चैव सबिन्दुं सकलं तथा ॥३०१/२॥

गणस्य पञ्च बीजानि पृथग्दृष्टफलं महत् ॥३०१/३॥

गणंजयाय नम एकदंष्ट्राय चलकर्णिने गजवक्त्राय महोदरहस्ताय ॥३०१/४॥

पञ्चाङ्गं सर्वसामान्यं सिद्धिः स्याल्लक्षजाप्यतः ॥३०१/५॥

गणाधिपतये गणेश्वराय गणनायकाय गणक्रीडाय ॥३०१/६॥

दिग्दले पूजयेन्मूर्तीः पुरावच्चाङ्गपञ्चकम् ॥३०१/७॥

वक्रतुण्डायैकदंष्ट्राय महोदराय गजवक्त्राय विकटाय विघ्नराजाय धूम्रवर्णाय ॥३०१/८॥

दिग्विदिक्षु यजेदेताल्लोकां(के)शांश्चैव मुद्रया । मध्यमातर्जनीमध्यगताङ्गुष्ठौ समुष्टिकौ ॥३०१/९॥

चतुर्भुजं मोदकाढ्यं दण्डपाशाङ्कुशान्वितम् । दन्तभक्षधरं रक्तं साब्जपाशाड्कुशैर्वृतम् ॥३०१/१०॥

पूजयेत्तं चतुर्थ्यां च विशेषेणाथ नित्यशः । श्वेतार्कमूलेन कृतं सर्वाप्तिः स्यात्तिलैर्हुतैः ॥३०१/११॥

तण्डुलैर्दधिमध्वाज्यैः सौभाग्यं वश्यता भवेत् । घोषासृक्प्राणधात्वर्दी दण्डी मार्तण्डभैरवः ॥३०१/१२॥

धर्मार्थकाममोक्षाणां कर्ता विश्वपुटीवृतः । ह्रस्वाः स्युर्मूर्तयः पञ्च दीर्घाण्यङ्गानि तस्य च ॥३०१/१३॥

सेन्द्रवारुणमीशानवामार्धदयितं रविम् । पशाङ्कुशधरं देवं ह्यक्षमालाकपालिनम् ॥३०१/१४ ॥

खट्वाङ्गादिकशक्तिं च दधानं चतुराननम् । अन्तर्बाह्ये विषद्भक्तं(?) पद्मस्थं रविमण्डलम् ॥३०१/१५॥

आदित्यादियुतं प्रार्च्य उदितेऽर्केऽर्घकं ददेत् । श्वासं विषाग्निविपदण्डीन्दुलेखासकलो भृगुः ॥३०१/१६॥

अर्काय भूर्भुवः स्वरेज्वालिकुरस्त्र्यसङ्गकम् (?)। पद्मासनोऽरुणो रक्तवस्तुसद्युतिबिम्बगः ॥३०१/१७॥

उदानः पद्मदृग्दोर्भ्यां धूम्रकेतुरुदाहृतः । (रक्ता हृदादयः सौम्या वरदाः पद्मधारिणः ॥३०१/१८॥

विद्युत्पुञ्जनिभः स्वर्कः श्वेतः सोमोऽरुणः कुजः । बुधस्तद्वद्गुरुः पीतः शुक्रिः(?) शुक्रः शनैश्चरः ॥३०१/१९॥

कृष्णाङ्गारनिभो राहुर्धूम्रकेतुरुदाहृतः। ) वामोरुवामहस्तास्ते दक्षहस्ताभयप्रदाः ॥३०१/२०॥

स्वनामाद्यन्तबीजास्ते हस्तौ संशोध्य चास्त्रतः । अङ्गुष्ठादौ तले नेत्रे हृदाद्यं व्यापकं न्यसेत् ॥३०१/२१॥

मूलबीजैस्त्रिभिः प्राणव्यापकं न्यस्य साङ्गकम् । प्रक्षाल्य पात्रमस्त्रेण मूलेनापूर्य वारिणा ॥३०१/२२॥

गन्धपुष्पाक्षतं न्यस्य दूर्वामर्घ्यं च मन्त्रयेत् । आत्मानं तेन संप्रोक्ष्य पूजाद्रव्यं च वैभवम् ॥३०१/२३॥

प्रभूतं विमलं सारमाराध्यं परमं सुखम् । पीठाद्यान्कल्पयेदेतान्हृदा मध्ये विदिक्षु च ॥३०१/२४॥

पीठोपरि हृदाद्यं च केसरेष्वस्त्रशक्तयः । रां दीप्तां रीं तथा सूक्ष्मां र(रुं)जयां रूं च भद्रया ॥३०१/२५॥

रें विभूतिं रैं विमलां रोमयोद्याथ विद्युतम् । रौं सर्वतोमुखी रं च पीठं प्रार्च्य रविं यजेत् ॥३०१/२६॥

आवाह्य दद्यात्पाद्यादि हृत्षडङ्गेन सुव्रतः । खकारौ दण्डिनौ चण्डौ मज्जादशनसंयुता ॥३०१/२७॥

मांसादीर्घा जवद्वायुहृदैतत्सर्वदं रवेः । वह्नीशरक्षोमरुतां दिक्षु पूज्या हृदादयः ॥३०१/२८॥

स्वमन्त्रैः कर्णिकान्तस्था दिक्षु तं पुरतश्च धृक्(?) । पूर्वादिदिक्षु संपूज्याश्चन्द्रज्ञगुरुभार्गवाः ॥३०१/२९॥

आग्नेयादिषु कोणेषु कुजमन्दाहिकेतवः । स्नात्वा विधिवदादित्यमाराध्यार्घ्यपुरःसरम् ॥३०१/३०॥

कृतान्तमैशे निर्माल्यं तेजश्चण्डाय दीपितम् । रोचनं कुङ्कुमं वारि रक्तगन्धाक्षताङ्कुराः ॥३०१/३१॥

वेणुबीजयवाः शालिश्यामाकतिलराजिकाः । जपापुष्पान्वितां दत्वा पात्रैः शिरसि धार्य तत् ॥३०१/३२॥

जानुभ्यामवनीं गत्वा सूर्यायार्घ्यं निवेदयेत् । स्वविद्यामन्त्रितैः कुम्भैर्नवभिः प्रार्च्य वै ग्रहान् ॥३०१/३३॥

ग्रहादिशान्तये स्नानं जप्त्वार्कं सर्वमाप्नुयात् । संग्रामविजयं साग्निं बीजदोषं सबिन्दुकम् ॥३०१/३४॥

न्यस्य मूर्धादिपादान्तं मूलं पूज्यं तु मुद्रया । स्वाङ्गानि च यथान्यासमात्मानं भावयेद्रविम् ॥३०१/३५॥

ध्यानं च मारणस्तम्भे पीतमाप्यायने सितम् । रिपुघातविधौ कृष्णं मोहयेच्छक्रचापवत् ॥३०१/३६॥

योऽभिषेकजपध्यानपूजाहोमपरः सदा । तेजस्वी ह्यजयः श्रीमान्स युद्धादौ जयं लभेत् ॥३०१/३७॥

ताम्बूलादाविदं न्यस्य जप्त्वा दद्यादुशीरकम् । न्यस्तबीजेन हस्तेन स्पर्शनं तद्वशे स्मृतम् ॥३०१/३८॥

**अङ्गाक्षरार्चनम् ।**  
यदा जन्मर्क्षगश्चन्द्रो भानुः सप्तसराशिगः । पौष्णः कालः स विज्ञेयस्तदा श्वासं परीक्षयेत् ॥३०३/१॥

कण्ठौष्ठौ चलतः स्थानाद्यस्य वक्रा च नासिका । कृष्णा जिह्वा च सप्ताहं जीवितं तस्य वै भवेत् ॥३०३/२॥

तारो मेषो विषं दन्ती नरो दीर्घो घनारसः । क्रुद्धोल्काय महोल्काय वीरोल्काय शिखा भवेत् ॥३०३/३॥

ह्युल्काय साहस्रोल्काय वैष्णवोऽष्टाक्षरो मनुः । कनिष्ठादितदष्टानामङ्गुलीनां च पर्वसु ॥३०३/४॥

ज्येष्ठाग्रेण क्रमात्तारं मूर्धन्यष्टाक्षरं न्यसेत् । तर्जन्यां तारमङ्गुष्ठे लग्ने मध्यमया च तत् ॥३०३/५॥

तलेऽङ्गुष्ठे तदुत्तारं बीजोत्तारं ततो न्यसेत् । रक्तगौरधूम्रहरिज्जातरूपाः सितास्त्रयः ॥३०३/६॥

एवं रूपानिमान्वर्णांस्तावद्बुद्ध्वा न्यसेत् क्रमात् । हृदास्यनेत्रमूर्धाङ्घ्रितालुगुह्यकरादिषु ॥३०३/७॥

अङ्गानि च न्यसेद्बीजान्न्यस्याथ करदेहयोः । यथात्मनि तथा देवे न्यासः कार्यः करं विना ॥३०३/८॥

हृदादिस्थानगान्वर्णान्गन्धपुष्पैः समर्चयेत् । धर्माद्यग्न्याद्यधर्मादि गात्रे पीठेऽम्बुजे न्यसेत् ॥३०३/९॥

पत्रकेसरकिञ्जल्कव्यापिसूर्येन्दुदाहिनाम् । मण्डलं त्रितयं तावद्भेदैस्तत्र न्यसेत्क्रमात् ॥३०३/१०॥

गुणाश्च तत्र सत्वाद्याः केशरस्थाश्च शक्तयः । विमलोत्कर्षणीज्ञानक्रियायोगाश्च वै क्रमात् ॥३०३/११॥

प्रह्वी सत्या तथेशानानुग्रहा मध्यतस्ततः । योगपीठं समभ्यर्च्य समावह्य हरिं यजेत् ॥३०३/१२॥

पाद्यार्घ्याचमनीयं च पीतवस्त्रविभूषणम् । एतत्पञ्चोपचारं च सर्वं मूलेन दीयते ॥३०३/१३॥

वासुदेवादयः पूज्याश्चत्वारो दिक्षु मूर्तयः । विदिक्षु श्रीसरस्वत्यै रतिशान्त्यै च पूजयेत् ॥३०३/१४॥

शङ्खं चक्रं गदां पद्मं मुसलं खड्गशार्ङ्गके । वनमालान्वितं दिक्षु विदिक्षु च यजेत्क्रमात् ॥३०३/१५॥

अभ्यर्च्य च बहिस्तार्क्ष्यं देवस्य पुरतोऽर्चयेत् । विश्वक्सेनं च सोमेशं मध्ये आवरणाद्बहिः ॥३०३/१६॥

इन्द्रादिपरिचारेण संपूज्य समवाप्नुयात् ॥३०३/१७॥

**पञ्चाक्षरादिपूजामन्त्राः ।**  
मेषः संज्ञा विषं साज्यमस्ति दीर्घोदकं रसः । एतत्पञ्चाक्षरं मन्त्रं शिवदं च शिवात्मकम् ॥३०४/१॥

(तारकादि समभ्यर्च्य देवत्वादि समाप्नुयात् । ज्ञानात्मकं परं ब्रह्म परं बुद्धिः शिवो हृदि )॥ ३०४/२॥

तच्छक्तिभूतः सर्वेशो भिन्नो ब्रह्मादिमूर्तिभिः । मन्त्रार्णाः पञ्च भूतानि तन्मन्त्रा विषयास्तथा ॥३०४/३॥

प्राणादिवायवः पञ्च ज्ञानकर्मेन्द्रियाणि च । सर्वं पञ्चाक्षरं ब्रह्म तद्वदष्टाक्षरात्मकम् ॥३०४/४॥

गव्येन प्रक्षयेद्दीक्षास्थानं मन्त्रेण चोदितम् । तत्र सम्भूतसम्भारः शिवमिष्ट्वा विधानतः ॥३०४/५॥

मूलमूर्त्यङ्गविद्याभिस्तण्डुलक्षेपणादिकम् । कृत्वा चरुं च यत्क्षीरे पुनस्तद्विभजेत्त्रिधा ॥३०४/६॥

निवेद्यैकं परं हुत्वा सशिष्योऽन्यद्भजेद्गुरुः । आचम्य सकलीकृत्य दद्याच्छिष्याय देशिकः ॥३०४/७॥

दन्तकाष्ठं हृदा जप्तं क्षीरवृक्षादिसम्भवम् । संशोध्य दन्तान्संक्षिप्त्वा(प्य) प्रक्षाल्यैतत्क्षिपेद्भुवि ॥३०४/८॥

पूर्वेण सौम्यवारीशगतं शुभमतोऽशुभम् । पुनस्तं शिष्यमायान्तं शिखाबन्धादिरक्षितम् ॥३०४/९॥

कृत्वा वेद्यां सहानेन स्वपेद्दर्भास्तरे बुधः । स्वस्वप्नं वीक्ष्य तं शिष्यः प्रभाते श्रावयेद्गुरुम् ॥३०४/११॥

शुभैः सिद्धिपदैर्भक्तिस्तैः पुनर्मण्डलार्चनम् । मण्डलं भद्रकायुक्तं पूजयेत्सर्वसिद्धिदम् ॥३०४/११॥

स्नात्वाचम्य मृदा देहं मन्त्रैरालिप्य कल्प्यते । शिवतीर्थे नरः स्नायादघमर्षणपूर्वकम् ॥३०४/१२॥

हस्ताभिषेकं कृत्वाथ प्रायात्पूजागृहं बुधः । मूलेनाब्जासनं कुर्यात्तेन पूरककुम्भकान् ॥३०४/१३॥

आत्मानं योजयित्वोर्ध्वं शिखान्ते द्वादशाङ्गुले । संशोष्य दग्ध्वा स्वतनुं प्लावयेदमृतेन च ॥३०४/१४॥

ध्यात्वा दिव्यं वपुस्तस्मिन्नात्मानं च पुनर्नयेत् । कृत्वैवं चात्मशुद्धिः स्याद्विन्यस्यार्चनमारभेत् ॥३०४/१५॥

क्रमात्कृष्णसितश्यामरक्तपीता नगादयः । मन्त्रार्णा दण्डिनाङ्गानि तेषु सर्वास्तु मूर्तयः ॥३०४/१६॥

(अङ्गुष्ठादिकनिष्ठान्तं विन्यस्याङ्गानि सर्वतः । न्यसेन्मन्त्राक्षरं पादगुह्यहृद्वक्त्रमूर्धसु ॥३०४/१७॥

व्यापकं न्यस्य मूर्धादि मूलमङ्गानि विन्यसेत् ।) रक्तपीतश्यामसितान्पीठपादान्स्वकोणजान् ॥३०४/१८॥

साध्यान्मन्त्रान्यसेद्गात्राण्यधर्मादीनि दिक्षु च । तत्र पद्मं च सुर्यादिमण्डलत्रितयं गुणान् ॥३०४/१९॥

पूर्वादिपत्रे वामाद्या नवमी कर्णिकोपरि । वामा ज्येष्ठा क्रमाद्रौद्री काली कलविकारिणी ॥३०४/२०॥

बलविकारिणी चाथ बलप्रमथिनी तथा । सर्वभूतदमनी च नवमी च मनोन्मनी ॥३०४/२१॥

श्वेता रक्ता सिता पीता श्यामा वह्निनिभासिता । कृष्णारुणाश्च ताः शक्तीर्ज्वालारूपाः स्मरेत्क्रमात् ॥३०४/२२॥

अनन्तयोगपीठाय आवाह्याथ हृदब्जतः । स्फटिकाभं चतुर्बाहुं फलशूलधरं शिवम् ॥३०४/२३॥

साभयं वरदं पञ्चवदनं च त्रिलोचनम् । पत्रेषु मुर्तयः पञ्च स्थाप्यास्तत्पुरुषादयः ॥३०४/२४॥

पूर्वे तत्पुरुषः श्वेतो अ(तोऽप्य)घोरोऽष्टभुजोऽसितः । चतुर्बाहुमुखः पीतः सद्योजातश्च पश्चिमे ॥३०४/२५॥

(वामदेवः स्त्रीविलासी चतुर्वक्त्रभुजोऽरुणः । सौम्ये पञ्चास्य ईशाने ईशानः सर्वदः सितः ॥३०४/२६॥

इष्टा(ष्ट्वा)ङ्गानि यथान्यायमनन्तं सूक्ष्ममर्चयेत् । सिद्धेश्वरं त्वेकनेत्रं पूर्वादौ दिशि पूजयेत् ॥३०४/२७॥

एकरुद्रं त्रिनेत्रं च श्रीकण्ठं च शिखण्डिनम् । ऐशान्यादिविदिक्ष्वेते विद्येशाः कमलासनाः ॥३०४/२८॥

श्वेतः पीतः सितो रक्तो धूम्रो रक्तोऽरुणः सितः । शूलाशनिशरेष्वासबाहवश्चतुराननाः ॥३०४/२९॥

उमा चण्डीशनन्दीशौ महाकालो गणेश्वरः । वृषो भृङ्गरिटिस्कन्दानुत्तरादौ प्रपूजयेत् ॥३०४/३०॥

कुलिशं शक्तिदण्डौ च खड्गं पाशध्वजौ गदाम् । शूलं चक्रं यजेत्पद्मं पूर्वादौ देवमर्च्य च ॥३०४/३१॥

ततोऽधिवासितं शिष्यं पाययेद्गव्यपञ्चकम् । आचान्तं प्रोक्ष्य नेत्रान्तैर्नेत्रे नेत्रेण बन्धयेत् ॥३०४/३२॥

द्वारे प्रवेशयेच्छिष्यं मण्डपस्याथ दक्षिणे । सासनादिकुशासीनं तत्र संशोधयेद्गुरुः ॥३०४/३३॥

आदितत्त्वानि संहृत्य परमार्थे लयः क्रमात् । पुनरुत्पादयेच्छिष्यं सृष्टिमार्गेण देशिकः ॥३०४/३४॥

न्यासं शिष्ये ततः कृत्वा तं प्रदक्षिणमानयेत् । पश्चिमद्वारमानीय क्षेपयेत्कुसुमाञ्जलिम् ॥३०४/३५॥

यस्मिन्पतन्ति पुष्पाणि तन्नामाद्यं विनिर्दिशेत् । पार्श्वे यागभुवः खाते कुण्डे सन्नाभिमेखले ॥३०४/३६॥

शिवाग्निं जनयित्वेष्ट्वा पुनः शिष्येण चार्चयेत् । ध्यानेनात्मनि तं शिष्यं संहृत्य प्रलयः क्रमात् ॥३०४/३७॥

पुनरुत्पाद्य तत्पाणौ दद्याद्दर्भांश्च मन्त्रितान् । पृथिव्यादीनि तत्त्वानि जुहुयाद्धृदयादिभिः ॥३०४/३८॥

एकैकस्य शतं हुत्वा व्योममूलेन होमयेत् । हुत्वा पूर्णाहुतिं कुर्यादस्त्रेणाष्टाहुतीर्हुनेत् ॥३०४/३९॥

प्रायश्चित्तं विशुद्ध्यर्थं ततः शेषं समापयेत् । कुम्भं समन्त्रितं प्रार्च्य शिशुं पीठेऽभिषेचयेत् ॥३०४/४०॥

शिष्ये तु समयं दत्वा स्वर्णाद्यैः स्वगुरुं यजेत् । दीक्षा पञ्चाक्षरस्योक्ता विष्ण्वादेरेवमेव हि ॥३०४/४१॥

**त्रैलोक्यमोहनीलक्ष्म्यादिपूजा ।**  
वक्षः सवह्निर्वामाक्षो दण्डीः श्रीः सर्वसिद्धिदा । महाश्रिये महासिद्धे महाविद्युत्प्रभे नमः ॥३०८/१॥

(श्रिये देवि विजये नमः । गौरि महाबले बन्ध बन्ध नमः । हूं महाकाये पद्महस्ते ह्रूं फट् श्रिये नमः । ह्रूं श्रिये फट् श्रिये नमः श्रिये श्रीद नमः) स्वाहा श्री फट् ॥३०८/२॥

अस्याङ्गानि नवोक्तानि तेष्वेकं च समाश्रयेत् । त्रिलक्षमेकलक्षं वा जप्त्वाक्षाब्जैश्च भूतिदः ॥३०८/३॥

श्रीगेहे विष्णुगेहे वा श्रियं पूज्य धनं लभेत् । आज्याक्तैस्तण्डुलैर्लक्षं जुहुयात्खादिरानले ॥३०८/४॥

राजा वश्यो भवेद्वृद्धिः श्रीश्च स्यादुत्तरोत्तरम् । सर्षपाम्भोभिषेकेण नश्यन्ते सकला ग्रहाः ॥३०८/५॥

बिल्वलक्षहुता लक्ष्मीर्वित्तवृद्धिश्च जायते । शक्रवेश्म चतुर्द्वारं हृदये चिन्तयेदथ ॥३०८/६॥

बलाकीं वामनां श्यामां श्वेतपङ्कजधारिणीम् । ऊर्द्ध्ववाहुद्वयं ध्यायेत्क्रीडन्तीं द्वारि पूर्ववत् ॥३०८/७॥

उर्द्ध्वीकृतेन हस्तेन रक्तपङ्कजधारिणीम् । श्वेताङ्गीं दक्षिणे द्वारि चिन्तयेद्वनमालिनीम् ॥३०८/८॥

हरितां दोर्द्वयेनोर्ध्वमुद्वहन्तीं सिताम्बुजम् । ध्यायेद्विभीषिकां नाम श्रीदूतीं द्वारि पश्चिमे ॥३०८/९॥

शाङ्करीमुत्तरे द्वारि तन्मध्येऽष्टदलं कजम् । वासुदेवः सङ्कर्षणः प्रद्युम्नश्चानिरुद्धकः ॥३०८/१०॥

ध्येयास्ते पद्मपत्रेषु शङ्खचक्रगदाधराः । अञ्जनक्षीरकाश्मीरहेमाभास्ते सुवाससः ॥३०८/११॥

आग्नेयादिषु पत्रेषु गुग्गुलुश्च कुरण्टकः । दमकः सलिलं चेति हस्तिनो रजतप्रभाः ॥३०८/१२॥

हेमकुम्भधराश्चैते कर्णिकायां श्रियं स्मरेत् । चतुर्भुजां सुवर्णाभां सपद्मोर्द्ध्वभुजद्वयाम् ॥३०८/१३॥

दक्षिणाभयहस्ताभां वामहस्तवरप्रदाम् । श्वेतगन्धांशुकामेकरौप्यमालास्त्रधारिणीम् ॥३०८/१४॥

ध्यात्वा सपरिवारां तामभ्यर्च्य सकलं लभेत् । द्रोणाब्जपुष्पं श्रीवृक्षपर्णं मूर्ध्नि न धारयेत् ॥३०८/१५॥

लवणामलकं वर्ज्यं नागादित्यतिथौ क्रमात् । पायसाशी जपेत्सूक्तं श्रियस्तेनाभिषेचयेत् ॥३०८/१६॥

आवाहादिविसर्गान्तां मूर्ध्नि ध्यात्वार्च्चयेच्छ्रियम् । बिल्वाज्याब्जैः पायसेन पृथग्योगः श्रिये भवेत् ॥३०८/१७॥

विषं न हन्ति कालाग्निरद्रिज्योतिरिति द्वयम् ॥३०८/१८॥

ॐ ह्रीं महामहिषमर्दनि ठं ठः मूलमन्त्रं महिषहिंसिके नमः । महिषशत्रुं भ्रामय ॐ फ ठ ठं महिषं हेषय हेषय ॐ ह्रूं महिषं हन हन देवि ह्रूं महिषनिषूदनि फट् ॥३०८/१९॥

दुर्गाहृदयमित्युक्तं साङ्गं सर्वार्थसाधकम् । यजेद्यथोक्तं तां देवीं पीठे चैवाङ्गमध्यग(गा)म् ॥३०८/२०॥

ॐ ह्रीं दुर्गे दुर्गे रक्षणि स्वाहा चेति दुर्गायै नमः । वरवर्ण्यै नमः । आर्यायै कनकप्रभायै कृत्तिकायै अभयप्रदायै कन्यकायै स्वरूपायै ॥३०८/२१॥  
पत्रस्थाः पूजयेदेता मूर्तीराद्यैः स्वरैः क्रमात् ॥३०८/२२॥

चक्राय शङ्खाय गदायै खड्गाय धनुषे वाणाय ॥३०८/२३॥

अष्टम्याद्यैरिमां दुर्गां लोकेशां तां यजेदिति । दुर्गायोगः समायुःश्रीस्वामिरक्ताजपादिकृत् ॥३०८/२४॥

संसाध्येशानमन्त्रेण तिलहोमो वशीकरः । जयः पद्मैस्तु दूर्वाभिः शान्तिकामः पलाशजैः ॥३०८/२५॥

पुष्टिः स्यात्काकपक्षेण मृतिर्द्वेषादिकं भवेत् । ग्रहक्षुद्रभयापत्तिं सर्वमेव मनुर्हरेत् ॥३०८/२६॥

ॐ दुर्गे दुर्गे रक्षणि स्वाहा ॥३०८/२७॥  
रक्षाकरीयमुदिता जयदुर्गाङ्गसंयुता । श्यामां त्रिलोचनां देवीं ध्यात्वात्मानं चतुर्भुजम् ॥३०८/२८॥

शङ्खचक्राब्जशूलासित्रिशूलां रौद्ररूपिणीम् । युद्धादौ सञ्जयेदेतां यजेत्खड्गादिके जये ॥३०८/२९॥

ॐ नमो भगवति ज्वालामालिनि गृध्रगणपरिवृते च रक्षणि रक्षणि स्वाहा ॥३०८/३०॥

युद्धार्थे च जपेन्मन्त्रं शत्रूञ्जयति योधकः ॥३०८/३१॥

**त्वरितापूजा ।**  
त्वरिताज्ञानमाख्यास्ये भुक्तिमुक्तिप्रदायकम् ॥३०९/१॥

ओमाधारशक्त्यै नमः । ॐ प्रों पुरु पुरु महासिंहाय नमः ॐ पद्माय नमः (ॐ ह्रीं ह्रूं खे च च्छे क्षः स्त्रीं ह्रूं क्षें ह्रीं फट् त्वरितायै नमः । खे च हृदयाय नमः । च च्छे शिरसे नमः । छे क्षः शिखायै नमः । क्षः स्त्रीं कवचाय नमः ।) स्त्रीं ह्रूं नेत्राय नमः । ह्रूं क्षेम् अस्त्राय फट् नमः ॥३०९/२॥

ॐ त्वरिताविद्यां विद्महे तूर्णविद्याञ्च धीमहि । तन्नो देवी प्रचोदयात् ॥३०९/३॥

श्रीप्रणितायै नमः । ह्रूं वामायै नमः । ओंकारायै नमः ॐ खे च हृदयाय नमः । खेचर्यै नमः चण्डायै नमः क्ष स्त्रीं कवचाय नमः । छेदन्यै नमः क्षेपण्यै नमः स्त्रियै ह्रूं कार्यै नमः क्षेमङ्कर्यै जयायै विजयायै किङ्कराय रक्ष । ॐ त्वरिताज्ञया स्थिरो भव वषट् ॥३०९/४॥

तोतला त्वरिता तूर्णेत्येवं विद्येयमीरिता । शिरोभ्रूमस्तके कण्ठे हृदि नाभौ च गुह्यके ॥३०९/५॥

ऊर्वोश्च जानुजङ्घोरुद्वये चरणयोः क्रमात् । न्यस्ताङ्गो न्यस्तमन्त्रस्तु समस्तं व्यापकं न्यसेत् ॥३०९/६॥

पार्वती शबरी चेशा वरदाभयहस्तिका । मयूरबलया पिच्छमौलिः किसलयांशुका ॥३०९/७॥

सिंहासनस्था मायूरबर्हच्छत्रसमन्विता । त्रिनेत्रा श्यामला देवी वनमालाविभूषणा ॥३०९/८॥

विप्राहिकर्णाभरणा क्षत्रकेयूरभूषणा । वैश्यनागकटीबन्धा वृषाहिकृतनूपुरा ॥३०९/९॥

एवं रूपात्मिका भूत्वा तन्मन्त्रं नियुतं जपेत् । ईशः किरातरूपोऽभूत् पुरा गौरी च तादृशी ॥३०९/१०॥

जपेद्ध्यायेत्पूजयेत्तां सर्वसिद्ध्यै विषादिहृत् । अष्टसिंहासने पूज्या दले पूर्वादिके क्रमात् ॥३०९/११॥

अङ्गगायत्री प्रणीता हूङ्काराद्या दलाग्रके । फट्कारी चाग्रतो देव्याः श्रीबीजेनार्चयेदिमाः ॥३०९/१२॥

लोकेशायुधवर्णास्ताः फट्कारी तु धनुर्धरा । जया च विजया द्वाःस्थे पूज्ये सौवर्णपुष्टिके ॥३०९/१३॥

किङ्करा बर्बरी मुण्डी लगुडी च तयोर्बहिः । इष्ट्वैवं सिद्धये द्रव्यैः कुण्डे योन्याकृतौ हुनेत् ॥३०९/१४॥

हेमलाभोऽर्जुनैर्धान्यैर्गोधूमैः पुष्टिसम्पदः । यवैर्धान्यैस्तिलैः सर्वसिद्धिरीतिविनाशनम् ॥३०९/१५॥

अक्षैरुन्मत्तता शत्रोः शाल्मलीभिश्च मारणम् । जम्बूभिर्धनधान्याप्तिस्तुष्टिर्नीलोत्पलैरपि ॥३०९/१६॥

रक्तोत्पलैर्महापुष्टिः कुन्दपुष्पैर्महोदयः । मल्लिकाभिः पुरक्षोभः कुमुदैर्जनवल्लभः ॥३०९/१७॥

अशोकैः पुत्रलाभः स्यात्पाटलाभिः शुभाङ्गना । आम्रैरायुस्तिलैर्लक्ष्मीर्बिल्वैः श्रीश्चम्पकैर्धनम् ॥३०९/१८॥

इष्टं मधुकपुष्पैश्च बिल्वैः सर्वज्ञतां लभेत् । त्रिलक्षजप्यात्सर्वाप्तिर्होमाद्ध्यानात्तथेज्यया ॥३०९/१९॥

मण्डलेऽभ्यर्च्य गायत्र्या आहुतीः पञ्चविंशतिम् । दद्याच्छतत्रयं मूलात्पल्लवैर्दीक्षितो भवेत् ॥   
पञ्चगव्यं पुरा पीत्वा चरुकं प्राशयेत्सदा ॥२०॥

**गणपूजा ।**  
विश्वरूपं समुद्धृत्य तेजस्युपरि संस्थितम् । नरसिंहं ततोऽधस्तात्कृतान्तस्तदधो न्यसेत् ॥३१८/१॥

प्रणवं तदधः कृत्वा ऊरुकं तदधः पुनः । अंशुमान्विश्वमूर्तिस्थं कण्ठोष्ठे प्रणवादिकः ॥३१८/२॥   
नमोऽन्तः स्याच्चतुर्वर्णो विश्वरूपं च कारणम् । सूर्यमात्राहतं ब्रह्मण्यङ्गानीह तु पूर्ववत् ॥३१८/३॥

उद्धरेत्प्रणवं पूर्व्वं प्रस्फुरद्वयमुच्चरेत् । घोरघोरतरं पश्चादनुरूपमतः स्मरेत् ॥३१८/४॥

चटशब्दं द्विधा कृत्वा ततः प्रणवमुच्चरेत् । दहेति च द्विधा कार्यं धमेति च द्विधा मतम् ॥३१८/५॥

घातयेति द्विधा कृत्वा हूंफडन्तं समुच्चरेत् । अघोरास्त्रं तु नेत्रं स्याद्गायत्री चोच्यतेऽधुना ॥३१८/६॥

तन्महेशाय विद्महे महादेवाय धीमहि । तन्नः शिवः प्रचोदयात् गायत्री सर्वसाधनी ॥३१८/७॥

यात्रायां विजयादौ च यजेत्पूर्वं गणं श्रिये । तुर्यास्त्रे तु पुरा क्षेत्रे समन्तादर्कभाजिते ॥३१८/८॥

चतुष्पदं त्रिकोणे तु त्रिदलं कमलं लिखेत् । तत्पृष्ठे पदिकावीथिभागि त्रिदलमश्वयुक् ॥३१८/९॥

वसुदेवसुतैः साब्जैस्त्रिदलैः पादपट्टिका । तदूर्ध्वे वेदिका देया भागमात्रप्रमाणतः ॥३१८/१०॥

द्वारं पद्ममितं काष्ठादुपद्वारं विवर्णितम् । द्वारोपद्वाररचितं मण्डलं विघ्नसूदनम् ॥३१८/११॥

आरक्तं कमलं मध्ये बाह्यपद्मानि तद्बहिः । सिता तु वीथिका कार्या द्वाराणि तु यथेच्छया ॥३१८/१२॥

कर्णिका पीतवर्णा स्यात्केशराणि तथा पुनः । मण्डलं विघ्नमर्दाख्यं मध्ये गणपतिं यजेत् ॥३१८/१३॥

नामाद्यं सवराकं स्याद्देवाच्छक्रसमन्वितम् । शिरोहतं तत्पुरुषेण उमाद्यं च नमोऽन्तकम् ॥३१८/१४॥

गजाख्यं गजशीर्षं च गाङ्गेयं गणनायकम् । त्रिरावर्तं गगनगं गोपतिं पूर्वपङ्क्तिगम् ॥३१८/१५॥

विचित्रांसं महाकायं लम्बोष्ठं लम्बकर्णकम् । लम्बोदरं महाभागं विकृतं पार्वतीप्रियम् ॥३१८/१६॥

भयावहं च भद्रं च भगणं भयसूदनम् । द्वादशैते दशपङ्क्तौ देवत्रासं च पश्चिमे ॥३१८/१७॥

महानादं भसुरं च विघ्नराजं गणाधिपम् । उद्भटस्वनशुण्डौ च महाशुण्डं च भीमकम् ॥३१८/१८॥

मन्मथं मधुसूदं च सुन्दरं भावपुष्टकम् । सौम्ये ब्रह्मेश्वरं ब्राह्मं मनोवृत्तिं च संलयम् ॥३१८/१९॥

लयं नृत्यप्रियं लौल्यं विकर्णं वत्सलं तथा । कृतान्तं कालदडं च यजेत्कुम्भं च पूर्ववत् ॥३१८/२०॥

अयुतं च जपेन्मन्त्रं होमयेत्तु दशांशतः । शेषाणां तु दशाहुत्या जपाद्धोमं तु कारयेत् ॥३१८/२१॥

पूर्णां दत्वाभिषेकं त कुर्यात्सर्वं तु सिध्यति । भूगोऽश्वगजवस्त्राद्यैर्गुरुपूजां चरेन्नरः॥३१८/२२॥

**वागीश्वरीपूजा ।**  
वागीश्वरीपूजनं च प्रवदामि समण्डलम् । ईश्वरं कालसंयुक्तं मनुं वर्णसमायुतम् ॥३१९/१॥

निषाद ईश्वरं कार्यं मनुना चन्द्रसूर्यवत् । अक्षरं न हि देयं स्याद्ध्यायेत्कुन्देन्दुसन्निभाम् ॥३१९/२॥

पञ्चाशद्वर्णमालां तु मुक्तास्रग्दामभूषिताम् । वरदाभयाक्षसूत्रपुस्तकाढ्यां त्रिलोचनाम् ॥३१९/३॥

लक्षं जपेन्मन्त्रकांस्तु कादान्तं वर्णमालिकाम् । अकारादिक्षकारान्तां विशन्तीं मालवत्स्मरेत् ॥३१९/४॥

कुर्याद्गुरुश्च दीक्षार्थं मन्त्रग्राहे तु मण्डलम् । तुर्याग्रमिन्दुभक्तं तु भागाभ्यां कमलं हितम् ॥३१९/५॥

वीथिका पदिका कार्या पद्मान्यष्टौ चतुष्पदे । वीथिका पट्टिका वाह्ये द्वाराणि द्विपदानि तु ॥३१९/६॥

उपद्वाराणि तद्वच्च कोणबाह्यं द्विपट्टिकम् । सितानि नव पद्मानि कर्णिका कनकप्रभा ॥३१९/७॥

केशराणि विचित्राणि कोणान्रक्तेन पूरयेत् । व्योमरेखान्तरं कृष्णं द्वाराणीन्द्रेभमानतः ॥३१९/८॥

मध्ये सरस्वतीं पद्मे वागीशी पूर्वपद्मके । हृल्लेखा चित्रवागीशी गायत्री विश्वरूपया ॥३१९/९॥

शाङ्करी मतिर्धृतिश्च पूर्वाद्या ह्रीं स्वबीजकाः । ध्येया सरस्वतीवच्च कपिलाज्येन होमकः ॥३१९/१०॥

संस्कृतप्राकृतकविः काव्यशास्त्रादिविद्भवेत् ॥३१९/११॥

**मण्डलानि ।**  
सर्वतो भद्रकान्यष्टमण्डलानि वदे गुह । शङ्कुना साधयेत्प्राचीमिष्टायां विषुवे सुधीः ॥३२०/१॥

चित्रास्वात्यन्तरेणाथ दृष्टसूत्रेण वा पुनः । पूर्वापरायतं सूत्रमास्फाल्य मध्यतोऽङ्कयेत् ॥३२०/२॥

कोटिद्वयं तु तन्मध्यादङ्कयेद्दक्षिणोत्तरम् । मत्स्यद्वयं प्रकर्तव्यं स्फालयेद्दक्षिणोत्तरम् ॥३२०/३॥

शतक्षेत्रार्द्धमानेन कोणसम्पातमादिशेत् । एवं सूत्रचतुष्कस्य स्फालनाच्चतुरस्रकम् ॥३२०/४॥

जायते तत्र कर्तव्यं भद्रं वेदकरं शुभम् । वसुभक्तेन्दुद्विपदे क्षेत्रे वीथी च भागिका ॥३२०/५॥

द्वारं द्विपदिकं पद्ममानाद्वै सकपोलकम् । कोणबन्धविचित्रं तु द्विपदं तत्र वर्तयेत् ॥३२०/६॥

शुक्लं पद्मं कर्णिका तु पीता चित्रं तु केसरम् । रक्ता वीथी तत्र कल्प्या द्वारं लोकेशरूपकम् ॥३२०/७॥

रक्तकोणं विधौ नित्ये नैमित्तिकेऽब्जकं शृणु । असंसक्तं तु संसक्तं द्विधाब्जं भुक्तिमुक्तिकृत् ॥३२०/८॥

असंसक्तं मुमुक्षूणां संसक्तं तत्त्रिधा पृथक् । बालो युवा च वृद्धश्च नामतः फलसिद्धिदाः ॥३२०/९॥

पद्मक्षेत्रे तु सूत्राणि दिग्विदिक्षु विनिक्षिपेत् । वृत्तानि पञ्चकल्पानि पद्मक्षेत्रसमानि तु ॥३२०/१०॥

प्रथमे कर्णिका तत्र पुष्करैर्नवभिर्युता । केसराणि चतुर्विंशद्वितीयेऽथ तृतीयके ॥३२०/११॥

दलसन्धिर्गजकुम्भनिभान्तर्यद्दलाग्रकम् । पञ्चमे व्योमरूपं तु संसक्तं कमलं स्मृतम् ॥३२०/१२॥

असंसक्ते दलाग्रे तु दिग्भागैर्विस्तराद्भजेत् । भागद्वयपरित्यागाद्वस्वंशैर्वर्तयेद्दलम् ॥३२०/१३॥

सन्धिविस्तारसूत्रेण तन्मानान्नाञ्जयेद्दलम् । सव्यासव्यक्रमेणैव वर्धयेत्तद्भवेत्तथा ॥३२०/१४॥

अथ वा सन्धिमध्यात्तु भ्रामयेदर्धचन्द्रवत् । सन्धिद्वयाग्रसूत्रं वा बालपद्मं तदा भवेत् ॥३२०/१५॥

सन्धिसूत्रार्धमानेन पृष्ठतः परिवर्तयेत् । तीक्ष्णाग्रं तु तन्तुवातेन कमलं भुक्तिमुक्तिदम् ॥३२०/१६॥

मुक्तौ वृद्धं च वश्यादौ बालं पद्मं समानकम् । नवनाभं नवहस्तं भागैर्मन्त्रात्मकैश्च तत् ॥३२०/१७॥

मध्येऽब्जं पट्टिकावीथीद्वारेणाब्जस्य मानतः । कण्ठोपकण्ठमुक्तानि तद्वाह्ये वीथिका मता ॥३२०/१८॥

पञ्चभागान्विता सा तु समन्ताद्दशभागिका । दिग्विदिक्ष्वष्ट पद्मानि द्वारपद्मं सवीथिकम् ॥३२०/१९॥

तद्वाह्ये पञ्चपदिका वीथिका यत्र भूषिता । पद्मवद्द्वारकण्ठस्तु पदिकं चाष्टकण्ठकम् ॥३२०/२०॥

कपोलं पदिकं कार्यं दिक्षु द्वारत्रयं स्फुटम् । कोणबन्धं त्रिपट्टं तु द्विपदं वज्रवद्भवेत् ॥३२०/२१॥

मध्यं तु कमलं शुक्लं पीतं रक्तं च नीलकम् । पीतं शुक्लं च धूम्रं च रक्तं पीतं च मुक्तिदम् ॥३२०/२२॥

पूर्वादौ कमलान्यष्ट शिवविष्ण्वादिकं जपेत् । प्रासादमध्यतोऽभ्यर्च्य शक्रादीनब्जकादिषु ॥३२०/२३॥

अस्त्राणि बाह्यवीथ्यां तु विष्ण्वादीनश्वमेधभाक् । पवित्रारोहणादौ च महामण्डलमालिखेत् ॥३२०/२४॥

अष्टहस्तं पुरा क्षेत्रं रसपक्षैर्विवर्तयेत् । द्विपदं कमलं मध्ये वीथिका पदिका ततः ॥३२०/२५॥

दिग्विदिक्षु ततोऽष्टौ च नीलाब्जानि विवर्तयेत् । मध्यपद्मप्रमाणेन विंशत्पद्मानि तानि तु ॥३२०/२६॥

दलसन्धिविहीनानि नीलेन्दीवरकाणि च । तत्पृष्ठे पदिका वीथी (स्वस्तिकानि तदूर्ध्वतः ॥३२०/२७॥

द्विपदानि तथा चाष्टौ कृतिभागकृतानि तु । वर्तयेत्स्वस्तिकांस्तत्र वीथिका पूर्ववद्बहिः ॥३२०/२८॥

द्वाराणि कमलं यद्वदुपकण्ठयुतानि तु । रक्तं कोणं पीतवीथी) नीलं पद्मं च मण्डले ॥३२०/२९॥

स्वस्तिकादि विचित्रं च सर्वकामप्रदं गुह । पञ्चाब्जं पञ्चहस्तं स्यात्समन्ताद्दशभाजितम् ॥३२०/३०॥

द्विपदं कमलं वीथी पट्टिका दिक्षु पङ्कजम् । चतुष्कं पृष्ठतो वीथी पदिका द्विपदान्यथा ॥३२०/३१॥

कण्ठोपकण्ठयुक्तानि द्वाराण्यब्जं तु मध्यतः । पञ्चाब्जमण्डले ह्यस्मिन्सितं पीतं च पूर्वकम् ॥३२०/३२॥

वैडु(दु)र्याभं दक्षिणाब्जं कुन्दाभं वारुणं कजम् । उत्तराब्जं तु शङ्खाभमन्यत्सर्वं विचित्रकम् ॥३२०/३३॥

सर्वकामप्रदं वक्ष्ये दशहस्तं तु मण्डलम् । विकारभक्तं तुर्यास्त्रं द्वारं तु द्विपदं भवेत् ॥३२०/३४॥

मध्ये पद्मं पूर्ववच्च विघ्नध्वंसं वदाम्यथ । चतुर्हस्तं पुरं कृत्वा वृत्तं चैव करद्वयम् ॥३२०/३५॥

वीथीका हस्तमात्रा तु स्वस्तिकैर्वहुभिर्वृता । हस्तमात्राणि द्वाराणि दिक्षु वृत्तं सपद्मकम् ॥३२०/३६॥

पद्मानि पञ्च शुक्लानि मध्ये पूज्यश्च निष्कलः । हृदयादीनि पूर्वादौ विदिक्ष्वस्त्राणि वै यजेत् ॥३२०/३७॥

प्राग्वच्च पञ्च पद्मानि बुद्ध्याधारमतो वदे । शतभागे तिथिभागे पद्मं लिङ्गाष्टकं दिशि ॥३२०/३८॥

मेखलाभागसंयुक्तं कण्ठं द्विपदिकं भवेत् । आचार्यो बुद्धिमाश्रित्य कल्पयेच्च लतादिकम् ॥३२०/३९॥

चतुः षट् पञ्चमाष्टादि खाछिखाग्न्यादि मण्डलम् । खाक्षीन्दुसूर्यगं सर्वं खाछिवैवेन्दुवर्णनात् ॥३२०/४०॥   
चत्वारिंशदधिकानि चतुर्दशशतानि हि । मण्डलानि हरेः शम्भोर्देव्याः सूर्यस्य सन्ति च ॥३२०/४१॥

दश सप्त विभक्ते तु लतालिङ्गोद्भवं शृणु । दिक्षु पञ्च त्रयं चैकं त्रयं पञ्च च लोपयेत् ॥३२०/४२॥

ऊर्ध्वगे द्विपदे लिङ्गं मन्दिरं पार्श्वकोष्ठयोः । मध्ये न द्बिपदं पद्ममथ चैकं च पङ्कजम् ॥३२०/४३॥

लिङ्गस्य पार्श्वयोर्भद्रे पदद्वारमलोपनात् । तत्पार्श्वशोभाः षड्लोप्य लताः शेषास्तथा हरेः ॥३२०/४४॥

ऊर्ध्वं द्विपदिकं लोप्यं हरेर्भद्राष्टकं स्मृतम् । रश्मिमालासमायुक्तं वेदलोपाच्च शोभिकम् ॥३२०/४५॥

पञ्चविंशतिभिः पद्मं ततः पीठमपीठकम् । द्वयं द्वयं रक्षयित्वा उपशोभास्तथाष्ट च ॥३२०/४६॥

देव्यादिरव्यापकं भद्रं वृहन्मध्ये परं लघु । मध्ये नवपदं पद्मं कोणे भद्रचतुष्टयम् ॥३२०/४७॥

त्रयोदशपदं शेषं बुद्ध्याधारस्तु मण्डलं । शतपत्रं षष्ट्यधिकं बुद्ध्याधारं हरादिषु ॥३२०/४८॥

**अघोरास्त्रादिशान्तिकल्पः ।**

अस्त्रयागः पुरा कार्यः सर्वकर्मसु सिद्धिदः । मध्ये पूज्यं शिवाद्यस्त्रं वज्रादीन्पूर्वतः क्रमात् ॥३२१/१॥

पञ्चवक्त्रं दशकरं रणादौ पूजितं जये । ग्रहपूजा रविर्मध्ये पूर्वाद्याः सोमकादयः ॥३२१/२॥

सर्व एकादशस्थास्तु ग्रहाः स्युर्ग्रहपूजनात् । अस्त्रशान्तिं प्रवक्ष्यामि सर्वोत्पातविनाशिनीम् ॥३२१/३॥

ग्रहरोगादिशमनीं मारीशत्रुविमर्दनीम् । विनायकोपतापघ्नीमघोरास्त्रं जपेन्नरः ॥३२१/४॥

लक्षं ग्रहादिनाशः स्यादुत्पातं तिलहोमतः । दिव्ये लक्षं तदर्धेन व्योमजोत्पातनाशनम् ॥३२१/५॥

घृतेन लक्षपातेन उत्पाते भूमिजे हितम् । घृतगुग्गुलुहोमे च सर्वोत्पातादिमर्दनम् ॥३२१/६॥

दूर्वाक्षताज्यहोमेन व्याधयोऽथ घृतेन च । सहस्रेण तु दुःखस्वप्ना विनशन्ति न संशयः ॥३२१/७॥

अयुताद्ग्रहदोषघ्नो यवाद्घृतविमिश्रितात् । विनायकार्तिशमनमयुतेन घृतस्य च ॥३२१/८॥

भूतवेतालशान्तिस्तु गुग्गुलैरयुतेन च । महावृक्षस्य भङ्गे तु व्यालकङ्के गृहे स्थिते ॥३२१/९॥

आरण्यानां प्रवेशे दूर्वाज्याक्षतहावनात् । उल्कापाते भूमिकम्पे तिलाज्येनाहुताच्छिवम् ॥३२१/१०॥

रक्तस्रावे तु वृक्षाणामयुताद्गुग्गुलोः शिवम् । अकाले फलपुष्पाणां राष्ट्रभङ्गे च मारणे ॥३२१/११॥

द्विपदादेर्यदा मारी लक्षार्धाच्च तिलाज्यतः । हस्तिमारीप्रशान्त्यर्थं करिणीदन्तवर्धने ॥३२१/१२॥

हस्तिन्यां मददृष्टौ च अयुताच्छान्तिरिष्यते । अकाले गर्भपाते तु जातं यत्र विनश्यति ॥३२१/१३॥

विकृता यत्र जायन्ते यात्राकालेऽयुतं हुनेत् । तिलाज्यलक्षहोमस्तु उत्तमा(मः)सिद्धिसाधने ॥३२१/१४॥

मध्यमायां तदर्धेन तत्पादादधमासु च । यथा जपस्तथा होमः संग्रामे विजयो भवेत् ॥३२१/१५॥

अघोरास्त्रं जपेन्न्यस्य ध्यात्वा पञ्चास्यमूर्तिजम् ॥३२१/१६॥

**पाशुपतशान्तिः ।**  
वक्ष्ये पाशुपतास्त्रेण शान्तिजापादि पूर्वतः । पादतः पूर्वनाशो हि फडन्तं चापदादिनुत् ॥३२२/१॥

ॐ नमो भगवते महापाशुपतायातुलबलवीर्यपराक्रमाय त्रिपञ्चनयनाय नानारूपाय नानाप्रहरणोद्यताय सर्वाङ्गरक्ताय भिन्नाञ्जनचयप्रख्याय श्मशानवेतालप्रियाय सर्वविघ्ननिकृन्तरताय सर्वसिद्धिप्रदाय भक्तानुकम्पिनेऽसंख्यवक्त्रभुजपादाय तस्मिन्सिद्धाय वेतालवित्रासिने शाकिनीक्षोभजनकाय व्याधिनिग्रहकारिणे (पापभञ्जनाय सूर्यसोमाग्निनेत्राय विष्णुकवचाय खड्गवज्रहस्ताय यमदण्डवरुणपाशाय रुद्रशूलाय ज्वलज्जिह्वाय सर्वरोगविद्रावणाय ग्रहनिग्रहकारिणे) दुष्टनागक्षयकारिणे ॐ कृष्णपिङ्गलाय फट् क्रूराय फट् वज्रहस्ताय फट् शक्तये फट् दण्डाय फट् (यमाय फट् खड्गाय फट् नैर्ऋताय फट् वरुणाय फट् वज्राय फट् पाशाय फट् ध्वजाय फट् अङ्कुशाय फट् गदायै फट्ट् कुबेराय फट् त्रिशूलाय फट्) मुद्गराय फट् चक्राय फट् पद्माय फट् नागास्त्राय फट् ईशानाय फट् खेटकास्त्राय फट् मुण्डाय फट् मुण्डास्त्राय फट् कङ्कालास्त्राय फट् पिच्छिकास्त्राय फट् क्षुरिकास्त्राय फट् ब्रह्मास्त्राय फट् शक्त्यस्त्राय फट् गणास्त्राय फट् सद्धास्त्राय फट् पिलिपिच्छास्त्राय फट् गन्धर्वास्त्राय फट् पूर्वास्त्राय फट् दक्षिणास्त्राय फट् वामास्त्राय फट् पश्चिमास्त्राय फट् मन्त्रास्त्राय फट् शाकिन्यस्त्राय फट् योगिन्यस्त्राय फट् दण्डास्त्राय फट् नमोऽस्त्राय फट् शिवास्त्राय फट् ईशानास्त्राय फट् महादण्डास्त्राय फट् नागास्त्राय फट् पुरुषास्त्राय फट् अघोरास्त्राय फट् वामदेवास्त्राय फट् सद्योजातास्त्राय फट् हृदयास्त्राय फट् (महास्त्राय फट् । गुरुडास्त्राय फट् राक्षसास्त्राय फट् दानवास्त्राय फट् क्षौं नरसिंहास्त्राय फट् त्वष्ट्रस्त्राय फट् सर्वास्त्राय फट्) लः फट् नः फट् (भः फट् पः फट् मः फट् स्त्रा फट् ह्रै फट् भूः फट् भुवः फट् स्वः फट् महः फट् जनः फट् तपः फट् सत्यं फट् सर्वलोक फट् सर्वपाताल फट् सर्वतत्त्व फट् सर्वप्राण फट् सर्वनाडी फट् सर्वकारण फट् सर्वदेव फट् ह्रीं फट् श्रीं फट् ह्रूं फट् स्तूं फट् आं फट् लां फट् वैराग्याय फट्) मायास्त्राय फट् कामास्त्राय फट् क्षेत्रपालास्त्राय फट् हूंकारास्त्राय फट् भास्करास्त्राय फट् चन्द्रास्त्राय फट् विघ्नेश्वरास्त्राय फट् गौः गां फट् ख्रों खों फट् ह्रौं ह्रों फट् भ्रामय भ्रामय फट् संतापय संतापय फट् छादय च्छादय फट् उन्मूलयोन्मूलय फट् त्रासय त्रासय फट् सञ्जीवय सञ्जीवय फट् विद्रावय विद्रावय फट् सर्वदुरितं नाशय नाशय फट् ।

सकृदावर्तनादेव सर्वविघ्नान्विनाशयेत् । शतावर्तेन चोत्पातान्रणादौ विजयो भवेत् ॥३२२/२॥

घृतगुग्गुलुहोमाच्च असाध्यानपि साधयेत् । पठनात्सर्वशान्तिः स्यादाशु पाशुपतस्य च ॥३२२/३॥

**षडङ्गान्यघोरास्त्राणि ।**  
ओं ह्रूं स इति मन्त्रेण मृत्युरोगादि शाम्यति । लक्षाहुतिभिर्दूर्वाभिः शान्तिं पुष्टिं प्रसाधयेत् ॥३२३/१॥

अथ वा प्रणवेनैव मायया वा षडानन । दिव्यान्तरिक्षभौमानां शान्तिरुत्पातवृक्षके ॥३२३/२॥

ॐ नमो भगवति गङ्गे कालि कालि महाकालि महाकालि मांसशोणितभोजने रक्तकृष्णमुखिवशमानय मानुषान् स्वाहा ॥३२३/३॥

ॐ लक्षं जप्त्वा दशांशेन हुत्वा स्यात्सर्वकर्मकृत् । वशं नयति शक्रादीन्मानुषेष्वेषु का कथा ॥३२३/४॥

अन्तर्धानकरी विद्या मोहनी जम्भनी तथा । वशं नयति शत्रूणां शत्रुबुद्धिप्रमोहिनी ॥३२३/५॥

कामधेनुरियं विद्या सप्तधा परिकीर्तिता । मन्त्रराजं प्रवक्ष्यामि शत्रुचौरादिमोहनम् ॥३२३/६॥

महाभयेषु सर्वेषु स्मर्तव्यं हरपूजितम् । लक्षं जप्त्वा तिलैर्होमः सिद्ध्येदुद्धारकं शृणु ॥३२३/७॥

ॐ हले शूले एहि ब्रह्मसत्येन (विष्णुसत्येन रुद्रसत्येन) रक्ष मां वाचेश्वराय स्वाहा ॥३२३/८॥

दुर्गात्तारयते यस्मात्तेन दुर्गा शिवा मता ॥३२३/९॥

ॐ ह्रीं चण्डकपालिनि दन्तान्किट किट क्षिट क्षिट गुह्ये प्राम् ॥३२३/१०॥

अनेन मन्त्रराजेन क्षालयित्वा तु तण्डुलान् । त्रिंशद्वाराणि जप्तानि तच्चौरेषु प्रदापयेत् ॥३२३/११॥

दन्तैश्चूर्णानि शुक्लानि पतितानि हि शुद्धये ॥३२३/१२॥

ॐ ज्वलल्लोचन कपिलजटाभारभास्वर विद्रावण त्रैलोक्य डामर डामर दर दर भ्रम भ्रमाकट्टाकट्ट तोटय तोटय मोटय मोटय दह दह पच पच एवं सिद्धिरुद्रो ज्ञापयति यदि ग्रहोपगतः स्वर्गलोकं देवलोकं वारामविहाराचलं तथापि तमावर्तयिष्यामि बलिं गृह्ण गृह्ण ददामि ते स्वाहेति ॥३२३/१३॥

क्षेत्रपालबलिं दत्त्वा ग्रहो न्यासाद्रुदन्व्रजेत् । शत्रवो नाशमायान्ति रणे वैरगणक्षयः ॥३२३/१४॥

हंसबीजं तु विन्यस्य विषं तु त्रिविधं हरेत् । अगुरुं चन्दनं कुष्ठं कुङ्कुमं नागकेसरम् ॥३२३/१५॥

नखं वै देवदारुं च समं कृत्वाथ धूपकः । माक्षिकेण समायुक्तो देववस्त्रादिधूपनात् ॥३२३/१६॥

विवादे मोहने स्त्रीणां मण्डने कलहे शुभः । कन्याया वरणे भाग्ये मायामन्त्रेण मन्त्रितः ॥३२३/१७॥

ह्रीं रोचना नागपुष्पाणि कुङ्कुमं च मनःशिला । ललाटे तिलकं कृत्वा यं पश्येत्स वशी भवेत् ॥३२३/१८॥

शतावर्यास्तु चूर्णं तु दुग्धपीतं च पुत्रकृत् । नागकेशरचूर्णं तु घृतपक्वं तु पुत्रकृत् ॥३२३/१९॥

पालाशवीजपानेन लभते पुत्रकं तथा ॥३२३/२०॥

ओमुत्तिष्ठ चामुण्डे जम्भय जम्भय मोहय मोहयामुकं वशमानय वशमानय स्वाहा ॥३२३/२१॥

षड्विंशा सिद्धविद्या सा नदीतीरमृदा स्त्रियम् । कृत्वोन्मत्तरसेनैव नामालिख्यार्कपत्रके ॥३२३/२२॥

मूत्रोत्सर्गं ततः कृत्वा जपेत्तामानयेत्स्त्रियम् ॥३२३/२३॥

ॐ क्षुं सः वषट् ॥३२३/२४॥

महामृत्युञ्जयो मन्त्रो जप्याद्धोमाच्च पुष्टिकृत् ॥३२३/२५॥

ॐ हं सः ह्रूं हूं मः ह्रः सौं स्कैः ॥३२३/२६॥

मृतसञ्जीवनी विद्या अष्टार्णा जयकृद्रणे । मन्त्रा ईशानमुख्याश्च धर्मकामादिदायकाः ॥३२३/२७॥

ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानाम् । ब्रह्मणश्चाधिपतिर्ब्रह्म शिवो मेऽस्तु सदाशिवः ॥३२३/२८॥

ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॥३२३/२९॥

ओमघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोरतरेभ्यस्तु सर्वतः । सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥३२३/३०॥

ॐ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः । सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः ॥३२३/३१॥

ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमः । भवे भवे नातिभवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः ॥३२३/३२॥

पञ्चब्रह्माङ्गषट्कं च वक्ष्येऽहं भुक्तिमुक्तिदम् ॥३२३/३३॥

ॐ नमः परमात्मने पराय कामदाय परमेश्वराय योगाय योगसम्भवाय सर्वकराय कुरु कुरु सद्य सद्य भव भव भवोद्भव वामदेव सर्वकार्यकर पापप्रशमन सदाशिव प्रसन्न नमोऽस्तु ते स्वाहा ॥३२३/३४॥

हृदयं सर्वार्थदं तु सप्तत्यक्षरसंयुतम् ॥३२३/३५॥

ॐ शिव शिवाय नमः शिरः ॐ शिव हृदये ज्वालिनि स्वाहा शिखा ॐ शिवात्मक महातेजः सर्वज्ञ प्रभु संवर्तय महाघोरकवच पिङ्गल नमः । महाकवच शिवाज्ञया हृदयं बन्ध बन्ध (पूर्णय पूर्णय चूर्णय चूर्णय सुक्ष्मासूक्ष्मवज्रधर वज्रपाशधर वज्रशरीर मच्छरीरमनुप्रविश्य सर्वदुष्टान्स्तम्भय स्तम्भय ह्रूम् ॥३२३/३६॥

अक्षराणां तु कवचं शतं पञ्चाक्षराधिकम् ॥३२३/३७॥

ओमोजसे नेत्रम् ॐ पुस्फुर पुस्फुर तनुरूप तनुरूप ) चट चट प्रचट प्रचट कट कट वम वम घातय घातय ह्रूं फट् अघोरास्त्रम् ॥३२३/३८॥

**रुद्रशान्तिः ।**  
शिवशान्तिं प्रवक्ष्यामि कल्पाघोरप्रपूर्वकम् । सप्तकोट्यधिपो घोरा(रो) ब्रह्महत्याद्यघार्दनः ॥३२४/१॥

उत्तमाधमसिद्धीनामालयोऽखिलरोगनुत् । दिव्यान्तरी(रि)क्षभौमानामुत्पातानां विमर्दनः ॥३२४/२॥

विषग्रहपिशाचानां ग्रसनः सर्वकामकृत् । प्रायश्चित्तमघो(घौ)घार्तौ दौर्भाग्यार्तिविनाशनम् ॥३२४/३॥

एकवीरं तु विन्यस्य ध्येयः पञ्चमुखः सदा । शान्तिके पौष्टिके शुक्लो रक्तो वश्येऽथ पीतकः ॥३२४/४॥

स्तम्भने धूम्र उच्चाटमारणे कृष्णवर्णकः । कर्षणे कपिलो मोहे द्वात्रिंशद्वर्णमर्चयेत् ॥३२४/५॥

त्रिंशल्लक्षं जपेन्मन्त्रं होमं कुर्याद्दशांशतः । गुग्गुलघृतयुक्तेन सिद्धे सिद्धार्थसर्वकृत् ॥३२४/६॥

अघोरान्नापरो मन्त्रो विद्यते भुक्तिमुक्तिकृत् । अब्रह्मचारी ब्रह्मचारी अस्नातः स्नातको भवेत् ॥३२४/७॥

अघोरास्त्रमघोरस्तु द्वाविमौ मन्त्रराजकौ । जपहोमार्चनाद्युद्धे शत्रुसैन्यं विमर्दयेत् ॥३२४/८॥

रुद्रशान्तिं प्रवक्ष्यामि शिवां सर्वार्थसाधनीम् । पुत्रार्थं ग्रहनाशार्थं विषव्याधिविनष्टये ॥३२४/९॥

दुर्भिक्षमारीशान्त्यर्थं दुःस्वप्नहरणाय च । बलादिराज्यप्राप्त्यर्थं रिपूणां नाशनाय च ॥३२४/१०॥

अकाले फलिते वृक्षे सर्वग्रहविमर्दने । पूजने तु नमस्कारः स्वाहान्ते हवनं तथा ॥३२४/११॥

आप्यायने वषट्कारं पुष्टौ वौषण्नियोजयेत् । चकारद्वितयस्थाने जातियोगं तु कारयेत् ॥३२४/१२॥

ॐ रुद्राय ठ ॐ वृषभाय नमोऽविमुक्तायासम्भवाय पुरुषाय च पञ्चपूज्याय ईशपुत्रे पौरुषे पञ्चपञ्चोत्तरे विश्वरूपाय करालाय विकृतरूपाय (अविकृतरूपाय) ॥३२४/१३॥

निकृतौ चापरे काले अप्सु माया च नैर्ऋते ॥३२४/१४॥

एकपिङ्गलाय श्वेतपिङ्गलाय कृष्णपिङ्गलाय नमः ॥३२४/१५॥

मधुपिङ्गलाय नियतावनन्तायार्द्राय शुष्काय पयोगणाय कालतत्त्वे करालाय विकरालाय द्वौ मायातत्त्वे सहस्रशीर्षाय सहस्रवक्त्राय सहस्रकरचरणाय सहस्रलिङ्गाय ॥३२४/१६॥

विद्यातत्त्वे सहस्राक्षाद्विन्यसेद्दक्षिणे दले ॥३२४/१७॥

एकजटाय द्विजटाय त्रिजटाय स्वाहाकाराय स्वधाकाराय वषट्काराय षड्रुद्राय ॥३२४/१८॥

ईशतत्त्वे तु वह्निपत्रे स्थिता गुह ॥३२४/१९॥

भूपतये पशुपतय उमापतये कालाधिपतये ॥३२४/२०॥

सदाशिवाख्यतत्त्वे षट् पूज्याः पूर्वदले स्थिताः ॥३२४/२१॥

उमायैकरूपधारिणि ॐ कुरु कुरु रुहिणि रुहिणि रुद्रोसि देवानां देव देव विशाख हन हन दह दह पच पच मथ मथ तुरु तुरु अरु अरु मुरु मुरु रुद्रशान्तिमनुस्मर कृष्णपिङ्गल अकालपिशाचाधिपतिविश्वेश्वराय नमः ॥३२४/२२॥

शिवतत्त्वे कर्णिकायां पूज्यौ ह्युमामहेश्वरौ ॥३२४/२३॥

ॐ व्योमव्यापिने व्योमरूपाय सर्वव्यापिने शिवायानन्ताय नाथायानाश्रिताय शिवाय शिवतत्त्वे नव पदानि व्योमव्याप्यभिधास्य हि ॥२४॥

शाश्वताय योगपीठसंस्थिताय नित्ययोगिने ध्यानाहाराय नमः ॥ ॐ नमःशिवाय सर्वप्रभवे शिवाय ईशानमूर्धाय तत्पुरुषाय पञ्चवक्त्राय ॥३२४/२५॥

नवपदं पूर्वदले सदाख्ये पूजयेद्गुह ॥३२४/२६॥

अघोरहृदयाय वामदेवगुह्याय सद्योजातमूर्तये । ॐ नमो नमः । गुह्यातिगुह्याय गोप्त्रेऽनिधनाय सर्वयोगाधिकृताय ज्योतीरूपायाग्निपत्रे हीशतत्त्वे विद्यातत्त्वे तु गम्यते परमेश्वराय चेतनाचेतन व्योमन व्यापिन(न्) अरूपिन् । प्रमथ तेजस्तेजः ॥३२४/२७॥

मायातत्त्वे नैर्ऋते तु कालतत्त्वेऽथ वारुणे ॥३२४/२८॥

ॐ धृ धृ नाना वां वामनिधन निधनोद्भव शिव सर्व परमात्मन् । महादेव सद्भावेश्वर महातेजयोगाधिपते मुञ्च मुञ्च प्रथम प्रथम ॐ सर्व सर्व ॐ भव भव ॐ भवोद्भव सर्वभूतसुखप्रद वायुपत्रेऽथ नियतौ पुरुषे चोत्तरे नव ॥३२४/२९॥

सर्वसान्निध्यकर ब्रह्मविष्णुरुद्रपरानर्चितास्तुत स्तुत साक्षिण साक्षिण तुरु तुरु पतङ्ग पतङ्ग पिङ्ग पिङ्ग ज्ञान ज्ञान शब्द शब्द सूक्ष्म सूक्ष्म शिव शिव सर्वप्रद सर्वप्रद ॐ नमः शिवाय ॐ नमो नमः शिवाय ॐ नमो नमः ॥३२४/३०॥

ईशाने प्राकृते तत्त्वे पूजयेज्जुहुयाज्जपेत् । ग्रहरोगादिमायार्तिशमनी सर्वसिद्धिकृत् ॥३२४/३१॥

**अंशकादिः ।**  
रुद्राक्षकटकं धार्यं विषमं सुसमं दृढम् । एकत्रिपञ्चवदनं यथालाभं तु धारयेत् ॥३२५/१॥

द्विचतुःषण्मुखं शस्तमव्रणं तीव्रकण्टकम् । दक्षवाहौ शिखादौ च धारयेच्चतुराननम् ॥३२५/२॥

अब्रह्मचारी ब्रह्मचारी अस्नातः स्नातको भवेत् । (हैमी वा मुद्रिका धार्या शिवमन्त्रेण चार्च्यतु ३२५/॥३॥

शिवः शिखा तथा ज्योतिः सवित्रश्चेति गोचराः) । गोचरं तु कुलं ज्ञेयं तेन लक्ष्यस्तु दीक्षितः ॥३२५/४॥

प्राजापत्यो महीपालः कपोतो ग्रन्थिकः शिवे । कुटिलाश्चैव वेतालाः पद्महंसाः शिखाकुले ॥३२५/५॥

धृतराष्ट्रा बकाः काका गोपाला ज्योतिसंज्ञके । कुटिका साठराश्चैव गुटिका दण्डिनोऽपरे ॥३२५/६॥

सावित्री गोचरे चैवमेकैकस्तु चतुर्विधः । सिद्धाद्यंशकमाख्यास्ये येन मन्त्रः सुसिद्धिदः ॥३२५/७॥

भूमौ तु मातृका लेख्याः कूटयन्त्रविवर्जिताः । मन्त्राक्षराणि विश्लिष्य अनुस्वारं नयेत्पृथक् ॥३२५/८॥

साधकस्य तु या संज्ञा तस्या विश्लेषणं चरेत् । मन्त्रस्यादौ तथा चान्ते साधकार्णानि योजयेत् ॥३२५/९॥

सिद्धः साध्यः सुसिद्धोऽरिः संज्ञातो गणयेत्क्रमात् । मन्त्रस्यादौ तथा चान्ते सिद्धिदः स्याच्छतांशतः ॥३२५/१०॥

सिद्धादिश्चान्तसिद्धिश्च तत्क्षणादेव सिध्यति । सुसिद्धादिः सुसिद्धन्तः सिद्धवत्परिकल्पयेत् ॥३२५/११॥

अरिमादौ तथान्ते च दूरतः परिवर्जयेत् । सिद्धः सुसिद्धश्चैकार्थे अरिः साध्यस्तथैव च ॥३२५/१२॥

आदौ सिद्धः स्थितो मन्त्रस्तदन्ते तद्वदेव हि । मध्ये रिपुसहस्राणि न दोषाय भवन्ति हि ॥३२५/१३॥

मायाप्रसादप्रणवेनांशकाख्यातमन्त्रके । ब्रह्मांशको ब्रह्मविद्या विष्ण्वङ्गो वैष्णवः स्मृतः ॥३२५/१४॥

रुद्रांशको बली वीर इन्द्रांशश्चेश्वरप्रियः । नागांशो नागस्तत्त्वाक्षो यक्षांशो भूषणप्रियः ॥३२५/१५॥

गन्धर्वांशोऽतिगीतादि भीमांशो राक्षसांशकः । दैत्यांशः स्याद्युद्धकश्रीर्मानी विद्याधरांशकः ॥३२५/१६॥

पिशाचांशो मलाक्रान्तो मन्त्रं दद्यान्निरीक्ष्य च । मन्त्र एकात्फडन्तः स्याद्विद्या पञ्चाशतावधि ॥३२५/१७॥

बाला विंशाक्षरान्ता च रुद्रा द्वाविंशगायुधा । तत ऊर्ध्वं तु ये मन्त्रा वृद्धा यावच्छतत्रयम् ॥३२५/१८॥

अकारादिहकारन्ताः क्रमात्पक्षौ सितासितौ । अनुस्वारविसर्गेण विना चैव स्वरा दश ॥३२५/१९॥

ह्रस्वाः शुक्ला दीर्घाः श्यामास्तिथयः प्रतिपन्मुखाः । उदिते शान्तिकादीनि भ्रमिते वश्यकादकम् ॥३२५/२०॥

भ्रामिते सन्धया द्वेषोच्चाटने स्तम्भनेऽस्तकम् । इडावाहे शान्तिकाद्यं पिङ्गले कर्षणादिकम् ॥३२५/२१॥

मारणोच्चाटनादीनि विषुवे पञ्चधा पृथक् । अधरस्य गृहे पृथ्वी ऊर्ध्वं तेजोऽन्तरा द्रवः ॥३२५/२२॥

रन्ध्रपार्श्वे वहिर्वायुः सर्वं व्याप्य महेश्वरः । स्तम्भनं पार्थिवे शान्तिर्जले वश्यादि तेजसे ॥

वायौ स्याद्भ्रमणं शून्ये पुण्यं कालं समभ्यसेत् ॥३२५/२३॥

**गौर्यादिपूजा ।**

सौभाग्यादेरुमापूजां वक्ष्येऽहं भुक्तिमुक्तिदाम् । मन्त्रध्यानं मण्डलं च मुद्रां होमादिसाधनम् ॥३२६/१॥

चित्रभानुं शिवं कालं महाशक्तिसमन्वितम् । इडाद्यं परतोद्धृत्य सदेवं सविकारणम् ॥३२६/२॥

द्वितीयं द्वारकाक्रान्तं गौरीगतिपदान्वितम् । चतुर्थ्यन्तं प्रकर्तव्यं गौर्या वै मूलवाचकम् ॥३२६/३॥

ॐ ह्रीं सः शौं गौर्यै नमः ॥३२६/४॥

तत्रार्णत्रितयेनैव जातियुक्तं षडङ्गकम् । आसनं प्रणवेनैव मूर्तिं वै हृदयेन तु ॥३२६/५॥

उहकं च तथा कालं शिवबीजं समुद्धरेत् । प्राणं दीर्घस्वराक्रान्तं षडङ्गं जातिसंयुतम् ॥३२६/६॥

आसनं प्रणवेनात्र मूर्तिन्यासं हृदाचरेत् । यामलं कथितं वत्स एकवीरं वदाम्यथ ॥३२६/७॥

व्यापकं सृष्टिसंयुक्तं वह्निमायाकृशानुभिः । शिवशक्तिमयं बीजं हृदयादिविवर्जितम् ॥३२६/८॥

गौरीं यजेद्धेमरूप्यां काष्ठजां शैलजादिकाम् । पञ्चपिण्डां तथाव्यक्तां कोणे मध्ये तु पञ्चमम् ॥३२६/९॥

ललिता सुभगा गौरी क्षोभनी(णी) चाग्नितः क्रमात् । वामा ज्येष्ठा क्रिया ज्ञाना वृत्ते पूर्वादितो यजेत् ॥३२६/१०॥

सपीठे वामभागे तु शिवस्याव्यक्तरूपकम् । व्यक्ता द्विनेत्रा त्र्यक्षा वा शुद्धा वा शङ्करान्विता ॥३२६/११॥

पीठपद्मद्वयस्था वा द्विभुजा वा चतुर्भुजा । सिंहस्था वा वृकस्था वा अष्टाष्टादशसत्करा ॥३२६/१२॥

स्रगक्षसूत्रकलिका गलकोत्पलपिण्डिका । शरं धनुर्वा सव्येन पाणिनान्यतमं महत् ॥३२६/१३॥

वामेन पुस्तताम्बूलदण्डाभयकमण्डलुम् । गणेशं दर्पणेष्वासान्दद्यादेकैकशः क्रमात् ॥३२६/१४॥

व्यक्ताव्यक्ताथवा कार्या पद्ममुद्रा स्मृतासने । लिङ्गमुद्रा शिवस्योक्ता मुद्रा चावाहनी द्वयोः ॥३२६/१५॥

शक्तिमुद्रा तु योन्याख्या चतुरस्रं तु मण्डलम् । चतुर्हस्तं त्रिपत्राब्जं मध्यकोष्ठचतुष्टये ॥३२६/१६॥

त्र्यस्रार्धे चार्धचन्द्रं तु द्विपदं द्विगुणं क्रमात् । द्विपदं द्वारकण्ठं तु द्विगुणादुपकण्ठतः ॥३२६/१७॥

द्वारत्रयं त्रयं दिक्षु अथ वा भद्रके यजेत् । स्थण्डिले वाथ संस्थाप्य पञ्चगव्यामृतादिना ॥३२६/१८॥

रक्तपुष्पाणि देयानि पूजयित्वा ह्युदङ्मुखः । शतं हुत्वा घृताद्यं च पूर्णादः सर्वसिद्धिभाक् ॥३२६/१९॥

बलिं दत्त्वा कुमारीश्च तिस्रो वा चाष्ट भोजयेत् । नैवेद्यं शिवभक्तेषु दद्यान्न स्वयमाचरेत् ॥३२६/२०॥

कन्यार्थी लभते कन्यामपुत्रः पुत्रमाप्नुयात् । दुर्भगा चैव सौभाग्यं राजा राज्यं जयं रणे ॥३२६/२१॥

अष्टलक्षैश्च वाक्सिद्धिर्देवाद्या वशमाप्नुयुः । अनिवेद्य न चाश्नीयाद्वामहस्तेन चार्चयेत् ॥३२६/२२॥

अष्टम्यां च चतुर्दश्यां तृतीयायां विशेषतः । मृत्युञ्चयार्चनं वक्ष्ये पूजयेत्कलशोदरे ॥३२६/२३॥

हूयमानं च प्रणवो मूर्तिरौजूंस ईदृशम् । मूलं च वौषडन्तेन कुम्भमुद्रां प्रदर्शयेत् ॥३२६/२४॥

होमयेत्क्षीरदूर्वाज्यममृतां च पुनर्नवाम् । पायसं च पुराडाशमयुतं तु जपेन्मनुम् ॥३२६/२५॥

चतुर्मुखं चतुर्वाहुं द्वाभ्यां च कलशं दधत् । वरदाभयकं द्वाभ्यां स्नायाद्वै कुम्भमुद्रया ॥३२६/२६॥

आरोग्यैश्वर्यदीर्घायुरौषधं मन्त्रितं शुभम् । अपमृत्युहरो ध्यातः पूजितो ह्यत एव सः ॥३२६/२७॥

**देवालयमाहात्म्यम् ।**  
व्रतेश्वरांश्च सत्यादीनिष्ट्वा व्रतसमर्पणम् । अरिष्टशमने शस्तमरिष्टं सूत्रनायकम् ॥३२७/१॥

हेमरत्नमयं भूत्यै महाशङ्खं च मारणे । आप्यायने शङ्खसूत्रं मौक्तिकं पुत्रवर्धनम् ॥३२७/२॥

स्फाटिकं भूतिदं कौशं मुक्तिदं रुद्रनेत्रजम् । धात्रीफलप्रमाणेन रुद्राक्षं चोत्तमं ततः ॥३२७/३॥

समेरुं मेरुहीनं वा सूत्रं जप्यं तु मानसम् । अनामाङ्गुष्ठमाक्रम्य जपं भाष्यं तु कारयेत् ॥३२७/४॥

तर्जन्यङ्गुष्ठमाक्रम्य न मेरुं लङ्घ्येज्जपे । प्रमादात्पतिते सूत्रे जप्तव्यं तु शतद्वयम् ॥३२७/५॥

सर्ववाद्यमयी घण्टा तस्या वादनमर्थकृत् । गोशकृन्मूत्रवल्मीकमृत्तिकाभस्मवारिभिः ॥३२७/६॥

वेश्मायतनलिङ्गादेः कार्यमेवं विशोधनम् । स्कन्दों नमः शिवायेति मन्त्रः सर्वार्थसाधकः ॥३२७/७॥

गीतः पञ्चाक्षरो वेदे लोके गीतः षडक्षरः । ओमित्यन्ते स्थितः शम्भुर्महार्णे वटबीजवत् ॥३२७/८॥

क्रमान्नमः शिवायेति ईशानाद्यानि वै विदुः । षडक्षरस्य सूत्रस्य भाष्यं विद्याकदम्बकम् ॥३२७/९॥

यदों नमः शिवायेति एतावत्परमं पदम् । अनेन पूजयेल्लिङ्गं लिङ्गे यस्मात्स्थितः शिवः ॥३२७/१०॥

अनुग्रहाय लोकानां धर्मकामार्थमुक्तिदः । यो न पूजयते लिङ्गं न स धर्मादिभाजनम् ॥३२७/११॥

लिङ्गार्चनाद्भुक्तिमुक्तिर्यावज्जीवमतो यजेत् । वरं प्राणपरित्यागो भुञ्जीतापूज्य नैव तम् ॥३२७/१२॥

रुद्रस्य पूजनाद्रुद्रो विष्णुः स्याद्विष्णुपूजनात् । सूर्यः स्यात्सूर्यपूजातः शक्त्यादिः शक्तिपूजनात् ॥३२७/१३॥

सर्वयज्ञतपोदाने तीर्थे वेदेषु यत् फलम् । तत्फलं कोटिगुणितं स्थाप्य लिङ्गं लभेन्नरः ॥३२७/१४॥

त्रिसन्ध्यं योऽर्चयेल्लिङ्गं कृत्वा बिल्वेन पार्थिवम् । शतैकादशिकं यावत्कुलमुद्धृत्य नाकभाक् ॥३२७/१५॥

भक्त्या वित्तानुसारेण कुर्यात्प्रासादसञ्चयम् । अल्पे महति वा तुल्यं फलमाढ्यदरिद्रयोः ॥३२७/१६॥

भागद्वयं च धर्मार्थं कल्पयेज्जीवनाय च । धनस्य भागमेकं तु अनित्यं जीवितं यतः ॥३२७/१७॥

त्रिसप्तकुलमुद्धृत्य देवागारकृदर्थभाक् । मृत्काष्ठेष्टकशैलाद्यैः क्रमात्कोटिगुणं फलम् ॥३२७/१८॥

अष्टेष्टकसुरागारकारी स्वर्गमवाप्नुयात् । पांशुना क्रीडमानोऽपि देवागारकृदर्थभाक् ॥३२७/१९॥

1. विशेष [↑](#footnote-ref-2)
2. ध्यायेत्कायात्तु [↑](#footnote-ref-3)
3. स्वकामाह्लादये [↑](#footnote-ref-4)
4. करशुद्धिमथास्त्र [↑](#footnote-ref-5)
5. पादजानुकम् [↑](#footnote-ref-6)
6. परम् [↑](#footnote-ref-7)
7. सप्ताऽऽदौ [↑](#footnote-ref-8)
8. पद्मं [↑](#footnote-ref-9)
9. ग्रहाः कर्णिकासंस्थिता [↑](#footnote-ref-10)
10. न्विष्णोरर्चावसानतः [↑](#footnote-ref-11)
11. मध्यपू [↑](#footnote-ref-12)
12. पद्ममध्ये [↑](#footnote-ref-13)
13. बन्धनः [↑](#footnote-ref-14)
14. चोर्ध्वे [↑](#footnote-ref-15)
15. कृत्वार्धे [↑](#footnote-ref-16)
16. मुद्रां [↑](#footnote-ref-17)
17. सर्वरक्तपदे [↑](#footnote-ref-18)
18. द्विस्थं [↑](#footnote-ref-19)
19. स्वयम् [↑](#footnote-ref-20)
20. च यथा [↑](#footnote-ref-21)
21. द्विस्थं [↑](#footnote-ref-22)
22. गिरिद्वये [↑](#footnote-ref-23)
23. पिलिपिञ्जं [↑](#footnote-ref-24)
24. महीं नरं [↑](#footnote-ref-25)
25. वैष्णवादित्यपूजनम् [↑](#footnote-ref-26)
26. तारजं [↑](#footnote-ref-27)
27. रङ्जजं [↑](#footnote-ref-28)
28. रज [↑](#footnote-ref-29)
29. लौष्टे [↑](#footnote-ref-30)
30. बाणे [↑](#footnote-ref-31)
31. हस्तोत्तरोच्छ्रितं [↑](#footnote-ref-32)
32. द्वारमानाद्विसङ्ख्याकं [↑](#footnote-ref-33)
33. वाऽग्निं [↑](#footnote-ref-34)
34. कनिष्ठं चलमुच्यते [↑](#footnote-ref-35)
35. रविभिर्हेमतारोत्थं [↑](#footnote-ref-36)
36. स्थिरदीर्घप्रमाणैस्तु [↑](#footnote-ref-37)
37. आद्यानाद्यसु [↑](#footnote-ref-38)
38. आद्यादीनां [↑](#footnote-ref-39)
39. न्दुपुरुषाकृतिः [↑](#footnote-ref-40)
40. मण्डपं [↑](#footnote-ref-41)
41. र्थं यागद्रव्यार्थमर्धतः कलशाय च । [↑](#footnote-ref-42)
42. सुवर्णं [↑](#footnote-ref-43)
43. मङ्गलान्कुरान् [↑](#footnote-ref-44)
44. नैपुण्यं चास्य [↑](#footnote-ref-45)
45. कुण्डं [↑](#footnote-ref-46)
46. श्वेतश्चैते वर्णाः [↑](#footnote-ref-47)
47. कालदण्डेन वर्जिताः [↑](#footnote-ref-48)
48. कोणगाः [↑](#footnote-ref-49)
49. अर्घ्याद्यैर्यजे [↑](#footnote-ref-50)
50. नैऋतमन्त्रेण [↑](#footnote-ref-51)
51. वह्न्यादौ [↑](#footnote-ref-52)
52. कदम्बबकुलाम्रजान् [↑](#footnote-ref-53)
53. सिद्धार्थाभरणं [↑](#footnote-ref-54)
54. श्यालपर्णीं [↑](#footnote-ref-55)
55. सहदेवीं वचां संहीं [↑](#footnote-ref-56)
56. मङ्गलानि निवे [↑](#footnote-ref-57)
57. पञ्चसिद्धार्थकं, पञ्चसिद्धात्मकं [↑](#footnote-ref-58)
58. विष्णुक्रान्तां [↑](#footnote-ref-59)
59. दक्षिणे [↑](#footnote-ref-60)
60. पात्रके [↑](#footnote-ref-61)
61. जनयेद्दण्डं [↑](#footnote-ref-62)
62. क्षालयेद्वस्तुतोयेन [↑](#footnote-ref-63)
63. वसनैस्तीर्थ [↑](#footnote-ref-64)
64. वल्मीकोत्थघटेन [↑](#footnote-ref-65)
65. पञ्चभिर्द्रव्यकैस्ततः [↑](#footnote-ref-66)
66. दक्षतः [↑](#footnote-ref-67)
67. धात्रीमांस्युदकेन [↑](#footnote-ref-68)
68. न्निर्मूर्छनं, न्निर्मञ्छनं [↑](#footnote-ref-69)
69. उन्मयामीति [↑](#footnote-ref-70)
70. वेदाहमुत्तरीयकम् [↑](#footnote-ref-71)
71. वासुदेवाद्यैर्मुञ्चामि [↑](#footnote-ref-72)
72. दद्यात्पिण्डि [↑](#footnote-ref-73)
73. सौवर्णं [↑](#footnote-ref-74)
74. शय्यायां [↑](#footnote-ref-75)
75. विष्णोर्न सकलीकृतिः [↑](#footnote-ref-76)
76. दर्विकां [↑](#footnote-ref-77)
77. वाप्यकुण्डे [↑](#footnote-ref-78)
78. रक्षः स्थले करम् [↑](#footnote-ref-79)
79. नदीक्षोदं [↑](#footnote-ref-80)
80. रुद्रेति [↑](#footnote-ref-81)
81. संपूरयेद्वंश्यां [↑](#footnote-ref-82)
82. वाग्यतः [↑](#footnote-ref-83)
83. यद्वारुणेन [↑](#footnote-ref-84)
84. यद्वारुण्येन [↑](#footnote-ref-85)
85. चान्तकनिग्रहाय [↑](#footnote-ref-86)
86. 1. मापयेत्

    [↑](#footnote-ref-87)
87. कर्मार्थान्ते पवित्रे [↑](#footnote-ref-88)
88. दत्त्वाऽ [↑](#footnote-ref-89)
89. तदङ्गा [↑](#footnote-ref-90)
90. रुद्रेऽस्त्रं प्रविभाजये [↑](#footnote-ref-91)
91. मध्येन तु नवकं [↑](#footnote-ref-92)
92. वा मध्ये न [↑](#footnote-ref-93)
93. विष्णुपत्रीं [↑](#footnote-ref-94)
94. क्रमाद्गुल्फं [↑](#footnote-ref-95)
95. सीसं [↑](#footnote-ref-96)
96. घृतेनाऽऽसह्य [↑](#footnote-ref-97)
97. संस्नाप्य [↑](#footnote-ref-98)
98. अस्त्रादि लाब्धमारभ्य [↑](#footnote-ref-99)
99. निरुध्याऽऽस्याक्षि [↑](#footnote-ref-100)
100. रुजक्रमात्, भुजक्रमात् [↑](#footnote-ref-101)
101. फडन्तगवाणुना [↑](#footnote-ref-102)
102. शुचावुद्धूननं [↑](#footnote-ref-103)
103. मूलमन्त्रेण [↑](#footnote-ref-104)
104. तत्कर्मणाऽ [↑](#footnote-ref-105)
105. यां तु उत्तरेदघ [↑](#footnote-ref-106)
106. स्वतान् [↑](#footnote-ref-107)
107. स्रुचा युता [↑](#footnote-ref-108)
108. गन्धं तस्य च शाश्वतम् [↑](#footnote-ref-109)
109. णेऽभ्यसः पत्रं , भस्म प [↑](#footnote-ref-110)
110. धावलम् [↑](#footnote-ref-111)
111. पुटिकास्त्रफलं [↑](#footnote-ref-112)
112. महेश्व [↑](#footnote-ref-113)
113. शोधयेत् [↑](#footnote-ref-114)
114. मुकुरं [↑](#footnote-ref-115)
115. पटीम् [↑](#footnote-ref-116)
116. एकत्रिकातित्रिकान्ते [↑](#footnote-ref-117)
117. मध्ये स्वकेन्द्रस्त्रिषु [↑](#footnote-ref-118)
118. वृत्ते [↑](#footnote-ref-119)
119. त्रिधा [↑](#footnote-ref-120)
120. षष्ट्याऽधि [↑](#footnote-ref-121)
121. अश्रीमन्ताः [↑](#footnote-ref-122)
122. क्षौंमन्त्राः [↑](#footnote-ref-123)
123. शतद्वयं [↑](#footnote-ref-124)
124. पीठमारोप्य [↑](#footnote-ref-125)
125. शुक्लाऽऽद्यग [↑](#footnote-ref-126)
126. आख्याते [↑](#footnote-ref-127)
127. अस्त्रागारा [↑](#footnote-ref-128)
128. मन्त्रदृष्ट्यवसानकम् [↑](#footnote-ref-129)
129. प्रोक्ष्याऽऽश्मभिः [↑](#footnote-ref-130)
130. अग्नेर्ज्वलन [↑](#footnote-ref-131)
131. मण्डलाक्षा [↑](#footnote-ref-132)
132. पूर्वस्त [↑](#footnote-ref-133)
133. कुम्भानां [↑](#footnote-ref-134)
134. फलवत्सुवर्णानां [↑](#footnote-ref-135)
135. दोषनाशार्थं [↑](#footnote-ref-136)
136. शुद्ध्यर्थमाकृतीनां [↑](#footnote-ref-137)
137. वेदाग्रके [↑](#footnote-ref-138)
138. राज्ञानष्टौ द्विको [↑](#footnote-ref-139)
139. तकचं [↑](#footnote-ref-140)
140. निवेशे त्वधराननम् [↑](#footnote-ref-141)
141. मर्माम्बुजं [↑](#footnote-ref-142)
142. हलम् [↑](#footnote-ref-143)
143. सकृद्वेत्त्यथ पूर्वतः [↑](#footnote-ref-144)
144. दद्याद्भूतकृते [↑](#footnote-ref-145)
145. शृङ्गाय [↑](#footnote-ref-146)
146. यवपर्णानि [↑](#footnote-ref-147)
147. त्पूगान् [↑](#footnote-ref-148)
148. सुखे [↑](#footnote-ref-149)
149. 1. शालूकं मृगये

     [↑](#footnote-ref-150)
150. ब्रह्माधः [↑](#footnote-ref-151)
151. पूजयित्वा विधानतः [↑](#footnote-ref-152)
152. खातवास्तुसमं [↑](#footnote-ref-153)
153. पूजयेद्धरिः [↑](#footnote-ref-154)
154. सूत्रेषु [↑](#footnote-ref-155)
155. चिन्तयेदसुराध्वानं [↑](#footnote-ref-156)
156. चाऽऽत्मानं [↑](#footnote-ref-157)
157. ले वाऽपरथ [↑](#footnote-ref-158)
158. सम्पद्ये च यदाज्ञा च [↑](#footnote-ref-159)
159. स्तथाऽऽचान्ता [↑](#footnote-ref-160)
160. यिष्यति [↑](#footnote-ref-161)
161. दाहन्वित्या , जपेदापस्त्वित्या [↑](#footnote-ref-162)
162. समयेऽथ [↑](#footnote-ref-163)
163. वीरभितृचा [↑](#footnote-ref-164)
164. अन्नं ग [↑](#footnote-ref-165)
165. शेषमथो ह्यन्नं कर्ता सर्वं स [↑](#footnote-ref-166)
166. त्वाऽथ विकिरे दर्भे [↑](#footnote-ref-167)
167. वातेति [↑](#footnote-ref-168)
168. तस्य चानन्तेषु च [↑](#footnote-ref-169)
169. मासत्रयम [↑](#footnote-ref-170)
170. पार्वतैः [↑](#footnote-ref-171)
171. कर्मकादयः [↑](#footnote-ref-172)
172. दशार्णेषु [↑](#footnote-ref-173)
173. राक्षसंयुतैः [↑](#footnote-ref-174)
174. कुद्भूतीदु [↑](#footnote-ref-175)
175. अग्नौ कृत्वा शि [↑](#footnote-ref-176)
176. पृष्टः [↑](#footnote-ref-177)
177. षष्ठा [↑](#footnote-ref-178)
178. ह्निगम् [↑](#footnote-ref-179)
179. तिपक्षोंऽशके [↑](#footnote-ref-180)
180. कुटिलास्फोकं [↑](#footnote-ref-181)
181. वाक्कायवान्ता स [↑](#footnote-ref-182)
182. दुष्टनायकः [↑](#footnote-ref-183)
183. अतुलादेविश्रीचन्द्रे [↑](#footnote-ref-184)
184. गुरुं सिद्धि [↑](#footnote-ref-185)
185. कमलौ माणिक्यकण्ठागगनं कुमुदेस्त [↑](#footnote-ref-186)
186. चन्द्रप्रभोऽथ [↑](#footnote-ref-187)
187. कामोऽथ मु [↑](#footnote-ref-188)
188. वटो [↑](#footnote-ref-189)
189. भोगदायकः [↑](#footnote-ref-190)
190. खड्गदो वा रु [↑](#footnote-ref-191)
191. समजात्यस्तु [↑](#footnote-ref-192)
192. महोत्साऽथ सर्वथा शिवपादुकाः। [↑](#footnote-ref-193)
193. न्तको य [↑](#footnote-ref-194)
194. अग्नीसः शब्दको रसः [↑](#footnote-ref-195)
195. स्य अग्रे का [↑](#footnote-ref-196)
196. च मर्त्यनिन्दस्य पादुकाम् । [↑](#footnote-ref-197)
197. शेखरं [↑](#footnote-ref-198)
198. त्ये च यजेद्देवा [↑](#footnote-ref-199)
199. रो वेदान्य [↑](#footnote-ref-200)
200. पूर्वान्सशक्तीन्सर्वा [↑](#footnote-ref-201)
201. सहक्षमलरलयं वि [↑](#footnote-ref-202)
202. दीशां तु अ [↑](#footnote-ref-203)
203. काशका [↑](#footnote-ref-204)
204. स्राख्या [↑](#footnote-ref-205)
205. तरोः/भ्रुवः/तयोः [↑](#footnote-ref-206)
206. पाण्डुरं [↑](#footnote-ref-207)
207. फें [↑](#footnote-ref-208)
208. मोहिनी [↑](#footnote-ref-209)
209. हन्तीः, आहुतीः [↑](#footnote-ref-210)
210. ले वज्रतुण्डे [↑](#footnote-ref-211)
211. ह्रीं [↑](#footnote-ref-212)
212. धर्म [↑](#footnote-ref-213)
213. मनोन्मनी [↑](#footnote-ref-214)
214. धूमा [↑](#footnote-ref-215)
215. बिन्दुस [↑](#footnote-ref-216)
216. दृष्ट्या [↑](#footnote-ref-217)
217. भैक्षयावकभैक्षी [↑](#footnote-ref-218)
218. ह्यनेनानुषा [↑](#footnote-ref-219)
219. मङ्गलं च परमं [↑](#footnote-ref-220)
220. न तस्य मारको देशे व्याधिर्वा जायते क्वचित् [↑](#footnote-ref-221)
221. परितो [↑](#footnote-ref-222)
222. प्रकाशिकाः [↑](#footnote-ref-223)
223. दशहो [↑](#footnote-ref-224)