**प्रासादलक्षणकथनम्**  
हयग्रीव उवाच -  
प्रासादं सम्प्रवक्ष्यामि सर्वसाधारणं शृणु । चतुरस्रीकृतं क्षेत्रं भजेत् षोडशधा बुधः ॥४२/१॥  
मध्ये तस्य चतुर्भिस्तु कुर्यादायसमन्वितम् । द्वादशैव तु भागानि भित्त्यर्थं परिकल्पयेत् ॥४२/२॥   
जङ्घोच्छ्रायस्तु कर्तव्यसश्चतुर्भागेण चाऽऽयतः । जङ्घाया द्विगुणोच्छ्रायो मञ्जर्याः कल्पयेद् बुधः ॥४२/३॥   
तुर्यभागेन मञ्जर्याः कार्यः सम्यक् प्रदक्षिणः । तन्माननिर्गमः कार्यमुभयोः पार्श्वयोः समः ॥४२/४॥   
शिखरेण समं कार्यमग्रे जगति विस्तरम् । द्विगुणेनापि कर्तव्यं यथाशोभानुरूपतः ॥४२/५॥   
विस्तारान्मण्डपस्याग्रे गर्भसूत्रद्वयेन तु । दैर्घ्यात्पादादिकं कुर्यान्मध्यस्तम्भैर्विभूषितम् ॥४२/६॥   
प्रासादगर्भमानं वा कुर्वीत मुखमण्डपम् । एकाशीतिपदैर्वास्तुं पश्चात् मण्डपमारभेत् ॥४२/७॥   
शुकान् प्राग्द्वारविन्यासे पादान्तःस्थान्यजेत् सुरान् । तथा प्राकारविन्यासे यजेद् द्वात्रिंशदन्तगान् ॥४२/८॥   
सर्वसाधारणं चैतत्प्रासादस्य च लक्षणम् । मानेन प्रतिमाया वा प्रासादमपरं शृणु ॥४२/९॥   
प्रतिमायाः प्रमाणेन कर्तव्या पिण्डिका शुभा । गर्भस्तु पिण्डिकार्धेन गर्भमानास्तु भित्तयः ॥४२/१०॥   
भित्तेरायाममानेन उत्सेधं तु प्रकल्पयेत् । भित्त्युच्छ्रायात्तु द्विगुणं शिखरं कल्पयेद्बुधः ॥४२/११॥   
शिखरस्य तु तुर्येण भ्रमणं परिकल्पयेत् । शिखरस्य चतुर्थेन अग्रतो मुखमण्डपम् ॥४२/१२॥

अष्टमांशेन गर्भस्य रथकानान्तु निर्गमः । परिधेर्गुणभागेन रथकांस्तत्र कल्पयेत् ॥४२/१३॥   
तत्तृतीयेण वा कुर्याद्रथकानान्तु निर्गमः । वामत्रयं स्थापनीयं रथकत्रितये सदा ॥४२/१४॥   
शिखरार्थं[[1]](#footnote-2) हि सूत्राणि चत्वारि विनिपातयेत् । शुकनासोर्ध्वतः सूत्रं तिर्यग्भूतं निपातयेत् ॥४२/१५॥   
शिखरस्यार्धभागस्थं सिंहं तत्र तु कारयेत् । शुकनासां स्थिरीकृत्य मध्यसन्धौ विधारयेत् ॥४२/१६॥   
अपरे च तथा पार्श्वे तद्वत्सूत्रं निधापयेत् । तदूर्ध्वं तु भवेद्वेदी सकण्ठासनसारकम् ॥४२/१७॥   
स्कन्धभग्नं न कर्तव्यं विकरालं तथैव च । ऊर्ध्वं तु वेदिकामानात्कलशं परिकल्पयेत् ॥४२/१८॥   
विस्ताराद्द्विगुणं द्वारं कर्तव्यं तु सुशोभनम् । उदुम्बरौ तदूर्ध्वञ्च न्यसेच्छाखां सुमङ्गलैः ॥४२/१९॥   
द्वारस्य तु चतुर्थांशे कार्यौ चण्डप्रचण्डकौ । विश्वक्सेनो वत्सदण्डो शाखार्धोदुम्बरे[[2]](#footnote-3) श्रियम् ॥४२/२०॥   
दिग्गजैः स्नाप्यमानां तां घटेः साब्जां सुरूपिकाम् । प्रासादस्य चतुर्थांशैः प्राकारस्योच्छ्रयो भवेत् ॥४२/२१॥   
प्रासादात्पादहीनं तु गोपुरस्योच्छ्रयो भवेत् । पञ्चहस्तस्य देवस्य एकहस्ता तु पीठिका ॥४२/२२॥   
गारुडं मण्डपं चाग्रे एकं भौमादिधाम च । कुर्याद्धि प्रतिमायां तु दिक्षु चाष्टासु चोपरि ॥४२/२३॥   
पूर्वे वराहं दक्षे च नृसिंहं श्रीधरं जले । उत्तरे तु हयग्रीवमाग्नेय्यां जामदग्न्यकम् ॥४२/२४॥

नैरृत्यां [[3]](#footnote-4)रामकं वायौ वामनं वासुदेवकम् । ईशे प्रासादरचना देया वस्वर्ककादिभिः॥४२/२५॥   
द्वारस्य [[4]](#footnote-5)चाष्टमाद्यंशं त्यक्त्वा वेधो न दोषभाक् ॥४२/२६॥

**वासुदेवादिप्रतिमालक्षणानि**  
भगवानुवाच -  
वासुदेवादिप्रतिमालक्षणं प्रवदामि ते । प्रासादस्योत्तरे पूर्वमुखीं वा चोत्तराननाम् ॥४४/१॥   
संस्थाप्य पूज्य च बलिं दत्वाऽथो मध्यसूत्रकम् । शिलां शिल्पी तु नवधा विभज्य नवमेऽंशके ॥४४/२॥   
सूर्यभक्ते[[5]](#footnote-6) शिलायां तु भागं स्वाङ्गुलमुच्यते । द्व्यङ्गुलं गोलकं नाम्ना [[6]](#footnote-7)कालनेत्रं तदुच्यते ॥४४/३॥   
भागमेकं त्रिधा कृत्वा पार्ष्णिभागं प्रकल्पयेत् । भागमेकं तथा जानौ ग्रीवायां भागमेव च ॥४४/४॥   
मुकुटं तालमात्रं स्यात्तालमात्रं तया मुखम् । तालेनैकेन कण्ठं तु तालेन हृदयं तथा ॥४४/५॥   
नाभिमेढ्रान्तरन्तालं द्वितालावूरुकौ तथा । तालद्वयेन जङ्घा स्यात्सूत्राणि शृणु साम्प्रतम् ॥४४/६॥   
कार्यं सूत्रद्वयं पादे जङ्घामध्ये तथाऽपरम् । जानौ सूत्रद्वयं कार्यमूरूमध्ये तथाऽपरम् ॥४४/७॥   
मेढ्रे तथाऽपरं कार्यं कट्यां सूत्रं तथाऽपरम् । मेखलाबन्धसिद्ध्यर्थं नाभ्यां चैवापरन्तथा ॥४४/८॥   
हृदये च तथा कार्य्यं कण्ठे सूत्रद्वयं तथा । ललाटे चापरं कार्यं मस्तके च तथा परम् ॥४४/९॥   
मुकुटोपरि कर्तव्यं सूत्रमेकं विचक्षणैः । सूत्राण्यूर्ध्वं प्रदेयानि सप्तैव कमलोद्भव ॥४४/१०॥   
कक्षात्रिकान्तरेणैव घट् सूत्राणि प्रदापयेत् । मध्यसूत्रं तु सन्त्यज्य सूत्राण्येव निवेदयेत् ॥४४/११॥   
ललाटं नासिका वक्त्रं कर्तव्यञ्चतुरङ्गुलम् । ग्रीवाकर्णौ तु कर्तव्यावायामाच्चतुरङ्गुलौ ॥४४/१२॥   
द्व्यङ्गुले हनुके कार्ये विस्ताराच्चिबुकं तथा । अष्टाङ्गुलं ललाटं तु विस्तारेण प्रकीर्तितम् ॥४४/१३॥   
परेण द्व्यङ्गुलौ शङ्खौ कर्तव्यावलकान्वितौ । चतुरङ्गुलमाख्यातमन्तरं कर्णनेत्रयोः ॥४४/१४॥   
द्व्यङ्गुलौ पृथुकौ कर्णौ कर्णापाङ्गार्धपञ्चमे । भ्रूसमेन तु सूत्रेण कर्णश्रोत्रं प्रकीर्तितम् ॥४४/१५॥   
विद्धं षडङ्गुलं कर्णमविद्धञ्चतुरङ्गुलम् । चिवुकेन समं विद्धमविद्धं वा षडङ्गुलम् ॥४४/१६॥   
गन्धपात्रं तथाऽऽर्तं शष्कुलीं कल्पयेत्तथा । द्व्यङ्गुलेनाधरः कार्यस्तस्यार्धेनोत्तराधरः ॥४४/१७॥   
अर्धाङ्गुलं तथा नेत्रं वक्त्रन्तु चतुरङ्गुलम् । आयामेन तु वैपुल्यात् सार्धमङ्गुलमुच्यते ॥४४/१८॥   
नासावंशसमुच्छ्रायं मूले त्वेकाङ्गुलं मतम् । उच्छ्रायाद्‌द्व्यङ्गुलं चाग्रे करवीरोपमाः स्मृताः॥४४/१९॥

अन्तरं चक्षुषोः कार्यं चतुरङ्गुलमानतः। द्व्यङ्गुलं [[7]](#footnote-8)चाक्षिकोशं च द्व्यङ्गुलं चान्तरं तयोः ॥४४/२०॥   
तारा नेत्रत्रिभागेण दृक्तारा पञ्चमांशिका । त्र्यङ्गुलं नेत्रविस्तारं द्रोणी चार्द्धाङ्गुला मता ॥४४/२१॥   
तत्प्रमाणा भ्रुवोर्लेखा भ्रुवौ चैव समे मते । भ्रूमध्यं द्व्यङ्गुलं कार्यं भ्रूदैर्घ्यं चतुरङ्गुलम् ॥४४/२२॥   
षड्विंशदङ्गुलायामं मस्तकस्य तु वेष्टनम् । मूर्तीनां केशवादीनां द्वात्रिंशद्वेष्टनं भवेत् ॥४४/२३॥  
पञ्चनेत्रा त्वधोग्रीवा विस्ताराद्वेष्टनं पुनः । त्रिगुणं तु भवेदूर्ध्वं विस्तृताष्टाङ्गुलं पुनः ॥४४/२४॥   
ग्रीवात्रिगुणमायामं ग्रीवावक्षोन्तरं भवेत् । स्कन्धावष्टाङ्गुलौ कार्यौ त्रिकलावंशकौ शुभौ ॥४४/२५॥   
सप्तनेत्रौ स्मृतौ बाहू प्रबाहू षोडशाङ्गुलौ । [[8]](#footnote-9)त्रिकलौ विस्तृतौ बाहू प्रबाहू चापि तत्समौ ॥४४/२६॥   
बाहुदण्डोर्ध्वतो ज्ञेयः परिणाहः कला नव । सप्तदशाङ्गुलो मध्ये कूर्प्पारोर्द्धे च षोडश ॥४४/२७॥  
कूर्परस्य भवेन्नाहः त्रिगुणः कमलोद्भव । नाहः प्रबाहुमध्ये तु षोडशाङ्गुल उच्यते ॥४४/२८॥   
अग्रहस्ते परीणाहो द्वादशाङ्गुल उच्यते । विस्तारेण करतलं कीर्तितं तु षडङ्गुलम् ॥४४/२९॥   
दैर्घ्यं सप्ताङ्गुलं कार्यं मध्या पञ्चाङ्गुला मता । तर्जन्यनामिका चैव तस्मादर्धाङ्गुलं विना ॥४४/३०॥  
कनिष्ठाङ्गुष्ठकौ कार्यौ चतुरङ्गुलसम्मितौ । द्विपर्वोऽङ्गुष्ठकः कार्यः शेषाङ्गुल्यस्त्रिपर्विकाः ॥४४/३१॥  
सर्वासां पर्वणोऽर्धेन नखमानं विधीयते । वक्षसो यत् प्रमाणन्तु जठरं तत्प्रमाणतः॥४४/३२॥   
अङ्गुलैका भवेन्नाभीर्वेधेन च प्रमाणतः । ततो मेढ्रान्तरं कार्यं तालमात्रं प्रमाणतः ॥४४/३३॥   
नाभिमध्ये परीणाहो द्विचत्वारिंशदङ्गुलैः । अन्तरं त्वनयोः कार्यं तालमात्रं प्रमाणतः ॥४४/३४॥   
चिबुकौ यवमानौ तु मण्डलं द्विपदं भवेत् । चतुःषष्ट्यङ्गुलं कार्यं वेष्टनं वक्षसः स्फुटम् ॥४४/३५॥   
चतुर्मुखञ्च तदधो वेष्टनं परिकीर्तितम् । परिणाहस्तथा कट्याश्चतुष्पञ्चदशाङ्गुलैः ॥४४/३६॥   
विस्तारश्चोरुमूले तु प्रोच्यते द्वादशाङ्गुलैः । तस्मादभ्यधिकं मध्ये ततो निम्नतरं क्रमात् ॥४४/३७॥   
विस्तृताष्टाङ्गुलं जानु त्रिगुणा परिणाहतः । जङ्घा मध्ये तु विस्तारः सप्ताङ्गुल उदाहृतः ॥४४/३८॥   
त्रिगुणा परिधिश्चास्य जङ्घाग्रं पञ्चविस्तरात् । त्रिगुणः परिधिश्चास्य पादौ तालप्रमाणकौ ॥४४/३९॥   
आयामादुत्थितौ पादौ चतुरङ्गुलमेव च । गुल्फात्पूर्वं तु कर्तव्यं प्रमाणाच्चतुरङ्गुलम् ॥४४/४०॥   
त्रिकलं विस्तृतौ पादौ त्र्यङ्गुलौ गुह्यकः स्मृतः । पञ्चाङ्गुलस्तु नाहोऽस्य दीर्घा तद्वत्प्रदेशिनी ॥४४/४१॥   
अष्टमाष्टांशमध्योनाः शेषाङ्गुल्यः क्रमेण तु । सपादाङ्गुलमुत्सेधमङ्गुष्ठस्य प्रकीर्तितम् ॥४४/४२॥  
तदेव द्विगुणं कार्यमङ्गुष्ठस्य नखं तथा । अर्धाङ्गुलं तथाऽन्यासां क्रमान्न्यूनं तु कारयेत् ॥४४/४३॥  
त्र्यङ्गुलौ वृषणौ कार्यौ मेढ्रं तु चतुरङ्गुलम् । परिणाहोऽत्र कोषाग्रं कर्तव्यं चतुरङ्गुलम् ॥४४/४४॥   
षडङ्गुलपरीणाहौ वृषणौ परिकीर्तितौ । प्रतिमा भूषणाढ्या स्यादेतदुद्देशलक्षणम् ॥४४/४५॥   
अनयैव दिशा कार्यं लोके दृष्ट्वा तु लक्षणम् । दक्षिणे तु करे चक्रमधस्तात्पद्ममेव च ॥४४/४६॥   
वामे शङ्खं गदाऽधस्ताद्वासुदेवस्य लक्षणात् । श्रीपुष्टी चापि कर्तव्ये पद्मवीणाकरान्विते ॥४४/४७॥   
ऊरुमात्रोच्छितायामे मालाविद्याधरौ तथा । प्रभामण्डलसंस्थौ तौ प्रभा हस्त्यादिभूषणा ॥४४/४८॥  
पद्माभं पादपीठं तु प्रतिमास्वेवमाचरेत् ॥४४/४९॥

**पिण्डिकादिलक्षणकथनम्**

हयग्रीव उवाच -  
पिण्डिकालक्षणं वक्ष्ये दैर्घ्येण प्रतिमासमा । उच्छ्रायः प्रतिमार्धं तु चतुःषष्टिपुटां च ताम् ॥४५/१॥   
त्यक्त्वा पङ्क्तिद्वयं चाधस्तदूर्ध्वं यत्तु कोष्ठकम् । समन्तादुभयोः पार्श्वे अन्तस्थं परिमार्जयेत् ॥४५/२॥   
ऊर्ध्वं पङ्क्तिद्वयं त्यक्त्वा अधस्ताद्यत्तु कोष्ठकम् । अन्तः सम्मार्जयेत् यत्नात्पार्श्वयोरुभयोः समम् ॥४५/३॥   
तयोर्मध्यगतौ तत्र चतुष्कौ मार्जयेत्ततः । चतुर्धा भाजयित्वा तु ऊर्ध्वपङ्क्तिद्वयं बुधः ॥४५/४॥   
मेखला भागमात्रा स्यात्खातं तस्यार्धमानतः । भागं भागं परित्यज्य पार्श्वयोरुभयोः समम् ॥४५/५॥   
दत्त्वा चैकं पदं बाह्ये प्रमाणं कारयेद्‌बुधः । त्रिभागेण च भागस्याग्रे स्यात्तोयविनिर्गमः ॥४५/६॥   
नानाप्रकारभेदेन भद्रेयं पिण्डिका शुभा । अष्टताला तु कर्तव्या देवी लक्ष्मीस्तथा स्त्रियः ॥४५/७॥   
भ्रुवौ यवाधिके कार्ये यवहीना तु नासिका । गोलकेनाधिकं वक्त्रमूर्ध्वं तिर्यग्विवर्जितम् ॥४५/८॥   
आयते नयने कार्ये त्रिभागोनैर्यवैस्त्रिभिः । तदर्धेन तु वैपुल्यं नेत्रयोः परिकल्पयेत् ॥४५/९॥   
कर्णपाशोऽधिकः कार्यः [[9]](#footnote-10)सृक्कणीसमसूत्रतः । नम्रं कलाविहीनं तु कुर्याद्वंशद्वयं तथा ॥४५/१०॥   
ग्रीवा सार्धकला कार्या तद्विस्तारोपशोभिता । नेत्रं विना तु विस्तारौ ऊरू जानू च पिण्डिका ॥४५/११॥   
अङ्घ्रिपृष्ठौ स्फिचौ कट्यां यथायोगं प्रकल्पयेत् । सप्तांशोनास्तथाङ्गुल्यो दीर्घं विष्कम्भनाहतः ॥४५/१२॥   
नेत्रैकवर्जितायामा जङ्घोरूश्च तथा कटिः । मध्यपार्श्वं च तद्वृत्तं घनं पीनं कुचद्वयम् ॥४५/१३॥

तालमात्रौ स्तनौ कार्यौ कटिः सार्धकलाधिका । लक्ष्म शेषं पुरावत्स्याद्दक्षिणे चाम्बुजं करे ॥४५/१५॥   
वामे बिल्वं स्त्रियौ पार्श्वे शुभे चामरहस्तके । दीर्घघोणस्तु गरुडश्चक्राङ्गाद्यानथो वदे ॥४५/१६॥

**शालग्रामादिमूर्तिलक्षणकथनम्**  
हयग्रीव उवाच -  
शालग्रामादिमूर्तेश्च वक्ष्येऽहं भुक्तिमुक्तिदाः । [[10]](#footnote-11)वासुदेवः सितो द्वारि[[11]](#footnote-12) शिलालग्नद्विचक्रकः ॥४६/१॥  
ज्ञेयः सङ्कर्षणो लग्नद्विचक्रो रक्त उत्तमः । सूक्ष्मचक्रो [[12]](#footnote-13)बहुच्छिद्रः प्रद्युम्नो नीलदीर्घकः॥४६/२॥   
पीतोऽनिरुद्धः पद्माङ्को वर्तुलो द्वित्रिरेखवान् । कृष्णो नारायणो नाभ्युन्नतः [[13]](#footnote-14)सुषिरदीर्घवान् ॥४६/३॥   
परमेष्ठी साब्जचक्रः पृष्ठच्छिद्रश्च बिन्दुमान् । स्थूलचक्रोऽसितो विष्णुर्मध्ये रेखा गदाकृतिः ॥४६/४॥   
नृसिंहः कपिलः स्थूलचक्रः स्यात्पञ्चबिन्दुकः । वराहः शक्तिलिङ्गः स्यात्तच्चक्रौ विषमौ स्मृतौ ॥४६/५॥   
इन्द्रनीलनिभः स्थूलस्त्रिरेखालाञ्छितः शुभः । कूर्मस्तथोन्नतः पृष्ठे वर्तुलावर्तकोऽसितः ॥४६/६॥   
हयग्रीवोऽङ्कुशावाररेखो नीलः सबिन्दुकः । वैकुण्ठ एकचक्रोऽब्जी मणिभः पुच्छरेखकः ॥४६/७॥   
मत्स्यो दीर्घस्त्रिबिन्दुः स्यात्काचवर्णस्तु पूरितः । श्रीधरो वनमालाङ्कः पञ्चरेखस्तु वर्तुलः ॥४६/८॥   
वामनो वर्तुलश्चातिह्रस्वो नीलः सबिन्दुकः । श्यामस्त्रिविक्रमो दक्षरेखो वामेन रिक्तकः ॥४६/९॥   
अनन्तो नागभोगाङ्को नैकाभो नैकमूर्तिमान् । स्थूलो दामोदरो मध्यचक्रोऽधः सूक्ष्मबिन्दुकः ॥४६/१०॥   
सुदर्शनस्त्वेकचक्रो लक्ष्मीनारायणो द्वयात् । त्रिचक्रश्चाच्युतो देवस्त्रिचक्रो वा त्रिविक्रमः ॥४६/११॥   
जनार्दनश्चतुश्चक्रो वासुदेवश्च पञ्चभिः । षट्चक्रश्चैव प्रद्युम्नः सङ्कर्षणश्च सप्तभिः ॥४६/१२॥   
दशावतारो दशभिर्दशैकेनानिरुद्धकः । द्वादशात्मा द्वादशभिरत ऊर्ध्वमनन्तकः ॥४६/१३॥

**मत्स्यादिलक्षणवर्णनम्**   
श्रीभगवानुवाच -  
दशावतारं मत्स्यादिलक्षणं प्रवदामि ते । मत्स्याकारस्तु मत्स्यः स्यात्कूर्मः कूर्माकृतिर्भवेत् ॥४९/१॥

नराङ्गो वाऽथ कर्तव्यो [[14]](#footnote-15)भूवराहो गदादिभृत् । दक्षिणे वामके शङ्खं लक्ष्मीर्वा पद्ममेव वा ॥४९/२॥   
श्रीर्वामकूर्परस्था तु क्ष्मानन्तौ चरणानुगौ । वराहस्थापनाद्राज्यं भवाब्धितरणं भवेत् ॥४९/३॥   
नरसिंहो विवृतास्यो वामोरुक्षतदानवः । तद्वक्षो दारयन्माली स्फुरच्चक्रगदाधरः ॥४९/४॥   
छत्री दण्डी वामनः स्यादथवा स्याच्चतुर्भुजः । रामश्चापेषुहस्तः स्यात्खड्गी परशुनाऽन्वितः ॥४९/५॥   
रामश्चापी शरी खड्गी शङ्खी वा द्विभुजः स्मृतः । गदालाङ्गलधारी च रामो वाऽथ चतुर्भुजः ॥४९/६॥   
[[15]](#footnote-16)वामोर्ध्वे लाङ्गलं दद्यादधः शङ्खं सुशोभनम् । मुसलं दक्षिणार्धेन तु चक्रं चाधः सुशोभनम् ॥४९/७॥   
शान्तात्मा लम्बकर्णश्च गौराङ्गश्चाम्बरावृतः । ऊर्ध्वं पद्मस्थितो बुद्धो वरदाभयदायकः ॥४९/८॥   
धनुस्तूणान्वितः कल्की म्लेच्छोत्सादकरो द्विजः । अथवाऽश्वस्थितः खड्गी शङ्खचक्रगदान्वितः ॥४९/९॥   
लक्षणं वासुदेवादिनवकस्य वदामि ते । दक्षिणार्धे गदा वामे वामार्धे चक्रमुत्तमम् ॥४९/१०॥   
ब्रह्मेशौ पार्श्वगौ नित्यं वासुदेवोऽस्ति पूर्ववत् । शङ्खी सवरदो वाऽथ द्विभुजो वा चतुर्भुजः ॥४९/११॥   
लाङ्गली मुसली रामो गदापद्मधरः स्मृतः । प्रद्युम्नो दक्षिणे चक्रं शङ्खं वामे धनुः करे ॥४९/१२॥   
गदाधन्वावृतः प्रीत्या प्रद्युम्नो वा धनुःशरी । चतुर्भुजोऽनिरुद्धः स्यात्तथा नारायणो विभुः ॥४९/१३॥   
चतुर्मुखश्चतुर्बाहुर्बृहज्जठरमण्डलः । लम्बकूर्चो जटायुक्तो ब्रह्मा हंसाग्रवाहनः ॥४९/१४॥   
दक्षिणे चाक्षसूत्रञ्च स्रुचो वामे तु कुण्डिकाः । आज्यस्थाली सरस्वती सावित्री वामदक्षिणे ॥४९/१५॥   
विष्णुरष्टभुजस्तार्क्ष्ये करे खड्गस्तु दक्षिणे । गदाधरश्च वरदो वामे कार्मुकखेटके ॥४९/१६॥   
चक्रशङ्खौ चतुर्बाहुर्नरसिंहश्चतुर्भुजः । शङ्खचक्रधरो वाऽपि विदारितमहासुरः ॥४९/१७॥   
चतुर्बाहुर्वराहस्तु शेषः पाणितले धृतः । धारयन्बाहुना पृथ्वीं वामनः कमलाधरः ॥४९/१८॥   
पादलग्ना धरा कार्या यदा लक्ष्मीर्व्यवस्थिता । त्रैलोक्यमोहनस्तार्क्ष्ये अष्टबाहुस्तु दक्षिणे ॥४९/१९॥   
चक्रं खड्गं च मुसलमङ्कुशं वामके करे । शङ्खशार्ङ्गगदापाशान्पद्मवीणासमन्विते ॥४९/२०॥   
लक्ष्मीः सरस्वती कार्ये विश्वरूपोऽथ दक्षिणे । चक्रं खड्गं च मुसलमङ्कुशं पट्टिशं क्रमात् ॥४९/२१॥   
मुद्गरं च तथा पाशं शक्तिशूलं शरं करे । वामे शङ्खञ्च शार्ङ्गञ्च गदां पाशं च तोमरम् ॥४९/२२॥

लाङ्गलं परशुं दण्डं छुरिकां चर्मक्षेपणम्[[16]](#footnote-17)। विंशद्बाहुश्चतुर्वक्त्रो दक्षिणस्थोऽथ वामके ॥४९/२३॥   
त्रिनेत्रो वामपार्श्वेऽपि शयितो जलशाय्यपि । श्रिया धृतैकचरणो विमलाद्याभिरीडितः ॥४९/२४॥   
नाभिपद्मे चतुर्वक्त्रो हरेः शङ्करको हरिः । शूलर्ष्टिधारी दक्षे च गदाचक्रधरोऽपरे[[17]](#footnote-18) ॥४९/२५॥  
रुद्रकेशवलक्ष्माङ्गो गौरीलक्ष्मीसमन्वितः । शङ्खचक्रगदावेदपाणिश्चाश्वशिरा हरिः ॥४९/२६॥   
वामपादो धृतः शेषे दक्षिणः कूर्मपृष्ठगः । दत्तात्रेयो द्विबाहुः स्याद्वामोत्सङ्गे श्रिया सह ॥४९/२७॥   
विश्वक्सेनश्चक्रगदी हलशङ्खी हरेर्गणः ॥४९/२८॥

**चण्ड्यादिदेवताप्रतिमालक्षणकथनम्**  
श्रीभगवानुवाच -  
चण्डीं विंशतिबाहुः स्याद्बिभ्रती दक्षिणैः करैः । शूलासिशक्तिचक्राणि पाशखेटायुधाभयम् ॥५०/१॥  
डमरुं शक्तिकां वामैर्न्नागपाशञ्च खेटकम् । कुठाराङ्कुशपाशांश्च घण्टाध्वजगदास्तथा ॥५०/२॥   
आदर्शमुद्गरान्हस्तैश्चण्डी वा दशबाहुका । तदधो महिषश्छिन्नमूर्ध्ना पतितमस्तकः ॥५०/३॥

शस्त्रोद्यतकरः क्रुद्धस्तद्ग्रीवासम्भवः पुमान् । शूलहस्तो वमद्रक्तो रक्तस्रङ्मूर्धजेक्षणः ॥५०/४॥   
सिंहेनाऽऽस्वाद्यमानस्तु पाशबद्धो गले भृशम् । याम्याङ्घ्य्राक्रान्तसिंहा च सव्याङ्घ्रिर्नीचगासुरे ॥५०/५॥   
चण्डिकेयं त्रिनेत्रा च सशस्त्रा रिपुमर्दिनी । नवपद्मात्मके स्थाने पूज्या दुर्गा स्वमूर्तितः ॥५०/६॥   
आदौ मध्ये तथेन्द्राद्या नवातत्त्वात्मभिः[[18]](#footnote-19) क्रमात् । अष्टादशभुजैका तु दक्षे मुण्डं च खेटकम् ॥५०/७॥   
आदर्शं तर्जनीं चापं ध्वजं डमरुकं तथा । पाशं वामे बिभ्रती च शक्तिमुद्गरशूलकम् ॥५०/८॥   
वज्रखड्गाङ्कुशशरांश्चक्रं देवी शलाकया । एतैरेवाऽऽयुधैर्युक्ताः शेषाः षोडशबहुकाः ॥५०/९॥   
डमरुं तर्जनीं त्यक्त्वा रुद्रचण्डादयो नव । रुद्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डोग्रा चण्डनायिका ॥५०/१०॥   
चण्डा चण्डवती चैव चण्डरूपाऽतिचण्डिका । उग्रचण्डा च मध्यस्था रोचनाभाऽरुणा सिता ॥५०/११॥   
नीला शुक्ला धूम्रिका च पीता श्वेता च सिंहगा । महिषोत्थः पुमान् शस्त्री तत्कचग्रहमुष्टिका ॥५०/१२॥   
आलीढा नव दुर्गाः स्युः स्थाप्याः पुत्रादिवृद्धये । तथा[[19]](#footnote-20) गौरी च चण्डिकाद्या कुण्ड्यक्षररदाग्निधृक् ॥५०/१३॥   
सैव रम्भा वने सिद्धाऽग्निहीना ललिता तथा । स्कन्धमूर्धकरा वामे द्वितीये धृतदर्पणा ॥५०/१४॥

याम्ये कलाङ्गुलिहस्ता सौभाग्या तत्र चोर्ध्विका । लक्ष्मीर्याम्यकराम्भोजा वामे श्रीफलसंयुता ॥५०/१५॥   
पुस्ताक्षमालिकाहस्ता वीणाहस्ता सरस्वती । कुम्भाब्जहस्ता श्वेताभा मकरे वाऽपि जाह्नवी ॥५०/१६॥   
कूर्मगा यमुना कुम्भकरा श्यामा च पूज्यते । सवीणस्तुम्बुरुः [[20]](#footnote-21)शुक्लः शूली मात्रग्रतो वृषे ॥५०/१७॥   
गौरी चतुर्मुखी ब्राह्मी अक्षमालास्रुगन्विता । कुण्डाक्षपात्रिणी वामे हंसगा शाङ्करी [[21]](#footnote-22)सिता ॥५०/१८॥   
शरचापौ दक्षिणेऽस्या वामे चक्रं धनुर्वृषौ । कौमारी शिखिगा रक्ता शक्तिहस्ता द्विबाहुका ॥५०/१९॥   
चक्रशङ्खधरा सव्ये वामे लक्ष्मीर्गदाब्जधृक् । दण्डशङ्खादिगदया वाराही महिषस्थिता ॥५०/२०॥   
ऐन्द्री वामे वज्रहस्ता सहस्राक्षी तु सिद्धये । चामुण्डा कोटराक्षी स्यान्निर्मांसा तु त्रिलोचना ॥५०/२१॥   
निर्मांसा अस्थिसारा वा ऊर्ध्वकेशी कृशोदरी । द्वीपिचर्मधरा वामे कपालं पट्टिशं करे ॥५०/२२॥   
शूलं कर्त्री दक्षिणे स्याच्छवारूढाऽस्थिभूषणा । विनायको नराकारो बृहत्कुक्षिर्गजाननः ॥५०/२३॥   
बृहच्छुण्डो[[22]](#footnote-23) ह्युपवीती मुखं सप्तकलं भवेत् । विस्ताराद्दैर्घ्यतश्चैव शुण्डं[[23]](#footnote-24) षट्त्रिंशदङ्गुलम् ॥५०/२४॥   
कला द्वादश नाडी तु ग्रीवा सार्धकलोच्छ्रिता । षट्त्रिंशदङ्गुलः कण्ठो गुह्यमध्यर्धमङ्गुलम् ॥५०/२५॥

नाभिरूरू द्वादशञ्च जङ्घे पादे तु दक्षिणे । स्वदन्तं परशुं वामे लड्डुकञ्चोत्पलं शये ॥५०/२६॥   
सुमुखी च बिडालाक्षी पार्श्वे स्कन्दो मयूरगः । स्वामी शाखो विशाखश्च द्विभुजो बालरूपधृक् ॥५०/२७॥   
दक्षे शक्तिः कुक्कुटेऽथ एकवक्त्रोऽथ षण्मुखः । [[24]](#footnote-25)षड्भुजो वा द्वादशभिर्ग्रामेऽरण्ये द्विबाहुकः ॥५०/२८॥   
शक्तीषुपाशनिस्त्रिंशस्तत्र दोस्तर्जनीयुतः । शक्त्या दाक्षिणहस्तेषु षट्‌सु वामे करे तथा ॥५०/२९॥   
शिखिपिच्छं धनुः खेटं पताकाऽभयकुक्कुटे । कपालकर्तरीशूलपाशभृद्याम्यसौम्ययोः ॥५०/३०॥   
गजचर्मभृदूर्ध्वास्यपादा स्यातद्रुद्रचर्चिका । सैव चाष्टभुजा देवी शिरोडमरुकान्विता ॥५०/३१॥   
तेन सा [[25]](#footnote-26)रुद्रचामुण्डा नादेश्वर्यथ नृत्यती । इयमेव महालक्ष्मीरुपविष्टा चतुर्मुखी ॥५०/३२॥   
नृवाजिमहिषेभांश्च खादन्ती च करे स्थितान् । दशबाहुंस्त्रिनेत्रा च शस्त्रासिडमरुत्रिकम् ॥५०/३३॥   
बिभ्रती दक्षिणे हस्ते वामे घण्टां च खेटकम् । खट्वाङ्गं च त्रिशूलञ्च सिद्धचामुण्डकाह्वया ॥५०/३४॥   
सिद्धयोगेश्वरी देवी सर्वसिद्धप्रदायिका । एतद्रूपा भवेदन्या पाशाङ्कुशयुताऽरुणा ॥५०/३५॥   
भैरवी रूपविद्या तु भुजैर्द्वादशभिर्युता । एताः श्मशानजा रौद्रा अम्बाष्टकमिदं स्मृतम् ॥५०/३६॥

क्षमा शिवावृता वृद्धा द्विभुजा विवृतानना । दन्तुरा क्षेमकरी स्याद्भूमौ जानुकरा स्थिता ॥५०/३७॥   
यक्षिण्यस्तब्धदीर्घाक्ष्यः शाकिन्यो वक्रदृष्टयः । पिङ्गाक्ष्यः स्युर्महारम्या रूपिण्योऽप्सरसः सदा ॥५०/३८॥   
साक्षमालस्त्रिशूली च नन्दीशो द्वारपालकः । महाकालोऽसिमुण्डी स्याच्छूलखेटकरस्तथा ॥५०/३९॥   
कृशो भङ्गी च नृत्यन्वै कूष्माण्डस्थूलखर्ववान् । गजगोकर्णवक्त्राद्या वीरभद्रादयो गणाः ॥५०/४०॥   
घण्टाकर्णोऽष्टदशदोः पापरोगं विदारयन् । वज्रासिदण्डचक्रेषुमुषलाङ्कुशमुद्गरान् ॥५०/४१॥   
दक्षिणे तर्जनीं खेटं शक्तिं मुण्डञ्च पाशकम् । चापं घण्टां कुठारञ्च द्वाभ्याञ्चैव त्रिशूलकम् ॥५०/४२॥   
घण्टामालाकुलो देवो विस्फोटकविमर्दनः ॥५०/४३॥

**सूर्यादिग्रहदेवताप्रतिमालक्षणानि**  
श्रीभगवानुवाच -  
ससप्ताश्वे सैकचक्रे रथे सूर्यो द्विपद्मधृक् । मषिभाजनलेखन्यौ बिभ्रद्दण्डी तु दक्षिणे ॥५१/१॥   
वामे तु पिङ्गलो द्वारि दण्डभृत्स रवेर्गणः । बालव्यजनधारिण्यौ पार्श्वे राज्ञी च निष्प्रभा ॥५१/२॥   
अथवाऽश्वासमारूढ़ः कार्य एकस्तु भास्करः । वरदा द्व्यब्जिनः सर्वे दिक्पाः शस्त्रकराः क्रमात् ॥५१/३॥   
मुद्गरशूलचक्राब्जभृतोऽग्न्यादिविदिक्स्थिताः । सूर्यार्यमादिरक्षोऽन्ताश्चतुर्हस्ता द्विषड्‌दले ॥५१/४॥   
वरुणः सूर्यनामा च सहस्रांशुस्तथाऽपरः । धाता तपनसंज्ञश्च सविताऽथ गभस्तिकः ॥५१/५॥   
रविश्चैवाथ पर्जन्यस्त्वष्टा मित्रोऽथ विष्णुकः । मेषादिराशिसंस्थाश्च मार्गादिकार्तिकान्तकाः ॥५१/६॥   
कृष्णो रक्तो मनाग्रक्तः पीतः पाण्डरकः सितः । कपिलः पीतवर्णश्च शुकाभो धवलस्तथा ॥५१/७॥   
धूम्रो नीलः क्रमाद्वर्णाः शक्तयः केसराग्रगाः । इडा सुषुम्ना विश्वार्चिरिन्दुसंज्ञा प्रमर्दिनी[[26]](#footnote-27) ॥५१/८॥   
प्रहर्षिणी महाकाली कपिला च प्रबोधिनी । नीलाम्बरा घनान्तस्था[[27]](#footnote-28) अमृताख्या च शक्तयः ॥५१/९॥   
वरुणादेश्च तद्वर्णा केसराग्रेषु विन्यसेत् । तेजश्चण्डो महावक्त्रो द्विभुजः पद्मखड्गभृत् ॥५१/१०॥   
कुण्डिकाजप्यमालीन्दुः कुजः शक्त्यक्षमालिकः । बुधश्चापाक्षमाली स्याज्जीवः कुण्ड्यक्षमालिकः ॥५१/११॥

शुक्रः कुण्ड्यक्षमाली स्यात्किङ्किणीसूत्रवाञ्छनिः । अर्धचन्द्रधरो राहुः केतुः खड्गी च दीपभृत् ॥५१/१२॥   
अनन्तस्तक्षकः कर्कः पद्मो महाब्जः शङ्खकः । कुलिकः सूत्रिणः सर्वे फणवक्त्रा महाप्रभाः ॥५१/१३॥   
इन्द्रो वज्री गजारूढच्छागगोऽग्निश्च शक्तिमान् । यमो दण्डी च महिषे नैरृतः खड्गवान् करे ॥५१/१४॥   
मकरे वरुणः पाशी वायुर्वज्रधरो मृगे । गदी कुबेरो मेषस्थ ईशानश्च जटी वृषे ॥५१/१५॥   
द्विबाहवो लोकपाला विश्वकर्माऽक्षसूत्रभृत् । हनूमान्वज्रहस्तः स्यात्पद्भ्यां सम्पीडितासुरः ॥५१/१६॥   
वीणाहस्ताः किन्नराः स्युर्मालाविद्याधराश्च खे । दुर्बलाङ्गाः पिशाचाः स्युर्वेताला विकृताननाः ॥५१/१७॥  
क्षेत्रपालाः शूलवन्तः प्रेता महोदराः कृशाः ॥५१/१८॥

**चतुःषष्टियोगिनीप्रतिमालक्षणम्**  
श्रीभगवानुवाच -  
योगिन्यष्टाष्टकं वक्ष्ये इन्द्रादीशान्ततः क्रमात् । अक्षोभ्या रूक्षकर्णी च राक्षसी क्षपणा क्षमा ॥५२/१॥   
पिङ्गाक्षी च क्षया क्षेमा इला नीलालया तथा । लोला [[28]](#footnote-29)रक्ता बलाकेशी लालसा विमला पुनः ॥५२/२॥  
[[29]](#footnote-30)दुर्गा सा च विशालाक्षी ह्रीङ्कारा वडवामुखी । महाक्रूरा क्रोधना तु भयङ्करी महानना ॥५२/३॥   
सर्वज्ञा तरला तारा ऋग्वेदा तु हयानना । साराख्या [[30]](#footnote-31)रुद्रसङ्ग्राही [[31]](#footnote-32)शम्बरा तालजङ्घिका ॥५२/४॥   
रक्ताक्षी सुप्रसिद्धा तु विद्युज्जिह्वा करङ्किणी । मेघनादा प्रचण्डोग्रा कालकर्णी वरप्रदा ॥५२/५॥   
चन्द्रा[[32]](#footnote-33) चन्द्रावली[[33]](#footnote-34) चैव प्रपञ्चा प्रलयान्तिका । शिशुवक्त्रा पिशाची च पिसितासवलोलुपा ॥५२/६॥   
धमनी तपनी चैव [[34]](#footnote-35)रागिणी विकृतानना । वायुवेगा बृहत्कुक्षिर्विकृता विश्वरूपिका ॥५२/७॥   
यमजिह्वा जयन्ती च दुर्जया च जयन्तिका[[35]](#footnote-36) । बिडाली रेवती चैव पूतना विजयान्तिका ॥५२/८॥   
अष्टहस्ताश्चतुर्हस्ता इच्छास्त्राः सर्वसिद्धिदाः । भैरवश्चार्कहस्तः स्यात्कूर्परास्यो[[36]](#footnote-37) जटेन्दुभृत् ॥५२/९॥   
खड्गाङ्कुशकुठारेषुविश्वाभयभृदेकतः । चापत्रिशूलखट्वाङ्गपाशकार्धवरोद्यतः ॥५२/१०॥   
गजचर्मधरो द्वाभ्यां कृत्तिवासोऽहिभूषतः । प्रेतासनो मातृमध्ये पूज्यः पञ्चाननोऽथ वा ॥५२/११॥   
अविलोमाग्निपर्यन्तं दीर्घाष्टकैकभेदितम् । तत्षडङ्गानि जात्यन्तैरन्वितं च क्रमाद्यजेत् ॥५२/१२॥   
मन्दिराग्निदलारूढं सुवर्णरसकान्वितम् । नादबिन्द्विन्दुसंयुक्तं मातृनाथाङ्गदीपितम् ॥५२/१३॥   
वीरभद्रो वृषारूढो मातृग्रे स चतुर्भुजः । गौरीं तु द्विभुजा त्र्यक्षा शूलिनी दर्पणान्विता ॥५२/१४॥   
त्रिशूलाकुण्डीकाकुण्डिवरहस्ता चतुर्भुजा । अब्जस्था ललिता स्कन्दगणादर्शशलाकया ॥५२/१५॥   
चण्डिका सशहस्ता स्यात्खड्गशूलारिशक्तिधृक् । दक्षे वामे नागपाशं चर्माङ्कुशकुठारकम् ॥५२/१६॥  
धनुः सिंहे च महिषः शूलेन प्रहतोऽग्रतः ॥५२/१७॥

**लिङ्गलक्षणम्**  
श्रीभगवानुवाच -

लिङ्गादिलक्षणं वक्ष्ये कमलोद्भव तच्छृणु । दैर्घ्यार्धं वसुभिर्भक्त्वा त्यक्त्वा भागत्रयं ततः ॥५३/१॥   
विष्कम्भं भूतभागैस्तु चतुरस्रं तु कारयेत् । आयामं मूर्तिभिर्भक्त्वा[[37]](#footnote-38) एकद्वित्रिक्रमान्न्यसेत् ॥५३/२॥   
ब्रह्मविष्णुशिवांशेषु वर्धमानोऽयमुच्यते । चतुरस्रेऽस्य कर्णार्धं गुह्यकोणेषु लाञ्छयेत् ॥५३/३॥   
अष्टाग्रे वैष्णवो भागः सिध्यत्येव न संशयः । षोडशास्रं ततः कुर्याद्द्वात्रिंशास्रं ततः पुनः ॥५३/४॥   
चतुःषष्ट्यस्रकं कृत्वा वर्त्तुलं साधयेत्ततः । कर्तयेदथ लिङ्गस्य शिरो वै देशिकोत्तमः ॥५३/५॥   
विस्तारमथ लिङ्गस्य अष्टधा संविभाजयेत् । भागार्धार्धं तु सन्त्यज्य च्छत्राकारं शिरो भवेत् ॥५३/६॥   
त्रिषु भागेषु सदृशमायामो यस्य विस्तरः । तद्विभागसमं लिङ्गं सर्वकामफलप्रदम् ॥५३/७॥   
दैर्घ्यस्य तु चतुर्थेन विष्कम्भं देवपूजिते । सर्वेषामेव लिङ्गानां लक्षणं शृणु साम्प्रतम् ॥५३/८॥   
मध्यसूत्रं समासाद्य ब्रह्मरुद्रान्तिकं बुधः । षोडशाङ्गुललिङ्गस्य षड्भागैर्भाजितो यथा ॥५३/९॥   
तद्वैयमनसूत्राभ्यां मानमन्तरमुच्यते । यवाष्टमुत्तरे कार्यं शेषाणां यवहानितः ॥५३/१०॥   
अर्चाभागं त्रिधा कृत्वा ह्यूर्ध्वमेकं परित्यजेत् । अष्टधा तद्द्वयं कृत्वा ऊर्ध्वं भागत्रयं त्यजेत् ॥५३/११॥   
ऊर्ध्वं तु पञ्चमाद्भागाद्भ्राम्य लेखां प्रलम्बयेत् । भागमेकं परित्यज्य सङ्गमं कारयेत्तयोः ॥५३/१२॥   
एतत्साधारणं प्रोक्तं लिङ्गानां लक्षणं मया । सर्वसाधारणं वक्ष्ये पिण्डिकान्तान्निबोध[[38]](#footnote-39) मे ॥५३/१३॥   
ब्रह्मभागप्रवेशञ्च ज्ञात्वा लिङ्गस्य चोच्छ्रयम् । न्यसेद्ब्रह्मशिलां विद्वान् सम्यक्कर्मशिलोपरि ॥५३/१४॥   
तथा समुच्छ्रयं ज्ञात्वा पिण्डिकां प्रविभाजयेत् । द्विभागमुच्छ्रितं पीठं विस्तारे लिङ्गसम्मितम् ॥५३/१५॥   
त्रिभागं मध्यतः खातं कृत्वा पीठं विभाजयेत् । स्वमानार्धत्रिभागेण बाहुल्यं परिकल्पयेत् ॥५३/१६॥   
बाहुल्यस्य त्रिभागेण मेखलामथ कल्पयेत् । खातं स्यान्मेखलातुल्यं क्रमान्निम्नन्तु कारयेत् ॥५३/१७॥   
मेखलाषोडशांशेन खातं वा तत्प्रमाणतः । उच्छ्रायं तस्य पीठस्य विकाराङ्गं तु कारयेत् ॥५३/१८॥   
भूमौ प्रविष्टमेकं तु भागैकेन पिण्डिका । कण्ठं भागैस्त्रिभिः कार्यं भागेनैकेन पट्टिका ॥५३/१९॥   
द्व्यंशेन चोर्धपट्टन्तु एकांशाः शेषपट्टिकाः । भागं भागं प्रविष्टं तु यावत्कण्ठं ततः पुनः ॥५३/२०॥   
निर्गमं भागमेकं तु यावद्वै शेषपट्टिका । प्रणालस्य त्रिभागेण निर्गमस्तु त्रिभागतः ॥५३/२१॥

मूलेऽङ्गुल्यग्रविस्तारमग्रे त्र्यंशेन चार्धतः । ईषन्निम्नं तु कुर्वीत खातं तच्चोत्तरेण वै ॥५३/२२॥  
पिण्डिकासहितं लिङ्गमेतत्साधारणं स्मृतम् ॥५३/२३॥

**पिण्डिकालक्षणकथनम्**  
श्रीभगवानुवाच -  
अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रतिमानान्तु पिण्डिकाम् । दैर्घ्येण प्रतिमातुल्या तदर्धेन तु विस्तृता ॥५५/१॥  
उच्छ्रिताऽऽयामतोर्धेन सुविस्ताराऽर्धभागतः । तृतीयेन तु वा तुल्यां तत्त्रिभागेण मेखलाम् ॥५५/२॥   
खातं च तत्प्रमाणं तु किञ्चिदुत्तरतो नतम् । विस्तारस्य चतुर्थेन तोयमार्गं तु कारयेत् ॥५५/३॥   
पिण्डिकार्धेन वा तुल्यं [[39]](#footnote-40)दैर्घ्यमीशस्य कीर्तितम् । [[40]](#footnote-41)ऐशं वा तुल्यदीर्घञ्च ज्ञात्वा [[41]](#footnote-42)सूत्रं प्रकल्पयेत् ॥५५/४॥

उच्छ्रायं पूर्ववत्कुर्याद्भागषोडशसङ्ख्यया । अधः षट्कं द्विभागन्तु कण्ठं कुर्यात्त्रिभागकम् ॥५५/५॥   
शेषास्त्वेकैकशः कार्याः प्रतिष्ठानिर्गमास्तथा । पट्टिका पिण्डिका चेयं सामान्यप्रतिमासु च ॥५५/६॥   
प्रासादद्वारमानेन [[42]](#footnote-43)प्रतिमाद्वारमुच्यते । गजव्यालकसंयुक्ता प्रभा स्यात्प्रतिमासु च ॥५५/७॥   
पिण्डिकाऽपि यथाशोभं कर्तव्या सततं हरेः । सर्वेषामेव देवानां विष्णूक्तं मानमुच्यते ॥५५/८॥   
देवीनामपि सर्वासां लक्ष्म्युक्तं मानमुच्यते ॥५५/९॥

1. शिखरार्धं [↑](#footnote-ref-2)
2. 1. शिखोर्द्ध्वोडुम्बरे

   [↑](#footnote-ref-3)
3. वामकं [↑](#footnote-ref-4)
4. चाष्टमाद्यङ्गं [↑](#footnote-ref-5)
5. सूर्ये भक्ते [↑](#footnote-ref-6)
6. कलानेत्रं [↑](#footnote-ref-7)
7. चाक्षिकोणं च [↑](#footnote-ref-8)
8. त्रिकले [↑](#footnote-ref-9)
9. सृक्कण्यां [↑](#footnote-ref-10)
10. वासुदेवोऽसितो [↑](#footnote-ref-11)
11. द्वारे [↑](#footnote-ref-12)
12. रक्तच्छिद्रः [↑](#footnote-ref-13)
13. शिशिर [↑](#footnote-ref-14)
14. नृवराहो [↑](#footnote-ref-15)
15. वामार्धे [↑](#footnote-ref-16)
16. चर्म चोत्तरम् [↑](#footnote-ref-17)
17. पदे [↑](#footnote-ref-18)
18. नवातत्त्वाणुभिः [↑](#footnote-ref-19)
19. त्रयो [↑](#footnote-ref-20)
20. शस्तः [↑](#footnote-ref-21)
21. स्थिता [↑](#footnote-ref-22)
22. बृहद्दण्डो [↑](#footnote-ref-23)
23. कुण्डं [↑](#footnote-ref-24)
24. षड्दन्तो [↑](#footnote-ref-25)
25. भद्रचामुण्डा [↑](#footnote-ref-26)
26. प्रवर्द्धिनी [↑](#footnote-ref-27)
27. वनान्तस्था [↑](#footnote-ref-28)
28. लक्ता [↑](#footnote-ref-29)
29. हुताशा [↑](#footnote-ref-30)
30. रससङ्ग्राही [↑](#footnote-ref-31)
31. शबरा [↑](#footnote-ref-32)
32. चण्डा [↑](#footnote-ref-33)
33. चण्डवति [↑](#footnote-ref-34)
34. वामनी [↑](#footnote-ref-35)
35. यमान्तिका [↑](#footnote-ref-36)
36. स्याद्दन्तुरास्यो [↑](#footnote-ref-37)
37. आयाममृतुभिर्भक्त्वा [↑](#footnote-ref-38)
38. पिण्डिकान्तं निबोध [↑](#footnote-ref-39)
39. दैर्घ्यं कुशस्य [↑](#footnote-ref-40)
40. कुशं [↑](#footnote-ref-41)
41. पुत्रं [↑](#footnote-ref-42)
42. प्रतिमाद्रव्यमुच्यते [↑](#footnote-ref-43)