नित्यनैमित्तिकप्राकृतप्रलयाः ।

चतुर्विधस्तु प्रलयो नित्यो यः प्राणिनां लयः । सदा विनाशो जातानां ब्राह्मो नैमित्तिको लयः ॥३६८/१॥

चतुर्युगसहस्रान्ते प्राकृतः प्रकृतो लयः । लय आत्यन्तिको ज्ञानादात्मनः परमात्मनि ॥३६८/२॥

नैमित्तिकस्य कल्पान्ते वक्ष्ये रूपं लयस्य ते । चतुर्युगसहस्रान्ते क्षीणप्राये महीतले ॥३६८/३॥

अनावृष्टिरतीवोग्रा जायते शतवार्षिकी । ततः सत्त्वक्षयः स्याच्च ततो विष्णुर्जगत्पतिः ॥३६८/४॥

स्थितो जलानि पिबति भानोः सप्तसु रश्मिषु । भूपातालसमुद्रादितोयं नयति संक्षयम् ॥३६८/५॥

ततस्तस्यानुभावेन तोयाहारोपवृंहिताः । त एव रश्मयः सप्त जायन्ते सप्त भास्कराः ॥३६८/६॥

दहन्त्यऽशेषं त्रैलोक्यं सपातालतलं द्विज । कूर्मपृष्ठसमा भूः स्यात्ततः कालाग्निरुद्रकः ॥३६८/७॥

शेषाहिश्वाससम्पातः[[1]](#footnote-2) पातालानि दहत्यधः । पातालेभ्यो भुवं विष्णुर्भुवः स्वर्गं दहत्यतः ॥३६८/८॥

अम्बरीषमिवाभाति त्रैलोक्यमखिलं तथा । ततस्तापपरीतास्तु लोकद्वयनिवासिनः ॥३६८/९॥

गच्छन्ति ते महर्लोकं महर्लोकाज्जनं ततः । रुद्ररूपी जगद्दग्ध्वा मुखनिःश्वासतो हरेः ॥३६८/१०॥

उत्तिष्ठन्ति ततो मेघा नानारूपाः सविद्युतः । शतं वर्षाणि वर्षन्तः शमयन्त्यग्निमुत्थितम् ॥३६८/११॥

सप्तर्षिस्थानमाक्रम्य स्थितेऽम्भसि शतं मरुत् । मुखनिःश्वासतो विष्णोर्नाशं नयति तान्घनान् ॥३६८/१२॥

वायुं पीत्वा हरिः शेषे शेते चैकार्णवे प्रभुः । ब्रह्मरूपधरः सिद्धैर्जलगैर्मुनिभिः स्तुतः ॥३६८/१३॥

आत्ममायामयीं दिव्यां योगनिद्रां समास्थितः । आत्मानं वासुदेवाख्यं चिन्तयन्मधुसूदनः ॥३६८/१४॥

कल्पं शेते प्रबुद्धोऽथ ब्रह्मरूपी सृजत्यऽसौ । द्विपरार्धं ततो व्यक्तं प्रकृतौ लीयते द्विज ॥३६८/१५॥

स्थानात्स्थानं दशगुणमेकस्माद्गुण्यते स्थले[[2]](#footnote-3) । ततोऽष्टादशमे भागे परार्द्धमभिधीयते ॥३६८/१६॥

परार्धं द्विगुणं यत्तु प्राकृतः प्रलयः[[3]](#footnote-4) स्मृतः । अनावृष्ट्याऽग्निसम्पर्कात् कृते संज्वलने द्विज ॥३६८/१७॥

महदादेर्विकारस्य विशेषा[[4]](#footnote-5)न्तस्य संक्षये । कृष्णेच्छाकारिते तस्मिन्सम्प्राप्ते प्रतिसञ्चरे ॥३६८/१८॥

आपो ग्रसन्ति वै पूर्वं भूमेर्गन्धादिकं गुणम् । आत्मगन्धा[[5]](#footnote-6) ततो भूमिः प्रलयत्वाय कल्पते ॥३६८/१९॥

रसात्मिकाश्च तिष्ठन्ति ह्यापस्तासां रसो गुणः । पीयते ज्योतिषा तासु नष्टास्वग्निश्च दीप्यते ॥३६८/२०॥

ज्योतिषोऽपि गुणं रूपं वायुर्ग्रसति भास्करम् । नष्टे ज्योतिषि वायुश्च बली दोधूयते महान् ॥३६८/२१॥

वायोरपि गुणं स्पर्शमाकाशं ग्रसते ततः । वायौ नष्टे तु चाकाशं नीरवं तिष्ठति द्विज ॥३६८/२२॥

आकाशस्याथ वै शब्दं भूतादिर्ग्रसते च खम् । अभिमानात्मकं खं च भूतादिं ग्रसते महान् ॥३६८/२३॥

भूमिर्याति लयं चाप्सु आपो ज्योतिषि तद्व्रजेत् । वायौ वायुश्च खे खं च अहङ्कारे लयं स च ॥३६८/२४॥

महात्तत्वे महान्तं च प्रकृतिर्ग्रसते द्विज । व्यक्ताऽव्यक्ता च प्रकृतिर्व्यक्तस्याव्यक्तके लयः ॥३६८/२५॥

पुमानेकाक्षरः शुद्धः सोऽप्यंशः परमात्मनः । प्रकृतिः पुरुषश्चैतौ लीयेते परमात्मनि ॥३६८/२६॥

न सन्ति यत्र सर्वेशे नामजात्यादिकल्पनाः । सत्तामात्रात्मके ज्ञेये ज्ञानात्मन्यात्मनः परे ॥३६८/२७॥

नरकनिरूपणम् ।

उक्तानि यममार्गाणि[[6]](#footnote-7) वक्ष्येऽथ मरणे नृणाम् । ऊष्मा प्रकुपितः काये तीव्रवायु[[7]](#footnote-8)समीरितः ॥३७१/१॥

शरीरमुपरुध्याथ कृत्स्नान्दोषान्रुणद्धि वै । छिनत्ति प्राणस्थानानि पुनर्मर्माणि चैव हि ॥३७१/२॥

शैत्यात्प्रकुपितो वायुश्छिद्रमन्विष्यते ततः । द्वे नेत्रे द्वौ तथा कर्णौ द्वौ तु नासापुटौ तथा ॥३७१/३॥

ऊर्ध्वं तु सप्त च्छिद्राणि अष्टमं वदनं तथा । एतैः प्राणो विनिर्याति प्रायशः शुभकर्मणाम् ॥३७१/४॥

अधः पायुरुपस्थं च अनेनाशुभकारिणाम् । मूर्धानं योगिनो भित्त्वा जीवो यात्यथ चेच्छया ॥३७१/५॥

अन्तकाले तु सम्प्राप्ते प्राणेऽपानमुपस्थिते । तमसा संवृते ज्ञाने संवृतेषु च मर्मसु ॥३७१/६॥

स जीवो नाभ्यधिष्टानाच्चाल्यते मातरिश्वना । बाध्यमानश्चानयते अष्टाङ्गाः प्राणवृत्तिकाः ॥३७१/७॥

च्यवन्तं जायमानं वा प्रविशन्तं च योनिषु । प्रपश्यन्ति च तं सिद्धा देवा[[8]](#footnote-9) दिव्येन चक्षुषा ॥३७१/८॥

गृह्णाति तत्क्षणाद्योगे शरीरञ्चातिवाहिकम् । आकाशवायुतेजांसि विग्रहादूर्ध्वगामिनः ॥३७१/९॥

जलं मही च पञ्चत्वमापन्नः पुरुषः स्मृतः । आतिवाहिकदेहं तु यमदूता नयन्ति तम् ॥३७१/१०॥

याम्यं मार्गं महाघोरं षडशीतिसहस्रकम् । अन्नोदकं नीयमानो बान्धवैर्दत्तमश्नुते ॥३७१/११॥

यमं दृष्ट्वा यमोक्तेन चित्रगुप्तेन चेरितान् । प्राप्नोति नरकान्रौद्रान्धर्मी शुभपथैर्दिवम् ॥३७१/१२॥

भुज्यन्ते पापिभिर्वक्ष्ये नरकांस्ताश्च यातनाः । अष्टाविंशतिरेवाधःक्षितेर्नरककोटयः ॥३७१/१३॥

सप्तमस्य तलस्यान्ते घोरे तमसि संस्थिताः । घोराख्या प्रथमा कोटिः सुघोरा तदधः स्थिता ॥३७१/१४॥

अतिघोरा महाघोरा घोररूपा च पञ्चमी । षष्ठी तरलताराख्या सप्तमी च भयानका ॥३७१/१५॥

भयोत्कटा कालरात्री महाचण्डा च चण्डया । कोलाहला प्रचण्डाख्या पद्मा नरकनायिका ॥३७१/१६॥

पद्मावती भीषणा च भीमा चैव करालिका । विकराला महावज्रा त्रिकोणा पञ्चकोणिका ॥३७१/१७॥

सदीर्घा वर्तुला सप्तभूमा चैव सुभूमिका[[9]](#footnote-10) । दीप्तमायाष्टाविंशतयः[[10]](#footnote-11) कोटयः पापिदुःखदाः ॥३७१/१८॥

अष्टाविंशतिकोटीनां पञ्च पञ्च च नाय(यि)काः । रौरवाद्याः शतं चैकं चत्वारिंशच्चतुष्टयम् ॥३७१/१९॥

तामिश्रमन्धतामिश्रं महारौरवरौरवौ । असिपत्रं वनं चैव लोहभारं तथैव च ॥३७१/२०॥

नरकं कालसूत्रं च महानरकमेव च । सञ्जीवनं महावीचि तपनं सम्प्रतापनम् ॥३७१/२१॥

सङ्घातं[[11]](#footnote-12) च सकाकोलं कुद्मलं पूतिमृत्तिकम् । लोहशङ्कुमृजीषं च प्रधानं शाल्मलीं नदीम् ॥३७१/२२॥

नरकान्विद्धि कोटीशनागान्वै[[12]](#footnote-13) घोरदर्शनान् । पात्यन्ते पापकर्मण एकैकस्मिन्बहुष्वपि ॥३७१/२३॥

मार्जारोलूक[[13]](#footnote-14)गोमायुगृध्रादिवदनाश्च ते । तैलद्रोण्यां नरं क्षिप्त्वा ज्वालयन्ति हुताशनम् ॥३७१/२४॥

अम्बरीषेषु चैवान्यांस्ताम्रपात्रेषु चापरान् । अयस्पात्रेषु चैवान्यान् बहुवह्निकणेषु च ॥३७१/२५॥

शूलाग्रारोपितांश्चान्ये छिद्यन्ते नरकेऽपरे । ताड्यन्ते च कशाभिस्तु भोज्यन्ते चाप्ययोगुडान् ॥३७१/२६॥

यमदूतैर्नराः पांशून्विष्ठारक्तकफादिकान् । तप्तं मद्यं पाययन्ति पाटयन्ति पुनर्नरान् ॥३७१/२७॥

यन्त्रेषु पीडयन्ति स्म भक्ष्यन्ते वायसादिभिः । तैलेनोष्णेन सिच्यन्ते छिद्यन्ते नैकधा शिरः ॥३७१/२८॥

हा तातेति क्रन्दमानाः स्वकं निन्दन्ति कर्म ते । महापातकजान्घोरान्नरकान्प्राप्य गर्हितान् ॥३७१/२९॥

कर्मक्षयात्प्रजायन्ते महापातकिनस्त्विह । मृगश्वशूकरोष्ट्राणां ब्रह्महा योनिमृच्छति ॥३७१/३०॥

खरपुक्कशम्लेच्छानां मद्यपः स्वर्णहार्यपि । कृमिकीटपतङ्गत्वं गुरुगस्तृणगुल्मताम् ॥३७१/३१॥

ब्रह्महा क्षयरोगी स्यात्सुरापः श्यावदन्तकः । स्वर्णहारी तु कुनखी दुश्चर्मा गुरुतल्पगः ॥३७१/३२॥

यो येन संस्पृशत्येषां स तल्लिङ्गोऽभिजायते । अन्नहर्ता मायावी स्यान्मूको वागपहारकः ॥३७१/३३॥

धान्यं हृत्वा ऽतिरिक्ताङ्गः पिशुनः पूतिनासिकः । तैलहृत्तैलपायी स्यात्पूतिवक्त्रस्तु सूचकः ॥३७१/३४॥

परस्य योषितं हृत्वा ब्रह्मस्वमपहृत्य च । अरण्ये निर्जने[[14]](#footnote-15) देशे जायते ब्रह्मराक्षसः ॥३७१/३५॥

रत्नहारी हीनजातिर्गन्धांश्छुछुन्दरी शुभान् । पत्रं शाकं शिखी हृत्वा मुखरो धान्यहारकः ॥३७१/३६॥

अजः पशुं पयः काको यानमुष्ट्रः फलं कपिः । मधु दंशः फलं गृध्रो गृहकाक उपस्करम् ॥३७१/३७॥

श्वित्री वस्त्रं सारसं च झिल्ली लवणहारकः । उक्त आध्यात्मिकस्तापः शस्त्राद्यैराधिभौतिकः ॥३७१/३८॥

ग्रहाग्निदेवपीडाद्यैराधिदैविक ईरितः । त्रिधा तापं हि संसारं ज्ञानयोगाद्विनाशयेत् ॥३७१/३९॥

कृच्छ्रैर्व्रतैश्च दानाद्यैर्विष्णुपूजादिभिर्नरः ॥३७१/४०॥

1. पातात्पाता [↑](#footnote-ref-2)
2. मुने [↑](#footnote-ref-3)
3. सलयः [↑](#footnote-ref-4)
4. विशाषा [↑](#footnote-ref-5)
5. आत्तगन्धा [↑](#footnote-ref-6)
6. यममोक्षाणि/यममार्गादि [↑](#footnote-ref-7)
7. वायुः [↑](#footnote-ref-8)
8. देवं [↑](#footnote-ref-9)
9. सुधूलिका [↑](#footnote-ref-10)
10. दीप्तायामष्टविंशत्याः [↑](#footnote-ref-11)
11. संहारकं [↑](#footnote-ref-12)
12. कोटिशसंख्यान्वै [↑](#footnote-ref-13)
13. मार्जारवृकगो [↑](#footnote-ref-14)
14. निर्जले [↑](#footnote-ref-15)