%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 226

No. 140

Kūrmeśvara Temple at Śrīkūrmaṃ<1>

( S. I. I. Vol. V, No. 1171; A. R. No. 290 of 1896;

Edited by H. Krishna Sāstri in E. I. VI, PP. 263 — 6 ff.

I. M. P. Vol. I, P. 687, No. 168 )

Ś. 1203

S

(१।) देव[ः]श्रीकमलाविलासलहरीपात्रं कलिप्रो[न्मि]लत्क्लेश-

क्लिष्टजनेखिलक्षि[ति]तले मंल्लोल(न)वोधो-

(२।) दये<2> [।] स्वीय श्रीपदपङ्कजैकशरणान् [सं]रक्षितुं

सन्मुनिज्जति[ः] श्रीपुरुषोत्तमाभिध [म] । (म)-

(३।) हा[ती]त्थस्सुमत्यग्रणीः । [१] यन्मुनिभाषितभाष्यं

वा(भा)ष्यं किल तीर्त्थिकप्रवरस घै [] उ-

(४।) न्मदवादिद्विरदप्रतिकुब्भमकुश भवति ।। [२]<3> तस्य

ज्ञानकलाकलोदयकलो वैय्य(य्या)-

(५।) सी(सि)कं गोगणं (।) मदे[र्भि]न्नपथप्रधा(ता)रितमलं

सुव्यक्तभेदे पथि सधृतद ड-

<1. On the east and north faces of the ninth pillar in the Tirchuttu-manḍapa of this temple.>

<2. Lines 2—5 are written within parallel lines.>

<3. The second half of the verse is not correct so far as the metre is concerned.>

%%p. 227

(६।) मंडितकरो यः प्रादुरासीन्मुनि व्रातैस्सेव्यपदारविंद्दयुगला-

दानंदती[र्थो मु]-

(७।) निः । [३] यन्मुखनि[ः] सृतभाषा ललिता ललितप्रकार-

पदविन्यासा कमलाप[ति]पदकमलं भ-

(८।) जते भजमानभवभयारा[तिं] [४] आनन्तीयंभगवत् -

पादाचार्य्यसरस्वती [] लोकेत्र

(९।) हरिपादाब्जयुगलप्राप्तयेन(नु), सा । [५] तस्माल्लोकसुरक्षणा-

तिनिपुणात्स प्राप्तक-

(१०।) र्त्तव्यधीद्वे(द्वे)धामुत्र तधा(था)त्र योवति जनात्

क(का)लिगभूस [भ]वान्<1> पित्य्राचारमुपैति

(११।) सू[नु]रिति सन्नीतिस्थितो धर्म्मतश्शत्रुक्ष्मापतिवर्ग्गदुर्ग्ग

निवहान् भीतानभीत[ः] स्वयं । [६] यश्च

(१२।) श्रीक<2>मठाधिनायकमहाकाय्यैकवद्धव्रतस्तस्य प्र[च्यु]ति-

वारणाय शवरानीक-

(१३।) क्षितीध्राशनि [।] वत्ते [स]त्करवालमस्य त[डि]ता

संत्यक्रजीवे रिपौ हंतव्यानवशेषणा-

(१४।) न्निजविधिन्नो(र्न्नो) यस्य वोध्यस्तरां । [७] तेनानेन

श्रीमन्नरहरितीर्त्थाख्य<3> मुनिवरेण्येन [।] क-

<1. The word कालिंगभूसम्भवान् is written on an erasure.>

<2. Read कार्य्येक ।>

<3. According to Krishna Sastri, “Narahari Tīrtha succeeded to the pontifical seat in A. D. 1324 and died in A. D. 1333. His governorship to the Kaliṅga country, which took place before his becoming a Guru must therefore be placed in the period before A. D. 1324.” (Vide E. I. VI, P. 262 f.)>

%%p. 228

(१५।) लिसमय प्रह्लादप्रवा(भा)व परितोष्यनृहरिरूपेण ।। [८]

स्वस्ति श्रीशकवत्सरे दुतवह-

(१६।) व्योम-द्वय-क्ष्मा युते मेषे शुक्लशशांक्कशेखर [दि]ने वारे

[च] सौम्ये वरे<\*> [।] प्रासादं कमठा [धि]-

(१७।) पस्य पुरतो निर्म्माय शम्मप्रदो योगानद्द नृसिंह्व(ह) ए[ष]

भगवान् प्रीत्या प्रतिष्ठापि

(१८।) तः । [९]

<\* The inscription is incised on Wednesday, in the eleventh day (शशकिशेखरदिने) of the bright fortnight in the month of Mesha Krishna Sastri wrongly gives the tithi as Ashṭamī. The corresponding date is the 2nd April, 1081 A. D., Wednesday. The tithi is Dvādaśi and not Ekādaśi. On the date of this inscription Prof. Kielhorn remarks that the corresponding date should be the 19th March, A. D. 1281, Saturday (E. I. VI, P. 266). But the reading is Saumya or Wednesday. For this, he suggests to read शौरे (Saturday) for सौम्ये । But, I think, the tithi is शशकिशेखर ‒ 11th day. So, it is Ekādaśī.>