शिक्षा

Contents

[Lesson -1 1](#_Toc451070117)

[Lesson - 2 4](#_Toc451070118)

[Lesson – 3 8](#_Toc451070119)

[Lesson – 4 12](#_Toc451070120)

Shiksha question papers and answers – <https://drive.google.com/folderview?id=0B21vUhfJ2SEvVFQ4ZWdnM2kwaG8&usp=sharing>

## Lesson -1

Sukthih

सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः |

सतां हि संदेह-पदेषु वस्तुषु प्रमाणम्  अन्तःकरण-प्रवृत्तयः |

संदेहपदेषु वस्तुषु सतां प्रमाणम्  अन्तःकरणप्रवृत्तयः हि  भवन्ति |

Subhashitam

१.दम्भेन लोभेन भिया हृिया वा

    प्रायो विनीतो जन एष सर्व: ।

    वैराग्यतस्तवाहृदयं विनीतम्

    नरं वरं दुर्लभमेव मन्ये ।।

दम्भेन लोभेन भिया हृिया वा प्रायः विनीतः जनः एषः सर्व: वैराग्यतः तु आहृदयं विनीतम् नरम् वरम् दुर्लभम् एव मन्ये

एषः सर्व: जनः दम्भेन लोभेन भिया हृिया वा प्रायः विनीतः । वैराग्यतः तु आहृदयं विनीतं वरं नरं दुर्लभम् एव इति अहं मन्ये ।

तात्पर्यम्

बहवः जनाः ते उत्तमाः इति प्रकटीकर्तुं कपटेन वा, निरहङ्काराः भवामः चेत् अधिकं प्राप्नुमः इति तृष्णायाः कारणेन वा, वयं तु बलवीनाः इति भीतेः कारणात् वा, अन्ये किं चिन्तयन्ति इति लज्जायाः कारणात् वा विनीतशीलाः भवन्ति । विरागात् येषां सम्पूर्णहृदयं विनीतं भवति, तादृशाः श्रेष्ठपुरुषाः विरलाः इति अहं चिन्तयामि |

२.यथा ह्यकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् ।

    एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति  ।।

यथा हि एकेन चक्रेण न रथस्य गतिः भवेत्  एवम् पुरुषकारेण विना दैवम् न सिद्ध्यति ।

यथा एकेन चक्रेण रथस्य गतिः न हि भवेत्, एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति ।

तात्पर्यम्

रथः एकेन चक्रेण गन्तुं न शक्नोति । रथस्य गमनाय न्यूनादिन्यूनं चक्रद्वयं आवश्यकम् । तथा मनुष्यस्य स्वप्रयत्नं विना, केवलं दैवानुग्रहेण  सिद्धिः न प्राप्यते |

----

**Clarifications**

page 6 - स्खलति - slips / trips

page 6 - कीलयति - nails up

page 6 -    भाययति - to frighten someone - to cause fear

Page 21 - चक्रिन् + ढौकसे

you bring near --- the possessor of chakra   (vishnu because of sudharshana or the potter because of his potter's wheel)

**-------**

**Sandhi**

**श्चुत्वसन्धिः**

{ सकार + तवर्ग: } + { शकार: + चवर्गः } = { शकार: + चवर्गः }

( first varga changes to equivalent in the second varga ) (order can be reversed also )

{ त } + { च … ञ श } or { च … ञ श } + { त } –> { च }

{ स } + { च … ञ श } or { च … ञ श } + { स } –> { श }

सत् + चित् = सच्चित्

The sutra or aphorism is स्तोश्चुना श्चुः  |

स्तो refers to स and त वर्ग | श्चुः refers to श and च वर्ग |  श्चुना - 3rd vibhakti.

**ष्टुत्वसन्धिः**

{ सकार + तवर्ग: } + { षकार: + टवर्गः } = { षकार: + टवर्गः }

( first varga changes to equivalent in the second varga ) (order can be reversed also )

{ त } + { ट … ण ष } or { ट … ण ष } + { त } –> { ट }

तत् + टीका = तट्टीका

Sutra for ष्टुत्वसन्धिः  --  ष्टुना ष्टुः | where ष्टुः refers to ष and ट वर्ग |

---------

Subhashitam **१**

परोपकाराय फलन्ति वृक्षा:  परोपकाराय वहन्ति नद्य: ।

परोपकाराय दुहन्ति गाव:  परोपकारार्थमिदं शरीरम् ॥

**पदविभाग:**

परोपकाराय, फलन्ति, वृक्षा:,परोपकाराय, वहन्ति, नद्य:, परोपकाराय, दुहन्ति, गाव:, परोपकारार्थम्, इदम्, शरीरम्

**अन्वय:**

परोपकाराय वृक्षा: फलन्ति, परोपकाराय नद्य: वहन्ति, परोपकाराय गाव: दुहन्ति, परोपकाराय इदं शरीरम् अस्ति ।

**तात्पर्यम्**

यथा अन्येषाम् उपकारार्थं  वृक्षा: फलन्ति, यथा अन्येषाम् उपकाराय नद्य: वहन्ति, यथा अन्येषाम् उपकाराय गाव: दुग्धं ददति, तथा परोपकाराय एव एतत् शरीरम् अपि अस्ति ।

........

Subhashitam **२**

व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते: पौत्रमकल्मषम् ।

पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम् ॥

**पदविभाग:**

व्यासम्,  वसिष्ठनप्तारम्,  शक्ते:, पौत्रम्, अकल्मषम्, पराशरात्मजम्,  वन्दे, शुकतातम्, तपोनिधिम्

**अन्वय:**

अहं वसिष्ठनप्तारं, शक्ते: पौत्रं, पराशरात्मजं, शुकतातम्, अकल्मषं, तपोनिधिं, व्यासं वन्दे ।

**तात्पर्यम्**

अहं वसिष्ठस्य प्रपौत्रं,  शक्ते: पौत्रं, पराशरस्य पुत्रं, शुकस्य पितरम्, दोषरहितं, श्रेष्ठतपस्विं व्यासम् वन्दे ।

**------------**

**सङ्ग्राह्यविषयाः**

उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम् । वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र संततिः ।।

उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेः च एव दक्षिणम् । वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र संततिः ।।

यत् समुद्रस्य उत्तरं, यत् हिमाद्रेः दक्षिणम् च एव, यत्र भारती संततिः, तद् वर्षं भारतं नाम ।

रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीम् । ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम् ।।

रत्नाकरा-धौत-पदां हिमालय-किरीटिनीम् । ब्रह्म-राज-ऋषि-रत्न-आढ्यां वन्दे भारत-मातरम् ।।

रत्नाकरा-धौत-पदां हिमालय-किरीटिनीं ब्रह्म-राज-ऋषि-रत्न-आढ्यां भारत-मातरम् अहं वन्दे ।

## Lesson - 2

**सूक्तिः**

मनो हि हेतुः सर्वेषाम् इन्द्रियाणां प्रवर्तने |

मनः हि हेतुः सर्वेषाम् इन्द्रियाणां प्रवर्तने |

सर्वेषाम् इन्द्रियाणां प्रवर्तने मनः हि हेतुः |

**-------**

प्रहेलिका  
राजन् ! कमलपत्राक्ष ! तत्ते भवतु चाक्षयम् ।  
आसादयति यद्रूपं करेणु: करणै: विना ॥

पदच्छेदः  
राजन् ! कमलपत्राक्ष ! तत् ते भवतु च अक्षयम् ।  
आसादयति यद् रूपं करेणु: करणै: विना ॥

अन्वय:  
राजन् ! कमलपत्राक्ष ! यद् रूपं करेणु: करणै: विना आसादयति, अक्षयं तत् ते भवतु ।

सामान्यः अर्थ:  
हे राजन् ! हे कमलपत्राक्ष ! यद् रूपं गजी इन्द्रियैः विना प्राप्नोति, तत् रूपं सर्वदा तुभ्यं भवतु ।

वास्तविकः अर्थ:   
हे राजन् ! हे कमलपत्राक्ष ! भवते अनन्तः आयु: भवेत् | {करेणु: इति पदे, क्, र्, ण् इति अक्षराणि त्यजामः चेत्, अ+ए+उ = ऐ + उ = आय् + उ = आयु भवति । }

**Sandhi**

**माहेश्‍वरसूत्राणि** ।। अइउण्; ऋलृक्; एओङ्; ऐऔच्; हयवरट्; लण्; ञमङणनम्; झभञ्; घढधष्; जबगडदश्; खफछटतचटतव्; कपय्; शषसर्; हल् |

**अनुस्वारसन्धिः**  
{ म } + { व्यञ्जनम् } = ं + { व्यञ्जनम् }  
अहम् प्रातः = अहं प्रातः

“**मोऽनुस्वारः**” ॥८।३।२३॥ मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः स्याद्धलि i.e., स्यात् हलि परतः

हल् = हयवरट्; लण्; ञमङणनम्; झभञ्; घढधष्; जबगडदश्; खफछटतचटतव्; कपय्; शषसर्; हल् |

i.e., हल् = ह य व र ल ; ञ म ङ् ण न ; झ भ घ ढ ध ; ज ब ग ड द ; ख फ छ ट त ; च ट त क प ; श ष स ह |

i.e., हल् = क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स श ष ह |

**जश्त्वसन्धिः**वर्गीयव्यञ्जनम् + { स्वरः / मृदुव्यञ्जनम् ) = ग् ज् ड् द् ब्   
{ 1, 2, 3, 4 } + { स्वरः / {3, 4, 5} / य र ल व ह } = { 3rd of first } + {second}  
जगत् + गुरु = जगद्गुरु

**“झलां जशोऽन्ते”** ॥८।२।३९॥ पदान्ते झलां जशः स्युः |

झल् = झभञ्; घढधष्; जबगडदश्; खफछटतचटतव्; कपय्; शषसर्; हल्

i.e., झल् = झ भ घ ढ ध ; ज ब ग ड द ; ख फ छ ट त ; च ट त क प ; श ष स ह ;

i.e., झल् = क ख ग घ ; च छ ज झ ; ट ठ ड ढ ; त थ द ध ; प फ ब भ ; स श ष ह ;

i.e., झल् = { 1, 2, 3, 4 } i.e., वर्गीयव्यञ्जनम् and { स श ष ह }

जश् = जबगडदश्;

i.e., जश् = ज ब ग ड द

i.e., जश् = 3rd of the varga ग ज ड द ब

---------

**अन्वयरचना - श्लोक: १**

दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य ।

यो न ददाति न भुड्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥

**पदविभाग:**

दानं भोगः नाशः स्तिस्रः गतयः भवन्ति वित्तस्य ।

यः न ददाति न भुड्क्ते तस्य तृतीया गतिः भवति ॥

**अन्वय:**

दानं भोगः नाशः च इति वित्तस्य स्तिस्रः गतयः भवन्ति । यः न ददाति न भुड्क्ते, तस्य तृतीया गतिः भवति |

**तात्पर्यम्**

वित्तस्य सञ्चारः त्रिधः भवति । ते दानं भोग: विनाशः इति त्रयः सन्ति | य: निर्धनेभ्यः दानं न ददाति, अपि च स्वसंतोषार्थम् अपि दनं न व्ययीकरोति, तस्य वित्तस्य नाश: एव भवति ।

**अन्वयरचना - श्लोक: २**

व्यसनानन्तरं सौख्यं स्वल्पमप्यध्कं भवेत् ।  
काषायरसमासाद्य स्वाद्वतीवाम्बु विन्दते ॥

**पदविभाग:**

व्यसनानन्तरं सौख्यं स्वल्पम् अपि अधिकं भवेत् ।  
काषायरसम् आसाद्य स्वादु अतीव अम्बु विन्दते ॥

**अन्वय:**

व्यसनानन्तरं सौख्यं स्वल्पम् अपि अधिकं भवेत् । काषायरसम् आसाद्य अम्बु अतीव स्वादु विन्दते ॥

**तात्पर्यम्**

यथा औषदं पीत्वा तदनन्तरं जलं पिबामश्चेत् तद् जलमपि अतिमधुरं भासते, तथा दुःखस्य अनन्तरं सौक्यं किंचिदेव भवति चेदपि अधिकं इव दृश्यते ।

**------------**

**सङ्ग्राह्यविषयाः**

कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती । करमूले स्थिता गौरी प्रभाते करदर्शनम् ॥

कराग्रे वसते लक्ष्मी कर-मध्ये सरस्वती । कर-मूले स्थिता गौरी प्रभाते कर-दर्शनम् ॥

लक्ष्मी कराग्रे वसते | करमध्ये सरस्वती वसति । गौरी करमूले स्थिता अस्ति | अतः प्रभाते करदर्शनम् अहं करोमि |

समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले । विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्वमे |

समुद्र-वसने देवी पर्वत-स्तन-मण्डले । विष्णुपत्नि नमः तुभ्यं पाद-स्पर्शं क्षमस्व मे |

समुद्रवसने । देवी । पर्वतस्तनमण्डले । विष्णुपत्नि | तुभ्यं नमः अस्तु | मे पादस्पर्शं त्वं क्षमस्व |

## Lesson – 3

सूक्ति: ३  
भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र ।

अर्थ:  
यत् भवितव्यं अस्ति तस्य एव आरम्भं सर्वदा भवति, यतः सर्वत्र एषां भवितव्यानां प्रवेशाः एव भवन्ति |  
.......

**प्रहेलिका** **३**  
विराजराजपुत्रारे: यन्नाम चतुरक्षरम् ।  
पूर्वार्धं तव वैरिणां परार्धं तव सड्गरे ॥

पदविभाग:  
विराजराजपुत्रारेः , यत् , नाम , चतुस्+अक्षरम् , पूर्व+अर्धं , तव , वैरिणां , पर+अर्धं , तव , सड्गरे

अन्वय:  
विराजराजपुत्रारेः यत् नाम चतुरक्षरं अस्ति, सड्गरे (तस्य पदस्य) पूर्वार्धं तव वैरिणां (भवतु) , (तस्य पदस्य) परार्धं तव (भवतु) ।

अर्थ:  
विः इतिचेत् पक्षिः | विराजः तु पक्षिराजः गरुडः |  विराजराजः गरुडस्य स्वामि महाविष्णुः | विराजराजपुत्रः महाविष्णोः पुत्रः मन्मथः | विराजराजपुत्रारिः मन्मथारिः शिवः | विराजराजपुत्रारे: शिवस्य चतुरक्षरं नाम मृत्युज्ञ्जय: | अतः अस्मिन् श्लोकस्य वास्तविकः अर्थ: “युद्धे तव वैरिणां मृत्यु: भवेत् | तव जय: भवेत्” इति अस्ति |

**-----**

**सुभाषितम् ५**  
शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा:   यस्तु क्रियावान् पुरुष: स विद्वान् ।  
सुचिन्तितं चौषधमातुराणां   न नाममात्रेण करोत्यरोगम् ॥

पदविभागः  
शास्त्राणि, अधीत्य , अपि , भवन्ति , मूर्खा:, य: , तु , क्रियावान् , पुरुष: , स: , विद्वान् , सुचिन्तितम्  , च,  औषधम् , आतुराणाम् , न , नाम-मात्रेण , करोति , अरोगम् ॥

अन्वयः  
शास्त्राणि अधीत्य अपि (केचन पुरुष:) मूर्खा: भवन्ति  | यः पुरुष: तु क्रियावान् सः (एव) विद्वान् (भवति) । आतुराणां  सुचिन्तितं औषधं नाममात्रेण अरोगं न करोति ॥

अर्थ:  
केवलं शास्त्राध्ययनेन पुरुषानानं मूर्खत्वं न गच्छति | प्राप्तं ज्ञानं उपयुज्य यदा पुरुषः कार्याणि करोति तदा एव विद्वान् भवितुम् अर्हति | औशदस्य स्वीकरणं विना, सर्वदा मनसि औषद-नाम-स्मरणं करोति चेदपि रुग्णस्य रोगनिवारणं न भवति | तथा केवलेन पठनेन विद्वान् भवितुम् न अर्हति |

**सुभाषितम् 6**  
आयत्यां गुणदोषज्ञ: तदात्वे क्षिप्रनिश्चय: ।  
अतीते कार्यशेषज्ञो विपदा नाभिभूयते ॥

पदविभाग:  
आयत्याम् , गुणदोषज्ञ: , तदात्वे ,  क्षिप्र-निश्चय: , अतीते ,  कार्य-शेषज्ञ: , विपदा ,  न, अभिभूयते

अन्वयः  
आयत्यां गुणदोषज्ञ:, तदात्वे क्षिप्रनिश्चय:, अतीते कार्यशेषज्ञः विपदा न अभिभूयते |

अर्थ:  
(१) यत् कार्यं करणीयम् अस्ति, तस्य कार्यस्य श्रेष्ठ-अंशान् च दोषान् च य: जानाति,   
(२) यत् कार्यं इदानीं कुर्वन् अस्ति, तस्मिन् कार्ये किमपि विकल्पजालं भवति चेत् तत्क्षणे एव किं करणीयं इति निर्णयं कर्तुं यः समर्थः अस्ति,   
(३) यत् कार्यं कृतं, तस्मिन् कार्ये शेषं करणीयं क्रिया किम् अस्ति इति यः जानाति,   
विपदः तं प्रति न आगच्छति ।   
तस्य कार्यसिद्धिः एव सर्वदा भवति इति तात्पर्यार्थम् |

**-----**

**Sandhi**

**माहेश्‍वरसूत्राणि** ।। अइउण्; ऋलृक्; एओङ्; ऐऔच्; हयवरट्; लण्; ञमङणनम्; झभञ्; घढधष्; जबगडदश्; खफछटतचटतव्; कपय्; शषसर्; हल् |

**परसवर्णसन्धिः**  
अनुस्वारः + व्यञ्जनम् (except श ष स ह ) = { 5th of second } + {second}  
शं + करः = शङ्करः  
{ त् थ् द् ध् } + ल = ल्ल  | उदा. तत् + लयः = तल्लयः

न् + ल = ँल्ल | उदा. सन् + लापः = सँल्लापः   
अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः (8.4.58)

ययि परे सति अनुस्वारस्य परसवर्णः स्यात् |

यय् = य् व् र् | ल् | ञ् म् ङ् ण् न् | झ् भ् | घ् ढ् ध् | ज् ब् ग् ड् द् | ख् फ् छ् ठ् थ् च् ट् त् | क् प् |

**चर्त्वसन्धिः**वर्गीयव्यञ्जनानि + कर्कशव्यञ्जनानि = क् च् ट् त् प्  
{ 1, 2, 3, 4 } + { 1, 2, श ष स ) = { 1st of first } + {second}  
e.g., विपद् + कालः = विपत्कालः

खरि च (8.4.55) == खरि परे झलां चरः स्युः |

खर् = खफछटतचटतव्; कपय्; शषसर्; |  
i.e., खर् = ख फ छ ट त | च ट त क प | श ष स |  
i.e., खर् = क च ट त प ; ख छ ट त फ ; श ष स |  
i.e., खर् = { 1, 2 } and { स श ष } = कर्कशव्यञ्जनानि

झल् = झभञ्; घढधष्; जबगडदश्; खफछटतचटतव्; कपय्; शषसर्; हल्  
i.e., झल् = झ भ घ ढ ध ; ज ब ग ड द ;  ख फ छ ट त ; च ट त क प ;  श ष स ह ;  
i.e., झल् = क ख ग घ ; च छ ज झ ; ट ठ ड ढ ; त थ द ध ; प फ ब भ ; स श ष ह ;  
i.e., झल् = { 1, 2, 3, 4 } वर्गीयव्यञ्जनम् and { स श ष ह }

चर् = चटतव्; कपय्; शषसर्;  
i.e., चर् = च ट त क प ; श ष स ;  
i.e., चर् = क च ट त प ; स श ष ;  
i.e., चर् = { 1 } + { स श ष }

## Lesson – 4

**माहेश्‍वरसूत्राणि** ।। अइउण्; ऋलृक्; एओङ्; ऐऔच्; हयवरट्; लण्; ञमङणनम्; झभञ्; घढधष्; जबगडदश्; खफछटतचटतव्; कपय्; शषसर्; हल् |

**अनुनासिकसन्धिः**

8-4-45 यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा | यरः पदान्तस्य अनुनासिके परतः वा अनुनासिकः आदेशो भवति।

यर् = हल् – {ह} = यवरट्; लण्; ञमङणनम्; झभञ्; घढधष्; जबगडदश्; खफछटतचटतव्; कपय्; शषसर्;

Optional वर्गीयव्यञ्जनानि + अनुनासिका = { 5th of first } + {second}  
जगत् + माता = जगन्माता

Mandatory when the second part is a suffix starting with अनुनासिका like मयम्, मात्रम् |  
तद् + मात्रम् = तन्मात्रम्

**ङमुडागमसन्धिः**

8-3-32 ङमो ह्रस्वादचि ङमुण् नित्यम् | ह्रस्वात् परः यो ङम् तदन्तात् पदातुत्तरस्य अचः ङमुडागमो भवति नित्यम्।

ङम् = ङणनम् | अच् = अइउण्; ऋलृक्; एओङ्; ऐऔच्; = स्वराः |

{ ह्रस्वस्वरः } + { ङ ण न } + स्वरः --> 2 { ङ ण न }  
गच्छ + न् + अस्ति = गच्छ + न् + न् + अस्ति = गच्छन्नस्ति

## Lesson – 5

प्रथमा गौरी गौर्यौ गौर्यः

सम्बोधनम् गौरि गौर्यौ गौर्यः

द्वितीया गौरीम् गौर्यौ गौरीः

तृतीया गौर्या गौरीभ्याम् गौरीभिः

चतुर्थी गौर्यै गौरीभ्याम् गौरीभ्यः

पञ्चमी गौर्याः गौरीभ्याम् गौरीभ्यः

षष्ठी गौर्याः गौर्योः गौरीणाम्

सप्तमी गौर्याम् गौर्योः गौरीषु

**----**

**स्त्रीः एकः द्वौ बहवः**

प्रथमा गच्छन्ती गच्छन्त्यौ गच्छन्त्यः

सम्बोधनम् गच्छन्ति गच्छन्त्यौ गच्छन्त्यः

द्वितीया गच्छन्तीम् गच्छन्त्यौ गच्छन्तीः

तृतीया गच्छन्त्या गच्छन्तीभ्याम् गच्छन्तीभिः

चतुर्थी गच्छन्त्यै गच्छन्तीभ्याम् गच्छन्तीभ्यः

पञ्चमी गच्छन्त्याः गच्छन्तीभ्याम् गच्छन्तीभ्यः

षष्ठी गच्छन्त्याः गच्छन्त्योः गच्छन्तीनाम्

सप्तमी गच्छन्त्याम् गच्छन्त्योः गच्छन्तीषु

-----

Tips for memorization: When there is no अकार before ति in the लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् form, then there will not be न in स्त्री-शतृ-प्रत्ययान्तः form. Also its form can be got by replacing न्ति or ति from लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनम् form with ती |

कुर्वती कुर्वत्यौ कुर्वत्यः 8 करोति कुरुतः कुर्वन्ति

रुदती रुदत्यौ रुदत्यः 2 रोदिति रुदितः रुदन्ति

जानती जानत्यौ जानत्यः 9 जानाति जानीतः जानन्ति

क्रीणती क्रीणत्यौ क्रीणत्यः 9 क्रीणाति क्रीणीतः क्रीणन्ति

शृण्वती शृण्वत्यौ शृण्वत्यः 1 शृणोति शृणुतः शृण्वन्ति

ददती ददत्यौ ददत्यः 3 ददाति दत्तः ददति

Inputs from Sri. Neelesh

The rule whether there is नकार or not in the स्त्री - शतृ form is as follows:

1) For gana 1 , 4, 10 we always see नकार | So - पठन्ती , नृत्यन्ती, कथयन्ती | These forms can be created by making प्रथमपुरुष-बहुवचनम् and then replacing न्ति by न्ती | The श्रु dhaatu is in प्रथमगण. However it does not get नकार, and the form is शृण्वती |

2) For gana 6 and for some subset of dhaatus of gana 2, the नकार comes by vikalpa. So लिखन्ती / लिखती । यान्ती । याती ।

3) Other places there is no नकार, and form can be generated by making प्रथमपुरुष-बहुवचनम् and then replacing last letter by ती - ददती, जानती, etc

The rule for the पुल्लिङ्ग - शतृ form is as follows

1) The नकार is introduced in all ganas except for third gana. Examples – ददत् (दा), बिभ्यत् (भी) |

**सन्धिः**

**माहेश्‍वरसूत्राणि** ।। अइउण्; ऋलृक्; एओङ्; ऐऔच्; हयवरट्; लण्; ञमङणनम्; झभञ्; घढधष्; जबगडदश्; खफछटतचटतव्; कपय्; शषसर्; हल् |

**पूर्वसवर्णसन्धिः**  
{ 3rd } + { ह } = { 3rd } + { 4th }   
This could be followed by जश्त्वसन्धिः which changes the first part from { 1 2 3 4 } to 3rd. This sandhi is optional.   
जगत् + हिताय = जगद् + हिताय (जश्त्वसन्धिः) |  
जगद् + हिताय = जगद् + धिताय (पूर्वसवर्णसन्धिः) |

झयो होऽन्यतरस्याम्     8.4.62

After झय्, in the place of the letter ह, let a सवर्ण of the former be optionally substituted. The वर्गचतुर्थ (the fourth letter of each class) will be found the suitable substitute for ह.

**छत्वसन्धिः**{ वर्गीय-व्यञ्जनम् } + श् + { स्वरः ह य व र } = { } + { छ् } + { }   
This sandhi is optional.   
उत् + श्वासः = उच् + श्वासः – श्चुत्वसन्धिः |  
उच् + श् + वासः = उच् + छ् + वासः – छत्वसन्धिः |

Sandhi Summary

1. स्वरसन्धिः
   1. सवर्णदीर्घसन्धिः  
      { अ आ } { इ ई } { उ ऊ } { ऋ } + सवर्णस्वरः = { आ ई ऊ ॠ }
   2. गुणसन्धिः  
      { अ आ } + { इ ई } { उ ऊ } { ऋ ॠ } { ऌ } = { ए ओ अर् अल् }
   3. वृद्धिसन्धिः  
      { अ आ } + { ए ऐ } { ओ औ } = { ऐ औ }
   4. यण् सन्धिः   
      { इ ई } { उ ऊ } { ऋ ॠ } { ऌ } + असवर्णस्वरः = { य् व् र् ल् }
   5. यान्तवान्तादेशसन्धिः  
      { ए } { ऐ } { ओ } { औ } + { स्वरः } = { अय् अव् आय् आव् }
   6. पूर्वरूपसन्धिः ( ऽ - avagraha symbol)  
      { ए } { ओ } + { अ } = { ए } { ओ }  
      सो + अहम् = सोऽहम्
   7. पररूपसन्धिः   
      { अ } + { ए } { ओ } = { ए } { ओ }
2. व्यञ्जनसन्धिः

* { सकार + तवर्ग: } + YYY = XXX + Y(X) + YYY
  + **श्चु**त्वसन्धिः -- शकार: + चवर्गः
  + **ष्टु**त्वसन्धिः -- षकार: + टवर्गः
* { 1, 2, 3, 4} + YYY = XXX + X(1) / X(3) + YYY
  + **च**र्तवसन्धिः -- कर्कशव्यञ्जनानि {1}
  + **ज**श्त्वसन्धिः –- स्वरः / मृदुव्यञ्जनानि {3}
* XXX + अनुस्वारः + YYY = { 5th of first / second } + YYY
  + अनुनासिकसन्धिः – XXX + अनुनासिका = 5th of first
  + परसवर्णसन्धिः - अनुस्वारः + YYY = 5th of second
  1. श्चुत्वसन्धिः   
     { सकार + तवर्ग: } + { शकार: + चवर्गः } = { शकार: + चवर्गः }   
     ( first varga changes to equivalent in the second varga ) (order can be reversed also )  
     { त } + { च ... ञ श } or { च ... ञ श } + { त } --> { च }  
     { स } + { च ... ञ श } or { च ... ञ श } + { स } --> { श }  
     सत् + चित् = सच्चित्
  2. ष्टुत्वसन्धिः  
     { सकार + तवर्ग: } + { षकार: + टवर्गः } = { षकार: + टवर्गः }  
     ( first varga changes to equivalent in the second varga ) (order can be reversed also )  
     { त } + { ट ... ण ष } or { ट ... ण ष } + { त } --> { ट }   
     तत् + टीका = तट्टीका
  3. जश्त्वसन्धिः  
     वर्गीयव्यञ्जनानि + { स्वरः / मृदुव्यञ्जनानि ) = ग् ज् ड् द् ब्   
     { 1, 2, 3, 4 } + { स्वरः {3, 4, 5} य र ल व ह } = { 3rd of first } + {second}  
     जगत् + गुरु = जगद्गुरु
  4. चर्तवसन्धिः   
     वर्गीयव्यञ्जनानि + कर्कशव्यञ्जनानि = क् च् ट् त् प्  
     { 1, 2, 3, 4 } + { 1, 2, श ष स ) = { 1st of first } + {second}  
     विपद् + कालः = विपत्कालः
  5. परसवर्णसन्धिः  
     अनुस्वारः + व्यञ्जनम् (except श ष स ह ) = { 5th of second } + {second}  
     शं + करः = शङ्गरः   
     { त् थ् द् ध् } + ल = ल्ल | न् + ल = ँल्ल  
     तत् + लयः = तल्लयः
  6. अनुनासिकसन्धिः
     1. Optional वर्गीयव्यञ्जनानि + अनुनासिका = { 5th of first } + {second}  
        जगत् + माता = जगन्माता
     2. Mandatory when the second part is a suffix starting with अनुनासिका like मयम्, मात्रम् |  
        तद् + मात्रम् = तन्मात्रम्
  7. ङमुडागमसन्धिः  
     { ह्रस्वस्वरः } + { ङ ण न } + स्वरः --> 2 { ङ ण न }  
     गच्छन् + अस्ति = गच्छन्नस्ति
  8. अनुस्वारसन्धिः  
     { म } + { व्यञ्जनम् } = ं + { व्यञ्जनम् }  
     अहम् प्रातः = अहं प्रातः
  9. पूर्वसवर्णसन्धिः  
     { 3rd } + { ह } = { 3rd } + { 4th }   
     This could be followed by जश्त्वसन्धिः which changes the first part from { 1 2 3 4 } to 3rd. This sandhi is optional.   
     जगत् + हिताय = जगद् + हिताय (जश्त्वसन्धिः) |  
     जगद् + हिताय = जगद् + धिताय (पूर्वसवर्णसन्धिः) |
  10. छत्वसन्धिः  
      { वर्गीय-व्यञ्जनम् } + श् + { स्वरः ह य व र } = { } + { छ् } + { }   
      This sandhi is optional.   
      उत् + श्वासः = उच् + श्वासः – श्चुत्वसन्धिः |  
      उच् + श् + वासः = उच् + छ् + वासः – छत्वसन्धिः |

1. विसर्गसन्धिः
   1. उकारादेशः
   2. सकारादेशः
   3. रेफादेशः
   4. लोपः

एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्

प्रथमा जानती जानत्यौ जानत्यः

द्वितीया जानतीम् जानत्यौ जानतीः

तृतीया जानत्या जानतीभ्याम् जानतीभिः

चतुर्थी जानत्यै जानतीभ्याम् जानतीभ्यः

पञ्चमी जानत्याः जानतीभ्याम् जानतीभ्यः

षष्ठी जानत्याः जानत्योः जानतीनाम्

सप्तमी जानत्याम् जानत्योः जानतीषु

सं.प्र जानति जानत्यौ जानत्यः

शतृ

अध: दत्तानां कृदान्तरूपाणाम् इतरवचनरूपाणि लिखत -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06/02 |  |  |  |  |
| १. | यापयन् | यापयन्तौ | यापयन्तः |  |
| २. | धावतः | धावतो: | धावताम् |  |
| २. | धावती | धावतो: | धावत्सु |  |
| ३. | एधमानेन | एधमानाभ्याम् | एधमानै: |  |
| ४. | पठत् | पठती | पठन्ति |  |
| ५. | नृत्यन्तयै | नृत्यन्तीभ्याम् | नृत्यन्तीभ्य: |  |
| ५. | नृतयन्त्या: | नृत्यन्तीभ्याम् | नृत्यन्तीभ्य: |  |
| 08/02 |  |  |  |  |
| १. | नृतयन्ती | नृत्यन्त्यौ | नृत्यन्त्य: |  |
| २. | भाषमाणे | भाषमाणयो: | भाषमाणेषु |  |
| ३. | रुदन्तम् | रुदनतौ | रुदत: |  |
| ४. | याचमानस्य | याचमानयो: | याचमानानाम् |  |
| 08/08 |  |  |  |  |
| १. | गच्छन्त्याम् | गच्छन्त्यो: | गच्छन्तीषु |  |
| २. | कुर्वता | कुर्वद्भ्याम् | कुर्वद्भि: |  |
| ३. | पठत: | पठतो: | पठताम् |  |
| ४. | लिखन्तम् | लिखन्तौ | लिखत: |  |
| 09/03 |  |  |  |  |
| १. | लिखन्ती | लिखन्त्यौ | लिखन्त्य: |  |
| २. | पठन्तम् | पठन्तौ | पठत: |  |
| ३. | कुर्वतीम् | कुर्वत्यौ | कुर्वती: |  |
| ४. | क्रीडत: | क्रीडतो: | क्रीडताम् |  |
| 10/08 |  |  |  |  |
| १. | लिखन् | लिखन्तौ | लिखन्त: |  |
| २. | वन्दमानस्य | वन्दमानयोः | वन्दमानानाम् |  |
| ३. | धावता | धावद्भ्याम् | धावद्भिः |  |
| ४. | प्रविशते | प्रविशद्भ्याम् | प्रविशद्भ्य: |  |
| ४. | प्रविशतः | प्रविशद्भ्याम् | प्रविशद्भ्य: |  |
|  | 11/02 |  |  |  |
| १. | ददत् | ददतौ | ददत: |  |
| १. | ददत् | ददती | ददन्ति |  |
| २. | पठन्त्या: | पठन्त्यो: | पठन्तीनाम् |  |
| २. | पठन्त्याम् | पठन्त्यो: | पठन्तीषु |  |
| ३. | कम्पमाना | कम्पमाने | कम्पमानानाः |  |
| ४. | स्पर्धमानया | स्पर्धमानाभ्याम् | स्पर्धमानाभिः |  |
| ४. | स्पर्धमानायै | स्पर्धमानाभ्याम् | स्पर्धमानेभ्यः |  |
| ४. | स्पर्धमानायाः | स्पर्धमानाभ्याम् | स्पर्धमानेभ्यः |  |
|  | 11/08 |  |  |  |
| १. | कुर्वत्या: | कुर्वतीभ्याम् | कुर्वतीभ्य |  |
| १. | कुर्वत्या: | कुर्वत्यो: | कुर्वतीनाम् |  |
| २. | पतत् | पतती | पतन्ति |  |
| ३. | गच्छत: | गच्छतो: | गच्छताम् |  |
| ३. | गच्छत: | गच्छतो: | गच्छत्सु |  |
| ४. | नृतयन्त्यै | नृत्यन्तीभ्याम् | नृत्यन्तीभ्य: |  |
| ५. | एधमानः | एधमानौ | एधमानाः |  |
| ५. | एधमाना | एधमाने | एधमानाः |  |
|  | 12/02 |  |  |  |
| १. | ददती | ददत्यौ | ददत्य: |  |
| २.पठन्ती | पठन्तयौ | पठन्त्य: |  |  |
| ३.कुर्वती | कुर्वत्यौ | कुर्वत्य: |  |  |
| ४. | शृण्वत्याम् | शृण्वत्यो: | शृण्वतीषु |  |
| ५. | जानतीम् | जानत्यौ | जानती: |  |
| 13/02 |  |  |  |  |
| 1. | रूदतीम् | रूदत्यौ | रूदती: |  |
| 2. | स्फुरन्ती | स्फुरन्त्यौ | स्फुरन्त्यः |  |
| 3. | बिभ्यत् | बिभ्यती | बिभ्यन्ति |  |
| 3. | बिभ्यत् | बिभ्यतौ | बिभ्यतः |  |
| 4. | कुरवता | कुर्वद्भ्याम् | कुर्वद्भि: |  |
| 5. | भाषमाणे | भाषमाणयोः | भाषमाणेषु |  |
| 13/08 |  |  |  |  |
| 1. | क्रीडत: | क्रीडद्भ्याम् | क्रीडद्भ्य: |  |
| 1. | क्रीडत: | क्रीडतोः | क्रीडताम् |  |
| 2. | स्पर्धमानेन | स्पर्धमानाभ्याम् | स्पर्धमानै: |  |
| 3. | ददत् | ददती | ददन्ति |  |
| 3. | ददत् | ददतौ | ददतः |  |
| 4. | पठन्त्याम् | पठन्त्यो: | पठन्तीषु |  |
| 5. | अधीयाने | अधीयानयो: | अधीयानेषु |  |
| 14/02 |  |  |  |  |
| 1. | ददत् | ददती | ददन्ति |  |
| 1. | ददत् | ददतौ | ददतः |  |
| 2. | कुर्वती | कुर्वत्यौ | कुर्वत्य: |  |
| 3. | रूदति | रूदतो: | रूदत्सु |  |
| 4. | पठन्त्याम् | पठन्त्यो: | पठन्तीषु |  |
| 5. | अधीयाने | अधीयानयो: | अधीयानेषु |  |
| 14/08 |  |  |  |  |
| १. | ददत् | ददतौ | ददत: |  |
| १. | ददत् | ददती | ददन्ति |  |
| 2. | रुदतीम् | रुदत्यौ | रूदती: |  |
| 3. | अधीयाने | अधीयानयो: | अधीयानेषु |  |
| 4. | बिभ्यती | बिभ्यत्यौ | बिभ्यत्य: |  |
| 5. | बध्नन् | बध्नन्तौ | बध्नन्त: |  |
| 15/02 |  |  |  |  |
| 1. | ददत् | ददती | ददन्ति |  |
| १. | ददत् | ददतौ | ददत: |  |
| 2. | गच्छन्ती | गच्चन्तीभ्याम् | गच्छन्तीभि: |  |
| 3. | कुर्वत्या: | कुरवतीभ्याम् | कुर्वतीभ्य: |  |
| 3. | कुर्वत्या: | कुर्वत्यो: | कुर्वतीनाम् |  |
| 4. | शयानम् | शयानौ | शयानान् |  |
| ५. | पठत् | पठती | पठन्ति |  |
| 15/08 |  |  |  |  |
| 1. | रूदतीम् | रूदत्यौ | रूदती: |  |
| 2. | पठन्त्या: | पठन्त्यो: | पठन्तीनाम् |  |
| 3. | बिभ्यत् | बिभ्यती | बिभ्यन्ति |  |
| 3. | बिभ्यत् | बिभ्यतौ | बिभ्यतः |  |
| 4. | क्रीणती | क्रीणत्यौ | क्रीणत्य: |  |
| 16/02 |  |  |  |  |
| 1. | रदतीम् | रुदत्यौ | रूदती: |  |
| 2. | कुर्वता | कुर्वद्भ्याम् | कुर्वद्भि: |  |
| 3. | बिभ्यत् | बिभ्यती | बिभ्यन्ति |  |
| 3. | बिभ्यत् | बिभ्यतौ | बिभ्यतः |  |
| 4. | याचमाने | याचमानयोः | याचमानेषु |  |

सन्धिं विभज्य सन्धिनाम लिखत।(षड् एव)

06/02

१.हसन्नपि = हसन् + अपि  (ङमुडागमसन्धिः)

२.जगन्नियामक: = जगत् + नियामक:  (अनुनासिकसन्धिः)

३.उच्छ्वास: = उत् + श्वास: (श्चुत्वः ) = उच् + श्वास: (छत्वसन्धिः) = उच् + छ् + वास:

४.विष्णुश्चालयति = विष्णु: + चालयति (विसर्गसन्धिः सकार:)  (श्चुत्वसन्धिः)

५.बृहट्टिका = बृहत् + टिका (ष्टुत्व सन्धिः)

६.अहंकरोमि = अहं + करोमि (परसवर्णसन्धिः)

७.सम्पादयति = सं + पादयति (अनुस्वारसन्धिः)

८.षडानन: = षट् + आनन: (जश्त्वसन्धिः)

08/02

१.गच्छन्नस्ति = गच्छन् + अस्ति (ङमुडागमसन्धिः)

२.गुरुर्विष्णु: = गुरु: + विष्णु: (विसर्गसन्धिः - रेफ: भवति)

३.एतच्च = एतत् + च (श्चुत्वसन्धिः)

४.नदीश्च = नदी: + च (विसर्गसन्धिः सकार:) (श्चुत्वसन्धिः)

५.स्वच्छस्तत: = सवच्छ: + तत:  (विसर्गसन्धिः सकार:)

६.षण्णामानि = षड् + नामानि (अनुनासिकसन्धिः) = षण् + नामानि (उत्तरपदस्य ष्टुत्वसन्धिः)

७.गच्छच्छात्र: = गच्छत् + छात्र: (श्चुत्वसन्धिः)

08/08

१.पुत्रो जात: = पुत्र: जात: (विसर्ग सन्धिः - उत्वम् - गुण सन्धिः)

२.शिशुश्शेते = शिशु: + शेते (विसर्ग: सकार:) (श्चुत्वसन्धिः)

३.जगदीश: = जगत् + ईश: (जश्त्वसन्धिः)

४.शड्कर: = शं + कर: (परसवर्णसन्धिः)

५.बाला अपि = बाला: + अपि (विसर्गस्य लोप:)

६.तस्मिन्नेव = तस्मिन् + एव (ङमुडागमसन्धिः)

७.तट्टिका = तत् + टिका (ष्टुत्व सन्धिः)

८.सच्चित् = सत् + चित् (श्चुत्वसन्धिः)

09/03

१.ततस्ततः = ततः + ततः (विसर्ग सकार:)

२.जगन्नियामक: = जगत् + नियामक: (अनुनासिकसन्धिः)

३.स्रगियम् = स्रक् + इयम् (जश्त्वसन्धिः)

४.अहं प्रात: = अहम् + प्रात: (अनुस्वार सन्धिः)

५.स एव = स: + एव (विसर्गस्य लोप:)

६.रामो नाम = राम: + नाम (विसर्ग सन्धिः - उत्वम् - गुण सन्धिः)

७.गुरोर्वचनम् = गुरो: + वचनम् (विसर्ग रेफ:)

८.मुनिरेव = मुनि: + एव (विसर्ग रेफ:)

10/08

१.सच्चित् = सत् + चित् (श्चुत्वसन्धिः)

२.नदीश्च = नदी: + च = नदीस् + च (विसर्गस्य सकारः ) (श्चुत्वसन्धिः)

३.धनुष्टड्कार: = धनुस् + टड्कार: (ष्टुत्व सन्धिः)

४.षडानन: = षट् + आनन: (जश्त्वसन्धिः)

५.महदस्ति = महत् + अस्ति  (जश्त्वसन्धिः)

६.सर्वस्मिन्नपि = सर्वस्मिन् + अपि (ङमुडागमसन्धिः)

७.उन्नयनम् = उत् + नयनम् (अनुनासिकसन्धिः)

८.नटच्छड्कर: = नटत् + शड्कर: (चर्तवः) = नटच् + शड्कर: (छत्वः) = नटच् + छ + ड्कर:

९.अहड्करोमि = अहं + करोमि (परसवर्णसन्धिः)

11/02

१.शरच्चन्द्र: = शरत् + चन्द्र: (श्चुत्वसन्धिः)

२.तच्चिन्तयम् = तत् + चिन्तयम् (श्चुत्वसन्धिः)

३.उड्डयते = उत् + डयते (जश्त्वसन्धिः) = उद् + डयते (ष्टुत्व सन्धिः)  = उड् + डयते

४.शरड्डम्भर: = शरद् + डम्भर: (ष्टुत्व सन्धिः)

५.प्रागेव = प्राक् + एव (जश्त्वसन्धिः)

६.वक्रञचलति  = वक्रं + चलति (परसवर्णसन्धिः)

७.परिषत्कार्यम् = परिषद् + कार्यम् (चर्त्व सन्धि)

८.आगच्छन्निति = आगच्छन् + इति (ङमुडागमसन्धिः)

11/08

१.वणिग्घसति = वणिक् + हसति (जश्त्वसन्धिः) = वणिग् + हसति (पूर्वसवर्णसन्धिः)

२.हसन्नपि = हसन् + अपि (ङमुडागमसन्धिः)

३.जगन्नायकी = जगत् + नायकी (अनुनासिकसन्धिः)

४.जगद्धिताय = जगत् + हिताय (जश्त्वसन्धिः) = जगद् + हिताय (पूर्वसवर्णसन्धिः)

५.बृहच्छत्रम् = बृहत् + छत्रम् (श्चुत्वसन्धिः)

६.रामं वद = रामम् + वद  (अनुस्वारसन्धिः)

12/02

१.बृहच्छत्रम्  = बृहत् + छत्रम् (श्चुत्वसन्धिः)

२.भ्राजद्धिरण्यम् = भ्राजत् + हिरण्यम् (जश्त्वसन्धिः) = भ्राजद् + हिरण्यम् (पूर्वसवर्णसन्धिः)

३.तल्लय: = तत् + लय: (परसवर्णसन्धिः)

४.श्रीमच्छरच्चन्द्रः =  श्रीमत् + शरद् + चन्द्रः (चर्त्वः) = श्रीमत् + शरत् + चन्द्रः (श्चुत्वः) = श्रीमच् + शरच् + चन्द्र: (छत्वसन्धिः) = श्रीमच् + छ + रच् + चन्द्रः

५.सम्राड्ढसति = सम्राट् + हसति (जश्त्वसन्धिः) = सम्राड् + हसति (पूर्वसवर्णसन्धिः) = सम्राड् + ढ + सति

६.तस्मान्नरकात् = तस्मात् + नरकात् (अनुनासिकसन्धिः)

13/02

१.षण्णवति: = षण् + नवति = षड् + नवति

२.कन्याष्षोढा = कन्याः + षोढा (विसर्गसन्धिः सकार:) (ष्टुत्व सन्धिः)

३.आगच्छन्निति = आगच्छन् + इति (ङमुडागमसन्धिः)

४.जगन्नायक: = जगत् + नायक: (अनुनासिकसन्धिः)

५.सॉंल्लाप: = सं + लाप: (परसवर्णसन्धिः)

५.वक्रञचलति = वक्रं + चलति (परसवर्णसन्धिः)

13/08

१.जगन्नाथ: = जगत् + नाथ:  (अनुनासिकसन्धिः)

२.सँल्लाप: = सं + लाप: (परसवर्णसन्धिः)

३.जगद्रक्षक: = जगत् + रक्षकः (जश्त्वसन्धि)

४.वणिग्घसति = वणिक् + हसति  (जश्त्वसन्धि) = वणिग् + हसति (पूर्वसवर्णसन्धि)

५.मृच्छकटिकम् = मृत् + शकटिकम् (श्चुत्वसन्धिः) = मृच् + शकटिकम्  (छत्व सन्धिः)

६.षड्ढर्म्याणि = षट् + हर्म्याणि = षड् + हर्म्याणि = षड् + ढर्म्याणि = षड्ढर्म्याणि (जश्त्वसन्धि) (पूर्वसवर्णसन्धि)

७.तस्मिन्नविश्वास: = तस्मिन् + अविश्वास: (ङमुडागमसन्धिः)

14/02

१.आगच्छन्तीति = आगच्छन्ति + इति (सवर्णदीर्घसन्धिः)

२.जगन्नायक: = जगत् + नायक: (अनुनासिकसन्धिः)

३.जगद्रक्षक: = जगत् + रक्षकः (जश्त्वसन्धि)

४.बन्धनम् = बं + धनम् (परसवर्णसन्धिः)

५.उच्छ्वास: = उत् + श्वास: (श्चुत्वः ) = उच् + श्वास: (छत्वसन्धिः) = उच् + छ् + वास:

६.कृष्णश्च = कृषिण: + च (विसर्ग सकार:) (श्चुत्वसन्धिः)

७.तस्मिन्नविश्वास: = तस्मिन् + अविश्वास: (ङमुडागमसन्धिः)

14/08

१.एकस्मिन्नम्बुजे = एकस्मिन् + अम्बुजे ( ङमुडागमसन्धिः)

२.त्वड्करोषि = त्वं + करोषि (परसवर्णसन्धिः)

३.शरच्चन्द्र: = शरद् + चन्द्र: (चर्तवः) = शरत् + चन्द्र: (श्चुत्वसन्धिः) = शरच् + चन्द्र:

५.वाक्छस्त्रम् = वाक् + शस्त्रम् (छत्व सन्धिः)

५.चलल्लाड्गलम् = चलत् + लाड्गलम् (परसवर्णसन्धिः)

६.तच्छ्लोकेन = तत् + श्लोकेन (श्चुत्वसन्धिः) = तच् + श्लोकेन (छत्व सन्धिः)

15/02

१.वणिग्घसति = वणिक् + हसति (जश्त्वसन्धिः) = वणिग् + हसति (पूर्वसवर्णसन्धिः)

२.हसन्नपि = हसन् + अपि (ङमुडागमसन्धिः)

३.जगन्नायकी = जगत् + नायकी (अनुनासिकसन्धिः)

४.परिषत्कार्यम् = परिषद् + कार्यम् (चर्त्व सन्धि)

५.वक्रञलति = वक्रं + चलति (परसवर्णसन्धिः)

६.षण्णामानि = षड् + नामानि (अनुनासिकसन्धिः) = षण् + नामानि (उत्तरपदस्य ष्टुत्वसन्धिः)

15/08

१.भ्राजद्धिरण्यम् = भ्राजत् + हिरण्यम् (जश्त्वसन्धिः) = भ्राजद् + हिरण्यम् (पूर्वसवर्णसन्धिः)

२.गच्छच्छात्र: = गच्छत् + छात्र: (श्चुत्वसन्धिः)

३.इड्गितम् = इं + गितम् (परसवर्णसन्धिः)

४.नटच्छड्कर: = नटत् + शड्कर: (चर्तवः) = नटच् + शड्कर: (छत्वः) = नटच् + छ + ड्कर:

५.सम्पृक्तौ = सं + पृक्तौ (परसवर्णसन्धिः)