THE
GOLADĪPIKĀ

BY
SRĪ PARĀVESWARA

EDITED BY

FLDLI RPD UNDER THE AUTHORITY OF THE VICE-CHANCELLOR OF HIS EXCELLENCY THE MAHARAJAH OF TRIVANDRUM
THE

GOLADĪPIKĀ

BY

ŚRĪ PARAMESWARA

EDITED BY

T. GANAPATI SĀSTRĪ

(Greuter of the Department for the publication of Sanskrit Manuscripts Trivandrum)

PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF THE GOVERNMENT OF HIS HIGHNESS THE MAHARAJAH OF TIRUVANANTHAPURAM

TRIVANDRUM

PRINTED BY THE SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PRESS

1914

(All Rights Reserved)
गोठद्रिपिका
श्रीपरमेश्वरप्रणीता

संस्कृतग्रन्थप्रकाशनकारोध्यक्षेण
न. गणपतिदासश्री
संगीतिनिधि ।

सा च
अनन्तश्रवणे
महाराजेश्वरीमूलकरामधुमकुलश्रीरामहाराजशासनने
राजकीयसुदर्शनकल्लुने तद्धपक्षेण
युद्धमित्वा प्रभाविता ।

केशवप्रसाद १९२३, फरवरी १५९६
The edition of the Goladipikā is based on three palm-leaf manuscripts in Malayalam characters obtained from the Rāj of Idappalli. The manuscript marked as in the footnotes, contains fewer mistakes than the other two manuscripts. Though the work has neither commentary nor illustrations, it is published in the hope that it might be of some use to students of Hindu Astronomy.

The author of this work is Paramesvara. He says in the 69th Sloka of this work that he has written a commentary called Sudhāntadipikā on the Mahabhāskarīya Bhasya. In his Bhīshya on Āryabhatīya, Nilakantha observes “अस्त्रयमाको हर्षं परमेश्वर सिद्धान्तदीपिकाय अर्जितं” i.e., “Paramesvara of the Bhīrga Gotra, born in the Asvatthāgrama, says in his Sudhāntadipikā”. This Asvatthāgrama is the same as the present “Alattur” in the Kerala country. Again the words अविनाशीले निवासिनी in the line गोवर्धन भृत्तिः परमेश्वर एयसहिते quoted by Nilakantha as taken from the Sudhāntadipikā of Paramesvara, make it evident that Paramesvara must have also been an inhabitant of some place on the banks of the river Nilā. Nilakantha observes in another place in his Bhīshya that Paramesvara has written a work called उन्नीत्यात्रा from which he (Nilakantha) quotes the following verse,

एवं रसायनपञ्चं संज्ञयितं बनामी इत्यसम्।
परमायनपञ्चं भाष्यं समवतं इत्यहस्यम्।

It is clear from this verse that the Driggamita was written in Bāka 1353 and that the author must have lived about 1430 AD.

A commentary called Bhātadipika written by Paramesvara on Āryabhatīya has been published in Leiden. The author is also known to have written commentaries on the Lilavati, the Laghumānasā and the Laghubhāskarīya.

Trivandrum,
11th August 1916

T GANĀPATI SĀSTRĪ
निचेदना।

कैरतीयप्रयंतालयपालका इष्टप्रतिरूपज्ञातरूप आदर्‌भुवना।
अथवा गोल्दीपिकाया उद्धाराया। तत्र केतु तत्र इतरवेश्य हुद्ध।
व्याकरणादिनिकायमेय गोद-सुसिद्धाया कुमस्तुपाकार्याधिश्वती सम्मति
थामालुक शोधित्वा भ्रकारणा।

अध्या भवेता परमेश्वर। एव इत्य जनसारितमेय श्रोक्ष महाभा
स्कर्तीयभाष्य-वाल्य सिद्धान्तदीपिकाया नाम भवेन प्रशिक्षामात्र । अधिगम
दव्रमानि गोद्वादृश्ये परमेश्वरेऽपवन्दामोहसिद्धिविश्वस्व शीघ्रः प्राध्—
"अधिगमास्ये भागीन परमेश्वर सिद्धान्तदीपिकाया प्राध्" इति।
तत्र अधिगमास्ये इति आल्च्चुर्गमास्ये उद्ध्वत्ते। स च कैरतीय प्र
सिद्ध। नीलगुणेन सिद्धान्तदीपिकाया उद्धूतोदहाते।

"गोक्षरे महान भानेनानि द्वे निलाते।"

dति परमेश्वरियोऽके जै निलाते।" इति निलातसारितिर्‌दृष्टोक्ता
परमेश्वरी निलातन्त्रीतर्वाल्याल्या प्रतीतिवते। अपि च अधिगमास्ये।
नीलगुण। परमेश्वरेण द्रमाहित कुत्तिंतुक्ता

"एव द्रमाहित शाक्रे त्रीयुप्रििनाते इति।
परमादिशर्याणेतत् प्रायो मवति इक्षुसमस्म।" इति

dति द्रमाहितम्‌ऽन्यान्त्र ह्योक्षुद्धाति। तत्र "त्रीयुप्रििनाते शाक्रे।" इति

परमेश्वरोऽणेत। तस्य अग्निसाराणेत। अग्नि धीरस्यप्राप्तेऽऽन्यत्र स्थितिपद्धीति साध्यमेत।

परमेश्वरोऽणेत। भट्टार्पिता नामाभिमाृदिक्याया कीलध्वः प्राध्—
शिरात्तिति। हीरावती-ध्वमानस व्युभास्यीपालायामिपि व्यास्यानांति अनेन
सिद्धिताति।

अनंत्रायमेत।

१२-२४-१९२५।

व. गणपतिदासिनं।
श्रीपरमेश्वरप्रणीता
गोलदीपिका।

विषेषां वागेद्वै गुरूनू दिनेशादिकानू अहानू नत्वा।
वक्ष्ये भगोलमस्मै श्रोणीमानादिका च रूपमत्ये ॥ १ ॥
अधूरेऽध्वन्यात्मकोभ्योमितं पूर्णं दक्षिणोन्नचरस्यं स्थातु।
अधूरेऽध्वन्यात्मको घटाक्षस्थाप्ये याम्सौसैंस्योऽरुःप्रस्मू। ॥ २ ॥
तस्याध्वन्यउपर्वान्यं तदः परशापेङ्वपमः लग्नमू।
घटाक्षस्थाप्ये तिर्यग्नादातलस्य उत्तमपर स्थातु ॥ ३ ॥
पुत्रं विपुलत्वं घटाक्षस्थाप्ये दक्षिणोन्नरं च तथा।
अपसम्पेठारयूवृत्रे पूर्वामिनियो रविं सदा चरति ॥ ४ ॥
घाटकस्थाप्यविपुल्दायाम्बायुत्त्व्योमियोऽयोगानि।
स्वस्तिकयुगं यतृ लघ्न्यं तत्त्वतो गोहन्त्वमन्तद्वं ॥ ५ ॥
सम्प्रत्तमापि भृसि भगोल्लद्वंस्य मध्यगं कृयात।
काशिल वा स्तुदा वा प्राणिनिवासादिति कल्पयेतुः तस्यामु ॥
प्रवहस्तमःप्रक्ति भगोल उर्वीः प्रदक्षिणीक्षेत।
अप्रार्थिन्वतः पादश्च घाटिकाभिः भूयोपि ॥ ७ ॥

१ 'सयम्पडल ले' न पाठ २ 'तं भगोल्ल्य' के पाठ
भूप्रद्धारपरि मस्त्र रत्नियोजनसंसभितान्तरे प्रवहः।
नियत्तगतिरपराओऽस्य भूवाय्तृसहस्तस्य तत्त्व भिन्नगतिः।
ढाटिकपियारत्स्य उर्मणस्य कान्तोज्ज नामित्तुप्रदिताः।
न तु विमहसपकौशागो गोलुक्रमणादृ जतोक्षिणको दिवसाः।
ढाटिकुकपत्तावां ढाटिककुजात्नासारि यहू वृक्ष्म।
सूर्यस्य अरणस्य स्वात्तिराधार्योऽवृत्त्वतुदित्ति तत्त। १०।
तानि वहृतिभन्ति च दिव्यसे दिव्यसे यतोक्षिणगतिभेदः।
नक्षत्रवनसे एव हि वायुस्य च निथ्यतः तरगोलः स्वातः।
पुर्वीपराधुविगतुदचित्ति सममण्डलू खगोलस्थम्।
वाक्योत्तराधुविगताम्यि तस्मानू दक्षिणोत्तराध्यू स्वातः।
पुर्वीपरायायम्योद्धताभिषेक भूपार्धसंस्थितं क्षितिजम्।
तस्मिन्नुद्द् शास्त्राय तस्मानि हि अहार्यां यतः। १३।
वायुस्योपधर्थसुदुक् क्षितिजाद्वृत्तांशराष्ट्रान्ते लघुम।
प्राप्तयोवोरः कुश विधायुन्मण्डलू खगोलस्थम्। १४।
उन्मण्डलयोयायोद्धकस्तस्तिकयात्तश गोलुक्रमोदयम्।
उन्मण्डलेवधीसागे भूमण्डः गोलस्य खातिनाधीणे।
उन्मण्डलात्तास्थं सम्मे वायुमे तद्धुवीं स्थितिजम्।
तत्स्मात् सौन्यसे जतुद्धते अंडे दिनमधिकं वायुर्गो निश्चाप्ताधिक।

१. 'पदिकाम' क द पाठ, २. 'प्राम्यद' व, ३. 'क्र' व, ४. 'क' व, ५. 'श्री' व, ६. 'कु' ग. पाठ।
कृत्वा वा भागपरं घटिकरमन्यत्र तद्वशात् कृत्वा।
उन्मण्डलंग्राम्योद्धरक्षस्तिकलितकलिण्योतदृष्टर्क कुर्यात्।
अच्छानि भानि तेषामुः कमाल्मण्डलुजीवकुजाजिनिणा।
भूगुःधनाधिन्यं श्रेयं श्रायुग्गता गोलाहस्तिौस्पर्गा।

योजनसंध्या तुद्ध्या तेया दिवसे गतो कलो भिज्या।
कक्ष्य नहत्युपरिग्या। यथासाथ्या समाअथ चतुर्थं सहारसं।
मन्दगतिरिन्दुराल्फः। श्रीगतिस्तारकास्तु श्रीवर्तरा।
गच्छन्त्यपराभिमुखः सांद्रेप्येव वदान्ति किल्ल केचित्।
एतत्र युक्तमिति हि युक्तिमि गोचे कृत्यभमा गणका।
वक्कगतिहस्य यतः स्वपद्भिमाकान्त्यत्तश्चन्योगः।

मण्डलस्मार्कोऽर्जुनः गोलाकारं स्मृतं गणकार्येः।
तैजससर्वेक्ष्य हु तवमददस्याय्यं स्वतं प्रकाशोन्यम्।

दर्पणव्रतनारक्ष मण्डलसिंहत्ति यें हु ते सुभाः।
शौक्यमयः कमवृद्धिवर्यते यस्माद् विधोर्ना तत्पक्षे।

सहितमयेश्वराणि स्वेदीष्येऽर्जुनः मूहितास्तमो नेशाम्।
क्षयनितिये दर्पणगता मन्त्रिरूपबंद्धे चार्यजनमास्तमप्र।
गोलाकारां प्रथिवी से तिथिं सविदः स्त्रात्मलेव।

स्थलवहुस्मूर्वं गार्थं जलवहुस्मधोऽर्जुनेऽत्र च ठीपा।
भूमिर्नन्तनेन धृततेर्यक्षणे दिगाजेनिति घुटवे।
आधारस्य च कल्योगस्मारोऽसोत्तोजत्वस्थितितिस्त्वेयाम्॥
पूर्वोंिसुमखं अभाति श्रोणि नासि भ्रमः खगर्क्षणाम्।
इति किंच वदन्ति केचित्राभिसंतं तद्दचि चार्यसंदन्तुधस्य॥
अद्वितपरिपातेभागेवस्या नियतं वसन्ति वसुधायाः।
दितिन्दुलेखनमात्रा: भ्राणिविशेषस्तथा सरिदिगायाः॥
भूमिश्वरं च चङ्क स्वेच्छा भ्राणिनासनं सत्त्वाम्।
भूपुष्टं स्वेच्छा भ्राणिजलादेः द्विलललो चर्टे।॥ २९॥
योजनसद्यर्या गदिता भूविवस्त्रायं वधुष्मकस्तुङ्गुर्।
आर्यभेदनें तथोऽनुसारे योजनस्मार अस्वेच्छा मेरनितिः॥
भूमेयोजनस्मारं चन्द्रकोटिगितं वदन्ति सुधियोजन्ये।
नेत्रद्रश्नकार्यभिः चत्तोत्पनं मानसिद्धिरकृत्वकवशात्॥
समवायोऽयोजनसद्यस्मारान्तः राज्यर्धिने कु तस्यः।
विवर्गभूमिश्चर्कांशाः ताहिता स्याद्रृव भ्रुवः परितिमानम्।
योजनसमितपलसद्यर्या भूपुष्टि चेदनेकशःमिति।॥
भूगोलान्त्योजनसद्यभृपुष्टि चेदनेकशःमिति।॥ ३३।
भ्राणिविशेषां एकं पतालेक्ष्यान्त: भवति मेदिन्यः।
वास्याचिरोद्भवं एवं विचिन्त्यसुथिया सुधीमिरिह नेयः॥

* ‘मद्य:’ ‘इति पृथुवार्ग: ‘मद्यक्ष:’ इति वा।
अत्युत्तरतिथि मेरों चिन्तयते गोलविनिद्रिरहित धणकः।
यस्माद्धुःस्य सोम्ये प्रागुगामिन्यो सवनित से तारः।
केचिद्रूचदर्शित सूमेशुद्ध्वय चाथः प्रविष्ट इति मेकः।
आर्यभतेनावरोकं भूगोलातु तस्य मानस्मृत्तगतम्।

रूढःयामुपरि गतो गोलान्तैकों भुवः सदा क्षितिजे।
मेरो सोकः क्षिति ज्वेन उपरि यतोज्योः स्वभूमिरथः।

स्थलजलमया लडः भूक्ष्याया भवेचलमेगे।
उज्जिनः लडःयाः पञ्चदशांशे समोत्तरः।

स्त्वरस्य स्थलस्य नकः बड़वामुखश्च जलमथे।
एवा सार्थे त्वार्यं भद्रेन गहितात्र लिस्यतेअसाभि।

स्थलमयंमेस्तथा देवास्तद्योजलस्थथा दनुजः।
शशिमप्लंमद्यास्थं पितरे सनुजः कुगोलपार्थ्यंता।

उत्तरगोलयां पद्यविलहः सत्तां निर्र निरितिन्।
भेषानि किरिपद्यं दिनसमयाणां निःशा तस्युरणाम्।

प्रोकं दिनं नित्याणं कुण्डमांस्यं धकालमारम्।
शुक्कामांस्यं धानत्य दयनित्य यतः सदैव ते दिनपम्।

रूढःयामकक्षे द्विचैतहंत्को विंशार्किता विंश मथिवनि।
अक्षाभावात् स्थलजलस्या स्थानानि चाह भट।

1. 'स्पङ्कद्रुदा', 2. 'स्यायाह' या. पाठ
उद्योगो यो लक्षायां सोऽस्तमयः सचिुऽर्व सिद्धपुरे।
सध्याहो यजुकोश्यां राेमकरिशायेश्वरात्रामिति।

dिनारात्रिकात्योगों पश्चिमेकतिका: स्वरूपस्यूते।
तत्रतोड़ंगोऽऽस्य द्वितीय सुविनिश्चारिका याम्ये।

परमाशे तुल्या यस्मिन् देशोऽवलम्बकव्या स्थातू।
तन्त्र यमान्त्रगतेऽऽक नाधीष्ट्रा दिनं तदुकं च।

धनः तोषिनिधिभेऽक्नातेऽन्न्द्रमेति मिदयुनान्तसंस्थितः
तस्यां दक्तेभो दिव्याकरस्तत्र मोक्ष्यपरिमाणसुच्यंततां

dतत्र पलङ्गास्यातर परमाशेकोटिसंमता तस्मातू।
पञ्चदशा स्थुश्वरः दलालेकतिका: पश्चिमनेवन्तो घटिका।

तत्त्वैक्ष्यपाविशाकास्तमान्यूणंत: कर्मण तदेऽऽ
प्रणान्तएऽऽ तु निम्ना तदतूऽ तत्पांश्चमा निद्धाश्च तथा।

भाविद्वापरस्माः लक्ष्यव्या यत्र तत्र चाप्यृणो।
यात्रो नोऽध्यास्तं वर्धियमो यानि हरिजभण्डायेऽऽ

वृपभोस्त्रकर्तरस्मां सिंहः कोष्पुर्ववेदसमप कुम्भः।
वीणागकर्तिकतुपां रुग्नस्तं तत्र निर्धितनेव।

एकक्षापमतत्वास्ध्वास्या चेतन यानि वृपभावाया।
चतवारृस्तं वृष्णिकधनुहस्तास्ततथा न चान्त्युद्ययमः।

मीतो मेष: कन्या तुल्याध्वितेति तत्र रुग्नास्य।

चत्वार्थं कमशो नान्येयां हरिजितहातिस्मातु।

* अष्टाकर्तम् पूर्वार्थ किन्त्यू।
भेयाध्य: पण्नास्तं मेघो धान्यस्यवस्य च जुकाध्या:।
हस्यास्यप्रतिभाः कल्पो व्यत्यासस्तो तस्यनुसमानासृ॥
ढाकारस्यलिपि भातोधारारादिरस सातुर्यं भवेऽद वर्षम्।
दिव्यं तदहोरान् दिव्यान्द्र: खरस्वबधिमि: स्वादिने:॥
दिव्यार्थस्यह्रेद्यादित्याभिः स्याचतुर्युगं लेकम्।
दिव्यं सुगमितय ग्रहितं चतुर्युगं चेडकाचार्येऽः॥ ५६॥
अहिंमार्द रसार्जत: क्रृद्धशा द्रीणद्वेषं शतनिनहता:।
दिव्यान्द्र: स्निति कुंकु मते त्रेतायाः द्रापेरे कलो ऋषभ: ॥
दिव्यं स्याचतुर्युगां विखे: सहस्रं भवेऽतु तथा राज्यो।
स्त्रीति: स्त्रियनिधा दिव्यं लोकस्य विनाशा एव सहस्य निस्सी।
दिव्यं सुगमितय ग्रहितं कल्पश्चतुर्युगं स्वादिने विशेषभन्न:।
मन्वत्तरे युगानं सेतुः स्यातं संस्कारः परं सन्या:॥
कल्पश्चादावः मन्तुविविरेण्वपि न पच्छद्यं सन्याः।
पण्णां चतुर्युगानं पच्छद्यांशं स्मृतोऽस्मा सन्येति।
मन्तुविचरे सन्यासा: पूर्वोपरकाँध:ः क्रमात् खला।
सन्यासाः सन्येति च कालस्यभाग: क्रतो बुधे: क्रिषितः।
पुष्पशाल्तू स्वा अविच्य विभेकाः आये एव शेषस्य।
कल्पस्यभृत: मनव: पद: गत: परस्यापि मेंसित्युगानि।
आद्यांद्रेण युगे क्रताद्योक्ष्मय गताश्च: पादः।
नेपोज्यं कल्लिपादः प्रवर्तते पूर्वसूरविचन्नेति।॥ ३३॥

1. 'पशुपातिः' स. ग. पाठः.
अतिदूर्गं दिनेंशं पद्यति कल्पे सदा कमलयोनि।।
प्रङ्खे रविर्भावाद्र त्रहारि परि निरीक्षते नैव। ॥ ६४ ॥
एकेनेव हि रविणा दैवं पिन्यं च मानुपं वाद्यम।।
दिनेंशिनि तत्तविखं स्याद गोलिविदा तानि गोळरिम्यानि॥
सूयोपपरीन्दुरिनि चैर्यं लेपं हि संस्थितिमेऽरे।
भानासूध्वं मुनयं सवेंशं च भुवो यत्तस्तेपम्। ॥ ६५ ॥
तत्तद्विषलिः जायुपरि च ह्रुयं ये यमान्त्येक्षितः।
तस्मात् तथोपकिते पत्रान्यहृस्ति दैवतं सौम्यम्।।
परमादिनेशके च संक्षेपादीन्द्रते गोळस्य।
संस्थांनं लघुस्तये वक्तव्यं चान्यद्विति गोळगतम्।॥
युक्तिः प्रद्वहिन्ता याद मया महामास्करंिभयम्योऽस्य।
सिद्धान्तदेशिपिकायं चिरुतो चक्र्यं तथापि श्राध्यादे॥
घटिकाप्रभुण्डलयोऽध्येंगस्थायर्ष्यं वा महापण्यायाः।
दिनमध्ये साक्ष्यालस्वकर्जात्वाथ तस्य श्राध्युः स्वात्॥
यास्योरास्यवृत्तिं घटिकाप्रभुण्डलान्तरं प्रक्षः।।
अवलम्बकस्तु तास्मन्यु घटिकाप्रभुण्डलान्तरं प्रक्षः॥
क्षितिज्युत्योचिवर्त्ये जाता जीवार्थायकस्योऽस्यात्।।
व्योऽनु मध्यवृत्तीर्ष्यां विवर्षिन्यो ग्या हु रघ्वकायं स्वात्॥
स्फुटदर्ज्योऽस्थवयेन कौन्ते विराधशिरविश्वाता।
कान्तिः स्वातं तत्तविख्यातिविवर्षणं भवैः श्रुतरजोत्ताः॥।
अस्वज्ञानता कान्तितीश्वककर्जोऽहुः क्षितिज्या स्वात्।।
भूम्या तृत्यानिन्या युद्धरं जया भाजिता चार्ज्या स्वात्॥।
उत्तमप्रकाश्योगावल्लीता वाम्योजरामस्वय स्वातं।
स्वाहोराराध्य स्वायत्वायूक्तस्य योग्यिशिरक्षमं।
क्षितिजोनमप्रदत्तवेते युम्मण्डलक्ष्य भूता क्षितिज्येष्ठी।
विज्ञायकर्णस्य सुजा क्षानि कोटियुमप्रदत्तार्थस्य।
अर्थम्युम्मण्डलानां भट्टकाचृतस्य चापि कालकस्म।
जटिकाचृतक्षेत्रोक्ता भक्षितादिवी तत्स्य हीष्टकाले त्या।
भूम्य भर्मणे यथा व्या घटिकायूग्ते भवेदराज्य सा।
चापीक्रता चर्या प्राणात्मकमुच्यते चरार्थसिद्धि।
यस्मात् प्राणादीनां विलादीनां च सत्यतिर्थिन्त्रे।
चापस्वेक तत् स्यात् प्राणादित्वं च तिष्ठिकारित्वम्।
चापीक्रतां युक्ते तिष्ठिक्रयाते भूमण्डलपुः न तु।
ण्ठिताः सवा जीवाल्क्षिज्यावृत्तोल्लक्ष्यां भवन्ति यतः।
परस्परमो यथि स्यात् त्रिराहस्तिरोजीयव्या तद्या तु किलानु।
भवतीन्द्रोक्तेऽथ त्रिराहस्तिरोजीयव्या भवति।
यथि तस्याक्ष्यक्षेत्रं भवति तद्या तद्या किलानु।
इपपमकृष्ट्यं लेष त्रिराहस्तिरोजित्वम्।
भूम्य भूमण्डले यथि भवति व्यासार्थमण्डले तु तदा।
किलानु जीवा स्याति वेयं त्रिराहस्तिरोजित्वम्।
तीर्थावतामस्वय मम्मकजीवा भवेदिहार्कर्क्या।
सा क्षितिजभान्तुयोगावत् क्षितिजे याम्बोत्तरा हि त्या।
कान्तिजोनमप्रदत्तवेते कोटिभूम्य सुजा भूमण्डलस्य।
क्षितिजस्याकर्क्या स्यात् कर्णस्यार्थं भवेतु तिष्ठिकारित्वम्।
कॉटिमुनाकणे दाश्यो हार्यां हि सिद्धिर्मयस्य।
बर्षीपर्वं स्याक्तिक्योऽस्तसमाद्र भैवेदिनाया वा।
त्रिभुजात्रककोटवः कर्णशिवेतो को मोहद्वमकोटवः।
कर्णश्रीरकशिकमिति सुर्याग्राया अवासये वेय्यम् ।
कृत्यात्वासाराजस्य दुमङ्गलं उपदनामाभिहरितान्ते।
तन्मग्नपहलोऽवो तथास्य परिवेश्यत्तच्छुतिकुरोहः।
गोलान्तात्र खेटान्तं जोरस्य सुजा धनुशुण्जा तल्ल्या।
अत्यान्तात्र विहमान्तं कोटिभुतं कोटिरिचिततज्जीवः।
वाहुः कान्तिरभिम्भाभीएसुमन्ज्या श्रुतिश्च कोटिस्तु।
स्वाहोरात्रेभीप्रा जीवा न्येन्नां मोहद्वममिश्च।
परमस्या शाशिक्षतविधुरासमस्तस्तचतुर्भुज्येवो।
तिज्ञ भ(को!) स्वाहोरात्रे जीवा भैवीभीष्ठर्याः।
कोटि: परमज्ञ्या तिज्ञायाद्रेभीप्रहुद्रोपयाः।
केतिस्यमान्युक्तज्ञायायोजिराशिकं विचिन्त्यं स्यात्।
इपपसयंदोर्जीवाकस्तोइरिववर्षस मूलमथवा स्यात्।
स्वाहोरात्रेज्ञाया रायेनां मानसिक्यं कथिताः।
स्वाहोरात्रेज्ञाया तिज्ञाया स्यायुशिखिनीभवा।
चापक्कत्सुस्यास्तस्यस्त्रास्ता भोमानायोऽहि लहारामाया।
इति शुश्चारुन्ते ज्ञा येद्र्य व्यासार्थेतमप्पल्ते कियति।
इत्य गीताप्राप्ते ज्ञा स्याद्र दोभंमायोऽहि लहारामाया।

1. 'स्याथ म' स ग पढ़।
गोल्द्रौपिन्का । ११

एकभन्दानिनोऽन् भद्रमानं द्वितीयभविष्यः स्यात् ॥
भद्रमानेन्द्रोऽन् भद्रमानं तृतीयराथिनिनितः ॥ ९६ ॥
स्वरुपर्वेणां श्रावणां हिन्नः कर्मयादिने(नेकारे) शुचा एते ।
ततः हरिश्चोरीमोदयकालप्राणा भवन्ति देशे स्वे ॥ ९७ ॥
एणावा उच्चनित श्लिंग कर्मयादिकः शानेरव ।
उद्योगं भगोलं यस्मात्तत्संस्कृतात्रिन्यं युक्तं ॥ ९८ ॥
श्यामिनितविधुर्मुक्ति बेलुक्तुजा स्यामिनितविधुर्मुक्ति ॥
चार्याक्तवाच् सुभस्वो लक्ष्म्या अमिषवाहवहतुरुद्धे ॥ ९९ ॥
त्रेतार्किकयुगसिश्च भवति रिहह्व एरिवराष्टिया ।
अप्रवृत्त सा युगोऽस्तवत्तु हथ्यहिनां च कर्मयुक्तामिदमू ॥
सत्यवेत्ते सायनयोगिररस्थत्वाध्यायनवरः: ्पुष्ठद्वासमादः ।
कुर्यात् तयोक्तृ विचरं स्यामिद्रविषदराधेयसिद्धि तदहतु ॥
इग्न हिँढ़दग्नं चेतु सत्य तु तत्त्वदस्य भागमिति ।
कुर्यात् पुथकृतः तद्वैतं स्यामिद्रस्वनिसिध्यं स्वुदविनितिन्म ॥
स्वत्वादयाध्यक्षशृणोऽपि पूर्वक्षणं भवितिनायान्तात् ।
श्रीविजयानं स्वक्षाराष्ट्रेस्तिन्यश्रावणान्तत्रस्मृत्तेन श्रावणाम ॥
श्यामिनितविधुर्मुक्ति लक्ष्म्याराष्ट्रेश्वर्यायोगिणिरगला ॥
कर्मयादि श्रावणां हिन्नः कोविद्धुजा तु श्रावणाम ।
एवमहाभक्तिनितं श्लिंग वृक्कस्य प्रवत्तं वहःति तथा स्युः ॥ १०५ ॥
वायुप्रत्येकशिरसूः शलेश्च जातिरिहानुपरस्ते ।
श्रावणान्तरसिद्धि: स्यात् सर्वथायानायोक्तस्मृतय यतः ॥ १०६ ॥
स्वाहोरात्रेष्टत्वा घटिकाद्रूत्तश्लोकाय सा ध्या।
गंगन्तववायस्कृत्या घटिकान्त्वोत्तरात् हि जीवा स्यात्॥
जीवायामहालयूक्त क्षिनिजान्तमण्डलस्त्रि युक्तं तदृ।
उन्मण्डललमेव स्याद् समोपमध्यस्थितं यत्तो नान्यत॥
सौम्ये चर्हीनानां गोते याम्ये चराध्युक्तानाम्।
गंगन्तववायास्तु जीवा हृन्मण्डलाःक्षोंवेगा भवति॥
१०५॥
इपदुष्टवायेऽघटिकान्तु योक्ते प्रकपिते ऋष्या।
युक्ति शरसस्करे दुगते चर्मुक्तयोः संहर्पं वा॥
११०॥
सौम्ये मण्डलाःक्षोंवेगा यथा स्वाहोरात्राहिता त्रितुमावका।
उन्मण्डलाःक्षोंवेगार्थे स्वाहोरात्रेष्टजीवकाः भवति॥
१११॥
इयती घटिकांवें ज्ञा चतुः कियती तद्भवमण्डलजा।
तैराद्विकामःति वेधं स्वाहोरात्रेष्टजीवकायने॥
११२॥
भूयाराहिता याम्ये सौम्ये बृह्वान्विताः च सा युज्या।
क्षितिजोक्ति मायामयाता स्वाहोरात्रेष्टजीवकाः भवति॥
सा ज्ञा सम्भवनिहता त्रिज्ञावभक्ता भवेन्महाशाद्वकुः।
तबिद्याकृतिमेदान्मृतं चाया च तस्य शाड्डोः स्यात्॥
यदि उम्मकंकोटि: स्याद् तिष्ठायांकेतं का तदां कोटि:॥
इपदुष्टवेगाः स्याच्छठ्ठु: तैराद्विकांत्वमेत्॥
११५॥
रविविहिता सा सहस्ती चाया भक्ता च शुश्रुणा सहता।
अर्कशुक्लाश्च: स्याच्छठ्ठु: तैराद्विकानिर्मियं चाया॥
११६॥

१ 'क्व' वा म 'शत'।

१ 'अथिष्ठा' इति स्याद्।
गोस्धारिका। १२

हुज्यार्क्षात् क्षितिजाचार्यहकर्नभृताधर्मणा महाश्रजकुः।
हुज्या सा कान्तिर्मा सूर्याधृताधर्मणा महाश्रजकुः॥ १०॥
सौम्यायतकर्णेववशा कृष्णतत्तकोटिसाधननिहोककामुः।
तद्रुकेव यस्माध्यजातं तद्रु द्रुकस्त्रतो भवति॥ ११॥
अक्ष्याधातुः श्रावणक्षत्रभारते भवेच्छ श्रावणक्रमुः।
कालाध्यक्षवशा: श्रावणं पद्युण्योंस्य: युक्तिरिति॥
अथवा श्रावणं स्यात् पवार्गुण्योंस्कृतभारते: श्रावणः।
मूल्ययों वा श्रावणः कान्तिज्ञाभाजितस्य श्रावणस्य॥
अक्ष्यायपाकान्ति: सौम्य त्रिज्यातितः पङ्गुष्याता।
सममण्डलस्तुः श्रावणः: पूर्वार्गस्वत: रूपी भवति॥ १३॥
सममण्डलस्तुः सातो श्रावणसिद्धाया समं हि भवेत्।
स्यात् कार्येकान्तिः तस्माचार्यक्रमिमहो भवेत् कान्ति:॥
कान्ति: श्रावणं स्यादुपपति:क्षत्रकुरारः श्रावणक्रातुः।
तैरायकूस्मस्य: स्यातुः सममण्डलकुरुस्त्रीकृतः येति॥
हर इह दम्पती आये स तुपरिगुणोऽध नध्योस्तु तयोः।
विज्या तु गुणोऽक्षरः हारः कान्ति: फलं तु सममण्डकः॥
चारण्डाधारातं स्वेच्छे विक्षेपमण्डले कार्यः।
अपमण्डले तु तेपम् चर्चितम् पाता विलोमगाते स्युः॥
अपमण्डले स्पष्टे स्यात् च कैलसे विक्षेपमण्डले लगम्।
परस्परक्षेपान्तरित पादान्तं तस्य सौम्यायम्योऽतिसः॥

१। 'म' व पाद २। 'कमे' घ ग पाद
स्वाहोरात्रेप्त्विया यथिकावृत्तित्वेत्ताजीविया लाभ्या।
गतगन्त्त्व्यास्तिविया यथिकावृत्तित्वेत्ताजीविया हि जीवा स्यात्॥
जीवायणमयज्ञुक्तं क्षितिजातुनम्ब्रकार्कं युक्तं तत् ॥
उन्म्ब्रकार्कं स्यात् भगोदस्यस्यस्थितं यतो नान्यत॥
सीमये चर्हिनानां गोठे याम्ये चरार्ध्युक्तकासम्॥
गतगन्त्व्यास्तिविया जीवा हुन्म्द्रकार्कं स्यात्॥ १०३॥
इष्ट्युक्ताच्यां यथिकावृत्ति प्रकलितं ह्वेयत॥
युक्तिक्षतसंस्कारे धुगते चरसूक्त्ययोः सर्वं वा॥ १०४॥
सीमये सन्म्ब्रकार्कं स्या स्वाहोरार्चाहता त्रिश्रुत्वभक्त॥
उन्म्ब्रकार्कं स्यात्साधृत्वमागे स्वाहोरात्रेप्त्वियां रक्षरित॥ १०५॥
इष्तती यथिकावृत्ति स्या विषूत्तिय स्वत्वते तदा हुन्म्ब्रकार्कं
त्रेतार्णिकमिति वेवं च स्वाहोरात्रेप्त्वियां चीकायतने॥ १०६॥
भूम्यार्चितां याम्ये सीमये भृज्ञानितिया च स युक्त्या।
क्षितिजोधकं भागजाता स्वाहोरात्रेप्त्वियां रक्षरित॥
सा स्या लुम्बकत्रियता त्रिश्रुत्यभक्ता मवेन्महासाधुकः।
तविव्याकृतिभेदानम्बुरं छाया च तस्य शशी: स्यात्॥
यदं लघुकर्कोटि: स्यात् त्रिश्रुत्कण्णेन का तदा कोटि:।
इष्ट्युक्ताच्याया स्याच्च्याया त्रेतार्णिकं भवेदेवाम्॥ १०७॥
रविनिहता सा महत्त्वं छाया भक्ता च स्वयम् महत्त्वा।
अरक्षकुशकिवः स्याच्च्याया त्रेतार्णिकादियं चताः॥ १०८॥

१ 'पर' तं गं गात।

२ 'तिबिका' दृष्ट त्यात।
युज्याकर्मसात् स्तितिजाचतकर्मणेततथाभवा महाश्रमः।
युज्या सा कान्तिस्या सूयाभूमिततथाभवा महाश्रमः। ॥ ११७॥
सीमायात्तकर्मणेवशाचार्यायतकोटिसाधनमिहोकम्।
तद्विक्षमेव यस्माजजां तद्व वन्द्मक्ष्टो मधति ॥ ११८॥
अक्षुन्यामः श्रद्धकुलस्वस्माजिते सचिवेन्च श्रद्धकमः।
यस्माद्यन्यतःश्रद्धः श्रद्धकम पल्पुणोभवते पुरुषसे।
अथवा श्रद्धकम स्यात् पल्पुणोभवतोर्माजितः श्रद्धः।
भूत्यासो वा श्रद्धः कान्तिज्याभाजितं श्रद्धकमः।
अक्षुन्यापाकान्तिः सौंक्या बिज्याहता पान्याता।
सममण्डलस्यश्रद्धः पूर्वापरसुद्रः ब्रवो भवति ॥ १२१॥
सममण्डलस्य भानौ श्रद्धकमिनाशया समं हि भवेतु।
स्यात् कान्तेश्वाकारः तस्माचार्याकमिनिह मंतवैः कान्तेः।
कान्ते: श्रद्धकम स्मादनुपातचार्यकर्म च श्रद्धकुरादातः।
तैराजिकयुग्मं स्यात् सममण्डलस्यकुसिद्धयेक्षेति।
हर इह बन्यक अवेश स तुपरिगुणोथ नष्ठयोस्वतः तयोः।
त्रिव्यातु गुणोपश्चाया हारः कान्ते: फलं तु समश्रद्धः।
चारथन्न्यार्द्वो स्ये से विशेषमण्डले कवितं।
अपमण्डलेतु ते प्रां चार्यतिपादा विलोमगास्ते स्युः।
अपमण्डले स्वपाते तस्य च कैतमे विस्मण्डले क्रमः।
परस्मेयपान्तिते पादान्ते तस्य सीमायामण्डितः।

१. 'ण' कः पाठः। २. 'का' यु. ग. पाठः।
मन्न्दस्फुटात् स्पतात्। शोध्या: श्रीमोचयतस्तु गुर्धसिद्धां।
पातो न सुखा परमकेश्या त्रिज्ययोहुता श्रेयः। ॥ १२७॥
स पुनर्प्रार्थतो मन्न्दस्फुटभासित: स्फुट: कथितः।
सोपि न्यासार्थतो भौमादे: स्थात् स्वर्गोऽवकणिहतः।
वेदा द्वारारसा ठिथ्ठ इति भागा द्वाहतात्स्ते स्तुः।
भौमादे: पातांशा वहुतरकालेन मुकिरलिपासू।
नबतिन्योमातिनेशा: पद्मभ: खाको: सन्त्रशिष्कर्करः।
परसा विश्वेकर्त्ता मृतिज्ञत्युसितांक्तनयानामः।
परमकेश्ये द्विं स्वर्गः त्रिराजिलोक्षविवा तदा हु कियान्।
भवलीख्योऽर्थे यज्ञांक भौमादि भौमेदिन: ॥ १२८॥
कण्म स्वल्पे वृद्धिस्तासा हासो भवेतूऽ तथा महती।
दुरालूर्विदायेः: श्रेयस्य हि मितिकामेदः: ॥ १२९॥
श्रीप्रामणवचोबाचावः भौमादे: स्वाद्योगविशेष्येश्वरः।
कण्मवेत्येन तस्मात्र अहमवृश्चिन्तरात्मित्रिनिहिः।
भौमेद्यमन्न्पता: शोध्या: स्वात्मप्रास्फुटादिसिद्धवलामः।
श्रीप्रामणस्फुतस्क्रियस्तु प्रहवतुपाते निजे भवेतु पक्षे। ॥ १३०॥
कण्मस्थितिसिद्धोऽर्थेन स्फुतसिद्धवर्यं च त्रिविलोक्तापि।
कस्याचर्यं व्रजान्ते प्राणी दिग्म भवति सर्वेऽषे। ॥ १३१॥
भूमज्ञकेश्यमानं भार्यं इत्यूं भवति सर्वंस्याम।
तन्मध्याच्छादनिन्दिष्य स्वात्म्यकलान्ते कुजाज्ञमन्न्यानामः॥
शैवस्य केन्द्रमुदितं बुधभृंगो मेन्दरदिशि तु सान्दस्य।
स्वात्त्वतलान्ते केन्द्रदिशियमध्यातु कुजादीनाम।
मन्ददिशि मान्दकेन्त्रे द्वितीयपरिपथमभावानुकेन्द्रसमथ।
श्रेीं ब्रह्मक्यों स्वादन्त्ये वृत्ते चरणति सवेंषयि।

अत्य वृत्ते तेवं चारोध मध्यावध्या सदा गता।
खंगवारजा मन्तके या गतिरुमायते स्फुटाया सा।
अत्यं शैवान्त्वफलं व्यासार्थं स्वात्त्वकुजादीनाम।
स्मियुपकुतास्त्वन्यालि क्षेों वृच्छयपञ्च युगपत स्वातु।
अस्यपरिपथमवेदाता सुत्रं कुर्यादुपातकेन्द्रान्तु।
तत्कणों भीमादेशान्वो भवति ज्ञानक्यों। शैवः।

शून्तिमार्गेः पूर्व द्वितीयपरिपथं तु यद्यत तत्र भवेत।
मन्दस्फुटं कुजादेशस्त्रयुक्तमयो शैवः।
मन्दस्फुटतातु कुजादेशसुभृःभृणो शैवजातु स्फुटत सुचप।
कुड्याद मन्तकेन्द्रान्तमेलतु कांक्षतं शृग्ति: कुजादीनाम।
शैवान्यं स्त्रयु मान्दा।(?)शूलिमार्गेः पूर्व भावपरिपथं संयुगतो।
शैवस्फुटं कुजादेशस्त्रयुक्तमयशैव:।
द्वाचारान्त स्फुटस्युगलं भवति भपरिपथं गत।
स्फुटो हि खर्कं भैदस्तस्य कदाचित साक्षात स्फुटकेशरार्थं भैदेवस्य।
मन्दशृंपिलिष्ठ शैवं फलं कुजादेशस्त्रयु भैदेहु: स्वातु।
शैवशृंपिलिष्ठ मान्दं फलं विमेधे सिततयोहं।

१४६॥
शैवान्यं स्त्रयुगलं भवति भपरिपथं गत।
सद्वंवा बुधस्वाति:। कृमि बुधोऽप्रयत् कलिपतस्तस्तस्य।
गोदावरीपरिचितीस्यरसेतुदातिहासलोकनस्थतमपि छते सूत्रेऽ
तत्स्वरूपपरिचित्योऽगे साक्षात् स्फुटयोहि भवति।
मध्यान्तरगते कणं क्षेत्रयो मध्यान्त्रवृत्तयोऽरितः।
वदि वेत् विज्ञायकोऽपि स्वादिति मध्यपरिधिगऽ। क्षेत्रं।
प्रथमार्दिन्त्योत्ष्रेत् कणं मध्यान्तः त्यं क्षेत्रः।
विज्ञायकोऽपि स्वादिति विशेषः स्फुटोऽभच्छोऽस्यात्।
स्फुटसूचिकित्सस्य यथा इग्नेदौल्योऽहस्य भवति तथा।
कर्ण्यादयसु सदस्य स्केपस्यापिति कस्यचित्विन्नः।
१५४।।
अर्जुनेऽद्वृत्वे भद्रकृतकन्त्रविज्ञायदिविक्षितः मान्दः।
इत्यं स्वर्णयज्ञस्तृते स्फुटस्यभवें मथ्या स्वेच्छाः।
विक्षेपप्रथमधनुपत्तस्यविद्विशिष्योधितिविद्वितिः।
प्रार्थक स्वकान्तिकदन्तस्तत्त्व स्या स्वस्फुटप्रस्तवम्या स्यात्।
वास्योत्तख्तेः आस्योगान्ते राजितत्वान्ते वेदीः।
कार्याः सर्वक्षराणां संपादताः राजियकूटसंजीवी तौ।
१५५।।
गोलस्य दक्षिणोध्वस्तुस्तितिकदुग्राहः स्यात् घटीवल्यम्य।
चचर्तुर्याणां स्यात् भक्तियुग्रात् तथापमास्यान्तः।
वाम्योद्गायताः स्यात् खेतस्थलः भक्तियुग्रात्मा।
खेतस्थितिकायाः क्षेपस्तस्यापमात् सदा याति।
क्षेपाप्योध्वाऽगतिसम्पन्नमः तुस्तितः भक्तिवदन्तः।
क्षेपाप्यमधनुपत्तस्वर्णपरोवास्ततिः केवलितः।
लघुप्रस्तवमन्तो स्यात्न्यप्रस्तवमहः भक्तियुग्रातम।
गोलायतेष्याऽर्धः कोटिवशायत्स्यात् तद्वाचात्तत्सोऽऽ।
अयनान्तक्षेत्रविवरजलद्वैयासुगुणनिखता
परमकान्तिततिष्ठानाविखता स्याहुत्तमविभक्तस्य ॥ १५९ ॥
सोम्योत्तरतिरिपारू विहे याम्योत्तरिति कुलीरादों
विहा विद्यादिऎति व्यस्तः स्याहुत्तमस्तितसदस्तस्ये ॥
लक्ष्णोदयकालसमं गोल्भ्रमण ततो सकृतस्य
गोल्भ्रमजोत्तरतिरिपे तद्विद्याकालिन्या लाभया
खण्डेरतिन्यासपरिविखता स्याहुत्तमविभक्तिणिका
स्थूत्सा नापद्वर्ता लघुता यदि कर्मणो भवेतु तत्त
विकौपस्य विज्ञाथका या चौर्तिभक्तस्य
तत्सप्तवर्गविवरात्र पदं सकृताय प्रेतिः कान्तस्य
तत्स्पन्त्योझोपायं तुल्यदिवोरोहिभीर्यनुभद्यं
अपमधुतु स्यातु स्पष्टं स्पष्टं भूज्यायत्योऽर्थं
ऊर्ध्वोहोगमनातु स्यातु तेषस्योक्ष्मसम्पद्यादयुभिः
अपमाधुतु वाम्योदकस्थितं चक्करं यहेतस्य
विकौपेयाभिहता त्रिगुणेन हन्तोब्बतिभक्तस्य
ोषस्योत्तरतिरिथव पदेन्योक्ष्मसम्पद्यावनाति स्यातु
क्षेयो यदि राजिनां कृतोद्विवाहागयंस्ता तस्य
क्षेप्योद्विब्यदितानि विपरीतदिगिगाहितस्य धावनाति
क्षेप्योद्विब्यदितानि प्रकर्षेणिहृतोड्रायर्थं स्यातु च
सोन्मण्डलम: क्षेप: नियते कान्तस्य धनुषिणं चापापम्

१. 'प्रेः तन्ते,' फ ग पाठ
गोल्डिपिका ।

क्षेत्रोन्नतीवज्जिताकण्या युद्धजोड़ता च या तस्य: ॥
चार्य सत्तमिकांक्षेत्रगतर्काच्युताजितं वर्णितं ॥

ऋणसुन्दरतावरनसा धनसुद्धाय तद्वेदः वास्तसमये ।
उत्तिरिद्धमयान्य यदि सास्तेचा चेदृ धनादि निपरितस्म॥

खेटास्तक्ष्याणाः हरस्य (ने)दस्तडुक्ष्टावातः ।
राशेः कालास्तमये स्वस्तमक्ष्याोद्यांनुसूचित इति ॥

खान्हारणदुकुला यदि लभ्यते स्वास्तमाध्यक्षस्य।
स्तूत्कुल्फलासुन्भः का भवनां तैराशिक्षितोहः ॥६७२॥

लहुठ्ठीसलुहरणं ते त्वेचैन्यति दस्तडुक्ष्टावातः ।
सुभियस्ते गणकाः स्य: किन्तुत्वः गोलिक्ष्टदात्वेचारः।
स्वस्तसमये कालस्य स्वस्तपतमक्ष्यांद्यांनुसूचित:।
भावं सत्तित चरस्य व्यस्ततवादुधितकालात्समस्ये ॥

विशेषकर्षणातया च कार्तिप्या केवला च यात्र तयोः।
विवरं विशेषकर्षणा कार्तिः स्वादृश्यत्वं फलं तु ततः।
अपनौ विशेषकर्षणात्समस्ये तुनक्षणया निहृतः।
त्रिज्ञातो युद्धास्तस्तस्य चनुक्षेपकर्षणाः स्वातः ॥

क्षेत्रपत्रं भक्ताय खेटिक्ष्याणांनुसूचितं श्रोभम् ।
उदये क्षेत्रे सौम्ये देशे ताप्यदेश्याय खङ्गस्ताः ॥६७७॥

दस्तडुक्ष्टमयाशंकः कोकः स्तूतस्तालस्तक्ष्याणः।
न तु तत्तसुक्ष्टो दोषां विषयं वेकेन कर्मणा तिथ्येत् ॥

१. "ई" क. ग. पाठ
अपमस्यार्थे तुलितं सर्वनार्थे तथा सदास्तगतम्।
उदितारस्य तु मध्ये दक्षेपपार्थे सदा स्थितं लक्ष्मण॥
उदितारस्य च मध्यं लक्षास्तविद्योहिः मध्ये स्वात्।
दक्षेपपत्तमुदितं द्वारं भाग्येण हृदमस्त॥ १८१॥
वायुयोत्तरसुपममार्गे मध्याय्युपविदति कथितम्।
तद्वर्तको मध्याहे नेत्रित्वज्ञामितविशाच साध्यं तत्॥
दक्षेपथ्रव्या चोक्तं खमेश्चक्षुक्षेपपल्लविवित्रविल्या।
दक्षेपपल्लवल्ले दक्षेपथ्रव्या स्मृता महाइच्छाया॥ १८२॥
उद्धवचिरौतमस्ते राजोश्रवरस्वात्तिक्षितेनस्तस्मात्।
न स्वातु खसर्यं गर्ता दक्षात्विरविदेश मध्यसात्रात्॥
मध्यविलुप्तस्वत्ताः परजीववायात्र चापयोः समयोः।
योगाट्त्र विदिशारिवरविशाजाता जीवा च मध्यजीवोक्ता।
पादिकलमध्यविविधाणाः दृष्टविल्ले फलामेव हि स्त।
तात्त्वां लुमौदलनमोध्यायान्तरजीवकात् ततः साध्या॥
विज्ञामध्यस्त्वाक्तित्वानविकारं मध्यश्रृवृक्षिति कथितः।
मध्यविलुप्तस्वात्तरणां नाशमृगस्मृज्ञव्रव्या। तु मध्यश्रृवृक्षुष्जः।
मध्यालमध्यश्रृवृक्षितं व्यासार्थ मध्यश्रृवृक्षुष्ज्ञातम्।
दक्षेपपस्वात्तमुदितं दक्षेपथ्रव्या स्तुता च तच्चाया।
मध्यविलुप्तश्चित्विज्ञानत्वर्वव्या मध्यश्रृवृक्षितं चेतु स्वात।
दक्षेपपहरिज्जविवर चर्चाया कोण श्रृवृक्षिति युक्तः।
दक्षेपथ्रव्या तुलिता भानां क्रोदन्तित्वात्शुद्दाधिकि।
क्षितिजातु गोलपादे खमेश्चक्षुपपार्थे भक्तस्मापि॥
शिक्षणस्यि सिद्धांरे दक्षेपव्याहताबिगुणमकः।
विक्रेषः शिक्षिताः स्वातू क्षेपस्य प्रोन्तित्स्वावतमस्तिन्तिविः।
दक्षेपेतरदिकृश्ये विक्रेषे प्रोन्तित्म्योऽवेकः तस्य।
दक्षेपक्षादिकृश्ये विक्रेषे त्वमस्तिन्तित्स्वावतमस्तिन्तिविः।
19.11।
श्रेष्ठस्य स्वातूऽन्तरावतांतितिचित्राहातात्मच्छतः।
त्रिद्वात्र युद्धाता या तथापि हि दक्षेप्प्रयं।
खर्द्धृतिनिहत्ता राम्भक्रान्ताता दक्षेपस्यहिन्नतिनिहताः।
छिताः शोभ्या उदये क्षेत्राशास्तिः स्वाच्छवतिनितावत्चेताः।
परम्पराम्पराविद्यमाजङ्कायस्यस्य या तु दिक्षु सेव।
मधुरार्तक्षेपस्योपस्वेवत तत्कालदक्षेपलमिहोकम्।
समसत्वायं तवमहानोऽस्मं च च प्रेम्योऽहथे हि दुइँ।
उदिता विद्यगस्तभस्तृत् संस्कारतस्तेषु देशायाः।
सुखः।
समर्प्यायं स्वयम्भोज्योरस्तत्स्य ज्ञानेवत्ता सुकिः।
निजस्यहुः दक्षेपस्य प्रेम्योऽहथे।
प्राच्यां तु जाययाः। परिर्मेस्त त्रायूः प्राच्यां।
देशानितिरतः। श्राच्यां विशिष्ठ्यते दीयते तथा प्रतावः।
निजस्यहुः ज्ञानेवते दीयते तथा प्रतावः।
समर्प्यायं ज्ञानेवोऽरस्तते ज्ञानेवते दीयते।
पूर्वार्तिमार्गो निजस्यहुः सदा नरो गतेत।
दानित्स्यान्ति सतो निजस्यहातुःतारि दिक्षु तार्कितः।

1 'विक्रेषः' क ग पाठ 2 'विक्रेषः' ख पाठ
पद्यः सत्संयं च वर्णः पूर्वांपरसंज्यति हि देवताः तस्मात्।
निजभूतः हेच्छ च ततः सत्संयं हारक्षोत इह तत्त्व स्यात्॥
विज्ञानार्थोत्स्वयं भूतानि रन्ध्रागोपाणीमुल्लिति॥
स्याचेष्वेदम्येतरलम् वि स्यान्निज्ञभूमितृत्वमचितवर्ति॥
रविदेहोऽति हि भानोः स्फुटस्थयम् तलात्तमकं
विचयस्यात्।
तत्त्वस्य यहांकितस्तथा कल्पतां यहें धनर्स्त्र स्यात्॥
रविदेहोऽति विचरतु तस्मिन्तुणे यतो सच्चिदान्तात्र श्राक्
स्फुटतीक्षणांशोऽहियो धन्यथास्फुटरविवेकज्ञव्ययम्॥
गोठप्रसणे स्याचेष्व दिनभूति का भूतान्तः स्यात्।
इति यथि बुक्तेत्यथे दोषात्काले भवेदित्विच्छेति॥
रविचरद्विन्तहिता दिनामुचका गतिस्तृणं सोऽस्ये।
गोते भावनोद्वये याम्ये देव्या लगेन्यन्त्रास्तमये॥२०५॥
उन्मण्डलोद्दयत्र आक्ष सोऽस्ये गोते चतो रवेहदयः।
पद्यावर्णयास्तमयं व्यस्तं तस्मात्राणादिवरिष्टिवेयम्॥
यदि भवति दिनस्मुक्तिरिद्विनास्त्विधि का तदा चरार्धभवे॥
प्राणितेष्वा चरार्धिकिमति रेतेव च चरार्धस्तं कतो व्ययम्॥
हरोजनं चरार्धादैः रविन्तिश्चितापि दिनप्राणः।
इत्यतं सार्कगतेर्क्रियमणां गोऽस्य भवति दिनस्य इति॥
अथ समच्छायः विगुर्दहस्थ्यायः न सुताकीः नयनमुच्यते। तत्र समच्छायः समुहेश्यकः—
छाया रवी नरसमा समसंडदस्ये हिना ततोपरिद्दः यद्य तत्र कोस्कः।
यह्थाधिकारपरिद्या यद्य तत्र को वा विद्हनु! च दस्तर्क्षतास्मिता पल्ज्याः॥ २०६॥

इति॥

अत्र करणसूत्रमार्गार्यां—
छायासाध्य: शहः शाङ्गः शाङ्गक्रमिन्ह हि सदिनाया।
अर्कायाः कार्मिन्त: कान्तेद्वृज्यां च तत्त्वनुरिन्तः स्यात्।
यथंचालितनाशक्या दोषापहोहस्मत भवेद।
चक्रस्तायं सायनभानुरस्मादिस्त्रायते चान्यस्माः॥ २११॥

अर्थच्छायः समुहेश्यकः—
शाङ्गोपाधंताः प्रभा दिनकरे याम्यां शालाकां गते
तत्रार्काधितात्वात्वात्तद्वादिनः सौभायं शालाकां गते
सादर्तो निता च सापरिद्वे सत्य महयोः।
हीनान्नूर्हि को! रविन्नः॥ (१)चतुष्पद्हि: पल्ज्या समा।
इति॥

अत्र करणसूत्रमार्गापथं—
दिवसदले महती याच्छाया सा प्रेच्यते नतज्येति।
नतपद्धनुपोषिज्वरं कान्तिपनुयास्मः रवी मध्यात्॥

१. 'ये समच्छा' क. ग. पाठ।
सौम्येद्यकेन नतपलयोरेक्यं कान्तिस्तत्तदा तु गोलमुदकः।
पूर्वेन नते लविकेने शाम्यं गोलं पल्लेजळिके सौम्यं।
याम्ये समध्यतोक्षे छायावृद्धी तु याम्यमन्यं स्यात्।
तदान्यासुदर्गणं व्यस्तं सौम्ये समध्यतोक्षे स्यात्।
कालेदौऽयः साध्या चापं तस्या रविभेवेदूऽ गोले॥
सौम्येद्यने च सौम्ये शाम्ये तच्चये तत्त्ववचनदेहम्॥
भादुः सपःभचापं याम्ये गोलेश्यनं च यदि याम्यम्॥

……………...चापोंन सायनो रविभेवति॥ २१७॥
कान्तिनत्वचापोऽ: स्यादूर विवर्त सम्योर्युमित्तोष्टु भित्रेश्वरो।
पल्लभतुर्नुरन्तरमयं छायामणितात्परोष्टु रघ्योः स्यात्॥
एकसिनू स्थिरराहुक्षायां काळयोर्योश्वरिन्दे॥
पति तयोर्मध्यस्ये कालेकः सायनोऽयनान्ते स्यात्॥
इश्याश्च भानै छाया साध्या विघोपविधिनाच।
आश्चर्ये कः पर्यं छाया सूच्येण वृत्तिमिह कार्यम्॥ २२०॥
सम्योः शृंगकार्कोष्यांतित्विमित्तयोर्योश्वरिन्द्र।
छायाकर्णिस्ते दिग्वाहुर्भेवति याम्यस्तोम्यशिरा॥ २२१॥
सार्थक्षेत्रः हि जीवा दिग्वाहिः कोणेन विविधे भवति॥
तदश्रजीवाम्ये सुरपांयोर्हसेवमपरमपि॥ २२२॥
दिग्वाहुप्रत्यायाः किल्यातां साध्यवाहुर्भिषि कथितः॥
दिग्वाहुसाध्यवाह्यूतत्यो चेदिष्टादिरी गतोऽकः स्यात्॥
दिग्वाहुसाध्यवाह्यूतम् समयोऽर्यक्रायू विक्षिप्त्योरैः स्यात्॥
गुणनिहत्ताद्वारां छायायांत्रणम्य स्वमित्यायाम्॥ २२३॥
दिग्वाही साध्यायायामयंगते सं विशोच्यस्मथ सौभ्ये।
व्यस्तं सीम्यनतो स्वाच्छगायाहन्दे कुतं तथा कार्यम्।
शहति पाले सीम्यनते यवाचिका विग्रहुणादिनाया स्थात्।
एकस्त्रामेव दिशिच्छायें दे स्तो यतो गतिवृत्ते॥ २५६॥
दिग्वाहावले स्वाच्छगायां फलमिहाभिके शोध्यस्।
प्रथमप्रभाधेरे कार्य व्यस्तं द्वितीयभावले॥ २५७॥
नतदिशुद्येव हारखिभ्यासुर्यण्योभेंद्रे विवरम्।
योगोत्तरेते विषेषे त्रित्या साध्यारमान्तरन्तु गुणं॥
अन्नोको गुणहरी दिशिभिर्मकी शतेन बेठेन ।
त्रौ वा गुणहरींस्तो न हारिवेशीपत्यमेवदोप। २५९॥
झायत् शहुः स्वाच्छुक्कयामतो भुजाहरं च तयोः।
विवरात् प्रभाच्च भूयोज्येः वादोस्तु साम्यमिह वर्त। २६०॥
अन्नोदाहरणं —
कौशोन्तरे कर्मं दस्तस्मि दिक्स्थिते।
वृपान्तेन शिवविक्स्थिते प्रभे।
के भूहि शकोस्तूलितस्य भास्करं।
विषद्। पलवया नगवेदपणसिता॥ २६१॥
वहराशान्यों मेघसभितंदल्ले।
याते वीणामच्छन्ने गंग्रा/दश्योः।
आदीमध्यं न: प्रथम भूहि विषद्।
उत्तरायं भवनाद्विण्डुस्सोपि चाच। २६२॥

१. 'भहु' ल पाठ।
गोलदीपिका । २१९० ॥ २५

स्वाधीनदिर्युतं अर्थं पलिनी देशेण श्रेयस्यदासिकः।
उद्धारप्रसन्नम/चेत्तःत्रानुक्तां द्वादशमुम्म ॥ २३३ ॥
अन्तरसम्बन्धः केवलमप्रल द्विगुणसमि दलिततः(?).
छायायां स्वर्ण स्वाकलिगोपालं प्रसाधमसिद्ध यस्मात्॥
कौणगतेकं छायाकर्णस्य समे स्थृते सुजाकोटि।
छायाकर्णकर्तेः तस्मानमात्र तदा भुजाकोटयोः।
पूर्वसरायता स्वात् कोटियोद्योगायतान्त सुजा।
छाया कोटिसमा स्वात् पूर्वापरगा दीर्घकोटिरै।
खाकौत्रलकालया पूर्वापरगा मवेश्र घटीवृत्ते।
न्तसंशिकुनादीनां सङ्कुचिते च कश्चते तदा सैव ॥ २३७॥
नत्तजीव्या यदि स्वात् दुग्नकोटिरिस्तयं भवेत् किर्ती।
विभवीवेदिते भवति दुग्नावृत्तस्य चात्र विश्वाम्॥
स्वाहोराज्याधिकार साधया क्रान्तिसुमुखा भुजुःकान्ते।
तदनुरहित भानुः स्वात् तद्रहितं मण्डलार्धमथवार्के॥
अथ याम्ये गोते स्वाधिकारः तदनुरुर्तं भानुः।
तदनुरुर्तं च्वां वाकण्ड दिवसःद्रश्यप्रभा मानात। ॥ २४०॥
अविशेषकर्मण्यालंक्ष्यत्वाय साधया प्रभा मुलादिवशशान्।
क्रान्ति: केनापि युला सुर्यमेल्यं कल्यते प्रथमेषु।
समविद्यो: सूर्यभद्रस्त्रायावाहःकामावः वियोक्तरु।
श्रेष्ठश्रं तत्पद्मोर्वेस्के च (च) युमपदल्लुप्यः ॥ २५२॥

१. 'का' क. म. पाठः, २. 'माः' सा. पाठः,

"
गोल्दीपिना।

त्रिघ्न्य शाक्षिकर्ता भक्तेष्टुस्यु ग्याया पल्लव्या स्थात्।
पल्लवो लम्बज्या स्याहक्क्यापमतो भवेत् स्फुटाक्षरः।
पुनर्या कुर्भीच्छ्या वाहुंदिते हाययोविनयोग्येण।
शाल्के कुलयुते पल्लवीच्छात्मस्वीकरः कांक्षरः। २५४ ॥
अविशेषान्तमें हृं स्फुटा विशिष्टा भवेत् पल्ल्यात्।
अन्तः दाहरणः
छायायुतवैकस्मिनस्मि-स्तुव्या नूटिण्यां गते दिनपतो व्योमक्ष्यायोग्यान्तरे।
प्राणः भूधरवेदवाणननेन रवचंशकं समिता
वाच्योर्क्रमच्छः पल्ल्या गणितविर्भृंगोत् गोले कुलश्रेष्ठम्।
अथ याय्याण्योऽद्विभोणः
महायुक्तांस्कं रसविकन्नांस्कं च त्यजः-चछ्छ्हो:।
शेष इति प्रभा दिनपतो याते कुलाङ्गोविनयाः।
प्राणाधार्कंतोऽशक्ता रसतहरा रत्नवशामि: समा
श्रृत्र्य ज्ञाति। दिवाकरं पल्लगमधीं गोलविन्य स्याः (व? व) दिम॥

इस्यदिवस्ये साविक्ष्यापनेन न्यायेन साध्याः।
बृत्ते कुमध्यकृतं निजक्ष्यासामिते भ्रमिति खगाः।
द्रष्टा कुष्टिकः स्यात् कुष्टिकम्बरः ततोक्ष्य इद्वृत्तम्।
श्लित्विनाश मृत्युवत्तादि मृत्युसार्धान्ति भवेदृध्याः।
द्रष्टा: स्तीयं क्षितिजं यथ्स्मात् तत्तौदयोस्य चास्तमयः।

१. ‘तिरू’ का गठ २. ‘तो’ का गठ।
भूम्यात् क्षितिजस्यो विहगो उज्ज्वलमेवेदः क्षितिजातः।
भूम्यासार्धिमितायो गतिः श्रवण तस्य लभ्यनामिहोक्तम्।
भूम्यस्योित्तेन विहगेन द्वारा च पद्यति स्वरोध्वः।
तस्मात् लघुम्यस्यसंह्ये विहगेन न तु लघुम्यं भवेत् तस्य।
न स्यात्म्रसो मध्ये क्षितिजे स्वाक्षश्च धरे परं यस्मात्।
इण्यात् साध्ये स्यादनुपातायह्यं खस्स्यत् तत्।
विज्याते सकम्यादृ भूम्यासार्ध यदि स्वक्ष्यायाम्।
इण्याते तदा किं स्थादिति तत् काशस्मवं भवति।
लघुम्योजनसमाने तुल्येददशछेक्लितिकायास्थानात्।
लघुम्यालिप्ता भिन्नाः काशाभेदादृ भवति विहगानाम्।
लघुम्योजनसमाने निजक्ष्यायामित्वं खस्स्य पदि।
विज्याते स्यात् कियादिति लघुम्यालितिकायास्थानात्।
विज्यासमंदक्षुदितं चित्तामयमहोजनं ततो उचायतम्।
योजनफलम्यपि लघुम्यालिपिः भवेत् नामभेद्य युव यतः।
एकलास्थानादृ विहगानु पद्यति तस्माद कुष्टाघो द्वारा।
भिन्नस्यान्याच्छीद्यवस्तुताः भोग्यानुकिरङ्गर्गमः।
निजलघुम्योन्तरसमं निहोत्विवरं तदाध्यायः।
पद्यति यस्मादुभोरपि लघुम्यं निजं भवति।
निजनिजलघुम्यालिप्तास्तानस्मांदक्षुदितिः लघुम्यानु गिर्यं तु।
सुप्रप्ते न्यात्सुस्तबाक्त्रयुं स्त्रीयुं स्थादिति च सिद्धस्थ।
ब्याधक्षुदिति स्यादू चित्तिरेति वृत्त सुगोर्थ तन्मध्यम्।
केन्द्रे कल्यं स्वं स्त्रे कृत्यामूलं दिवेतुत्सदित्मुस्त्रम्।
केन्द्र कृत्र याम्योद्धक्षुद्रकपरिधियोगसमथ विठिक्षेत।
अर्थ निष्कालीतरीय हतिकालम्ब सर्वसुन्तत्वाहकार्यम्।
याम्योद्धक्षुद्रकपरिधित्व प्रकल्पसमध्यवृन्यात्सुधोतिति।
कड्याहुने स्वर्गेत्र च चतमे भागे महास्तदा चरिति।
हृद्मण्डले श्येक पतरमे भागे कुर्यात्खुम्मक्षिक्षो।
कल्यानपरिधिहलेरहुम्मण्डलकठणम्यं, सूर्यस्य।
हृद्मण्डलपरिधियुती विन्दुं यहसेवितं पुनः कुर्यां।
अनयोः सागरक्षेत्रसंज्ञिविद्यं दीप्तर्थं दत्तराशं स्यात्।
सम्बन्धानुपारस्मान नद्र भवति हि लिंगरस्य तदा।॥२६॥
कक्ष्याहयासनस्हेद्वकृत्त्वसिद्धायतः च नेव।
विन्दुहयने च तयोः सिरोन्तें लघुमयोजनस्य सिद्धम्॥
हृद्मण्डलम एव स्वाभ विहागासियुक्तदविलंभनं सततम्॥
सम्बन्धानुपारस्मान नद्र भवति हि लिंगरस्य तदा।॥२६॥
क्ष्याहयासनस्हेद्वकृत्त्वसिद्धायतः च नेव।
विन्दुहयने च तयोः सिरोन्तें लघुमयोजनस्य सिद्धम्॥
सम्बन्धानुपारस्मान नद्र भवति हि लिंगरस्य तदा।॥२६॥
भूल्यें तलि दक्षेपे रम्यनामपपम्मले स्थितं सवें।
अपमपडलमेव तदा धसाधृ दृष्टमं प्रहायशमव।
त्रियुतसम दक्षेपे रम्यनामपपम्सय पाश्चेयं नितितलम।
दृष्टमलस्य सद्ये धसाधृ रघुनावटपपम्णस्यसिंह।
दृष्टक्षेपसिथकोटय पृविवशातृ ध्वाद्वोत्रज नतिंत्रिणः।
++हरगतिवकोहरुवीविविवशाल्लम्नतस्य पूवदिरिपी।
२७३।
भूमिवयसार्थपहताथु दृष्टेकपाठ्य हरगतेश्च ये लघुः।
त्रियवाभिपक्षेण करमः नतितितमम्योऽजनामिनि।
पोजनकण्यें योजनमेताशवचं कियत त्रियुतकण्यें।
इति नतितितमम्योरिह साध्या विशालसिन्धिका सितितश्रिप।
हरगतिवकोक्षपल्यें हवीयकपरस्य बाहुकोटी चेतु।
रम्यनकण्यस्य तु के इति वा त्रहणोकक्षस्तनंत्ती स्तः।
पोजनकण्यें भानोः पक्षाहीष्टवक्ष्वाणाजलिभिः।
हन्दोयोजनकण्यें पर्यासाः ग्रामवेद्यधिः।
१७७।
अतीशपकण्यनित्तो त्रियवाभवधाकिविवी स्वदीव भवतः।
नीचोवभागवोक्षराम्मादः उपरि चोरेद्य योऽरा स्थानाव।
व्योमनोद्विविवेषस्तुः स्वानोद्विविविधिविजयलस्ये।
केस्वांविविविविविषयस्य विश्वयाः कोजन्यें श्रीपंतृ।
विश्वासाष्टवेदितो समिश्रिनोक्ष्मभवचांति चतुर्यः।
स्तुत्योजनकपरस्य नित्ततो विमवव्यकौ स्नायार्णस्तः।
स्वाधिकारः स्थिरतेन वाणिज्य जादनमुद्रितं स्वेच्छिन्तं शहणमु
कश्वाभेदाद्यन्तोऽप्रतिदेवं जादनं स्वेच्छिन्तम्॥
निन्मार्गं भूच्छायाप्रवेशं इन्द्रोधिनिजं शहणधुकम्।
तमसि अविष्ट इन्द्रुः सर्वत्रेताकार एव भवेत् ॥ २८२॥
तमसा वाभ्यन्त्रान्तः कथिन्तिष्ठ चैदुच्यते तमोहन्ता ।
भानोऽर ये शाशिनः करारस्ततस्तवसि तेकथ स्थिरिति।
तेजः सूद्रं यस्मिन् पतति स्थानं हि तत् प्रकाशयुतम्।
तेजस्वरूपविहीनं स्थानं तमसादृष्टं भवेत्तिष्ठितम्॥
श्रवं सर्वभूच्छाध्यक्षस्वतः स्थानोऽभु ध्वस्तस्तवान् ।
तस्या मानं साध्यं छायायुक्तया प्रदश्यते चाक्र ॥ २८५॥
श्रुतिनाऽहुः लघुव्यस्तदिशुणस्तवान्तः स्वातन्त्रः ।
श्राह्मण्डीपिनिवे सूत्राहुबध्यमिताच चिन्त्यते छाया ॥ २८६॥
प्रवृत्तुयुग्माधिकरस्त्र* सूत्रां च भवेत् प्रतिष्ठिती यथा।
छायायं तत्र भवेत्ततः सूत्रं च कर्णसंज्ञा तत्तु ॥ २८७॥
छायाधिकर्णमूलान्तरभूवृहद्व्युहस्तु श्राह्मण्डीपितः स्वातः।
छायाधिकर्णमूलान्तरभूवृहद्व्युहस्तुः प्रदीपकोष्ठाः। २८८॥
श्रुतिनाऽहुः श्राह्मण्डीपितः वाहुः श्राह्मण्डीपितः।
कर्णस्तु श्राह्मण्डीपिकोर्यप्रह्याविवर्तेत् भवेत् सूत्रम्। २८९॥
श्रुतिनाऽहुः श्राह्मण्डीपिकोर्यप्रह्याविवर्तेत्।
'यो' यथा।
दीपो भूव्यासदललिमहं तु श्रादुः।
सुफ्योजनकर्णेः स्यादृ भानोः श्रादुष्ट्रदीपविवरजसूः॥
अत्रोदितस्य श्रादृष्टी चाया सा भेदेतु श्लिष्टिचछाया।
इत्या सा भूमितस्मय मूलैऽव्या सिरति पुष्चव्रत सायेः॥
विपरिभिनिर्गतानां सूर्याणां यत्र भूपरिभिनिनामशु।
संयोगो व्योमन्मत्वेत्र भृण्डुः मूच्छायाया सवेदि तत्त्राध्यम्॥
सुफ्योजनकणोंतो भानोभृण्डुःध्यासताधितोर्क्षुवः॥
ध्यासान्तरेण भक्तोभृण्डुःध्यासभयोजनमिति स्यात्॥
इष्टाराश्रेत्र दैयुष्यपर्यायते न फलभेदः॥
यस्मात्र द्वार्यां निन्ः प्रमाणार्थिस्त्र परियहीलोकः॥
सुफ्योजनकणोंनादिन्द्रोभृण्डुःव्याससताधितावघम्॥
छायादेश्यं छायादेश्यं व्यासानाममिह तमसः॥१९६॥
तमसो व्यासस्विधुन्मुनिहत्यद्रन्दस्य चौजनशुत्वा।
विहतस्तमसो विम्वं कलात्सके भवति दिशिरकस्माते॥
छायादेश्यं श्रादिन्। सुफ्योजनकणिक्षिंवरहितं यतू।
शासिमार्गाःद्व्यंवग्नन्यायाभागस्य देवर्षमां स्तू।१९८॥
छायामातुः तद्यौग्नान्ते कुतुलो हि भवति तद्वः॥
शाशिमार्गोंध्यागस्याभासान्ते तदा स्यातु क इति तमोव्यास।
यदि शाशिक्षायां स्याचेतावाचं कस्तदं निमृणपूर्वे।
इति तमसो विम्वं स्यातु कलात्मकं दिशिरदीपितेमियं॥
श्रीच्छालकविवरक्षेत्रं तद्विम्वदल्लभतेऽरुपम्।
श्वत् तावद् महं तत्त्वोपधिके दृश्यते भवः सकलः॥
इत्यदेता संक्षेपादस्माभिमिंगोलदीपिका य इमाम॥
पुरुषं पठेत् स लोके गोलाविदा गण्यते नूणां मध्ये॥१५॥

देवं गोलदीपिका समाए॥

श्रुमं भगवत्।