

# UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY 

WILLIAM H. DONNER COLLECTION
purchased from
a gift by
THE DONNER CANADIAN
FOUNDATION

Digitized by the Internet Archive in 2008 with funding from Microsoft Corporation

马̛ombay samskrit srrirs clo. XXVII.

# MUDRÂRÂKSHASA 

## BY <br> VIS'ÂKHADATTA,

WITH THE COMMENTARY OF ḌHUṆP̣IRÂJA. EDITED
With Critical and Explanatory Notes
BY

## KÂSHINÂTH TRIMBAK TELANG, M.A., LL. B., C.I.E.

Sometime Senior Dakshina Fellow, Elphinston College; Judge, High Court, Bombay.

Fifth Edition.-1,000 Copies.

Revised by
Professor V. S. GHÂTE, M. A.
Deccan College, Poona.

## PUBLISHED

BY
TUKÂRÂM JÂVAJÎ, PROPRIETOR OF THE " NIRNAYA-SAGAR" PRESS.

Dombay.

$$
1915 .
$$

Price One Rupes and Fourteen Annas.
ROJA. MUTHIAH

1. ARTIET KOTTAIYUR PO.

$$
\begin{aligned}
& \text { PK } \\
& 3798 \\
& 184 \mathrm{mg} \\
& 1915
\end{aligned}
$$

Published by Tukaram Javaji and Printed by Ramchandra Yesu Shedge, at the Nirnaya-sagar Press, 23, Kolbhat Lane, BOMBAY.


## PREFACE

TO

## THE FIFTH EDITION.



In this edition, the text has been materially revised, especially as the edition of the play by Prof. Hillebrandt has been consulted throughout, and all the new readings found therein have been given in the footnotes, marked as H. In several places, the reading in the text of the last edition has been abandoned in favour of another reading decidedly better. Thus for instance on p. 54 , भास्करदत्त takes the place of पृथु, as the former is more in conformity with ईश्वरदत्त and विशाखद्त्त. So also on p. 91, the speech of Chandanadâsa which was prose in form in all the previous editions, has been here put in a metrical form. (See Verse 21 beginning with चाणक्मिम अकरुण etc.). On p. 94, the second speech of Chandanadâsa has been retained in the same form as before, but its conjectural metrical form has been given in the footnote. The same is the case with p. 297, where also the speech of Chandanadâsa beginning with अम्हारिसाणं वि etc. though retained in the text, in the prose form, has its conjectural metrical form given in the footnote. On p. 215, the verse एक्रगुणा तिथी etc. put in the mouth of Kshapanaka is evidently defective from the metrical point of view, but the new reading given in the footnote i. e. the insertion of the word भोदि after the words एकगुणा and चउग्गुणे, makes it alright. These illustrations are enough to give the reader an idea of the textual alterations made in the edition. The additions and alterations in the notes, very few indeed, have been indicated by rectangular brackets [ ].

> V. S. G.

## CRITICAL NOTICE.

( FIRST EDITION.)

The present edition of the Mudrârâkshasa is based upon nine different copies, eight of which are manuscript copies, and one printed. These seem to fall roughly into two groups, the one containing those denoted by the letters A., P., M., R., and K., and the other those denoted by the letters B., E., N., G. The text yielded by the former group is that which has been generally followed in this edition, and that is the text which appears to have been the one received as the best by the commentator Dhự̦̣hirâja. Phuņ̣̣hirâja, however, himself notices various readings in some places (vide e. g., pp. 67-68), and as his commentary was written early in the beginning of the last century, his authority is, of course, by no means conclusive on such questions. The text followed in this edition, therefore, has not been accepted primarily on his authority, but as being the text which was worthy of acceptance upon other grounds also. It will be noticed, from the account of the various MSS. which is given in the sequel that that text is based upon MSS., one of which comes from Banâres, another from Poona, another from Kolhâpur and the remaining two from Southern India. These South Indian MSS., it may be remarked in passing, always deserve looking into, and often yield very good readings.

It is necessary, however, in this place to draw attention to one circumstance which touches all the MSS. which have been used for this edition. None of them agrees completely with the Sarasvatîkaṇthâbharaṇa, and the Das'arûpa, in the passages which those two works quote from the Mudrârâkshasa. Thus comparing the quotation in the Das'arûpa, at p. 120, with the same passage as read by our MSS., ( see p. 36 below ), we find very considerable divergences between the former and every one of the copies we have used. It is not necessary to set them out here in full, but the reader can easily make the comparison for himself. The Das'arûpa contains only one actual quotation from the Mudrârâ-
kshasa, the Sarasvatikanṭhâbharaṇa contains two.* The first is the stanza at p. 98 infra, which runs as follows in the very useful edition of the Sarasvatîkanṭhâbharaṇa recently published by Mr. A. Borooah. (See p. 165). It is, however, to be noted that this is not here mentioned as being taken from the Mudrârâkshasa, nor is the second passage referred to further on.

## उपरि घनं घनपटलं दूरे दयिता किमेतदापतितम्। हिमवति दिव्यौषधयः कोपाविष्टः फणी शिरसि ॥

The second is the second stanza at p. 167 infra which is quoted at p. 292 of the Sarasvatíkanṭhâbharana. It is not necessary to do more than indicate the various readings which our MSS. do not contain, viz., जृェ्भण̈ः for जृम्भितैः and अतिताम्रा for अभिताम्रा. Now it is remarkable, that in all the cases here noted, the readings which occur in the Das'arûpa and the Sarasvatikaṇṭhâbharana should not be found in any one of our MSS. And the circumstance is not only a remarkable one, it is calculated to create an uneasy suspicion in one's mind that we have not before us materials quite satisfactory for settling our text. On the other hand, however, we hàve to remember, that some of the discrepancies which we meet with may be due merely to mistakes or defects in the copies of the Das'arûpa and Sarasvatîkanṭhâbharana themselves. $\dagger$ It is also to be borne in mind, that these discrepancies are of no great moment in themselves, as they do not affect the meaning, although, of course, in one sense every variation, however unimportant in itself, is of importance upon the question -what was the text as it left the hands of the author. It may be further pointed out, that even as regards other works, which are quoted in the Das'arûpa and Sarasvatîkanṭhâbharaṇa, we meet occasionally with various readings in the passages quoted, of which we find no trace in many of the manuscripts available to us. A few references to such passages are given in the note. $\ddagger$

[^0]We now proceed to enumerato the copies of the Mudrârâkshasa which have been used for this edition. The first is that marked A. it is complete, and includes the text and the commentary of Dhuṇ̣hirâja here published. It is throughly legible and correct. It belongs to Mr. Âpâ Shâstrî Khâdilkar, and was very kindly lent to me by that venerable scholar. From the concluding sentences, it appears that the text and commentary were originally copied in the Vis'ves'varanagarî, or Banâres in the S'aka year 1653, in the month of Âs'vin, by उपाध्यायभुकदेव. It is the copy which generally speaking, has been exclusively relied upon for the text of the commentary, and its text of the play itself is that which the commentator had before him, and which has also been mainly adopted in this edition.* There is one circumstance which deserves to be noted here in connection with this MS. It consists of two distinct parts, apparently copied by two different hands. The first of these two parts goes down to नागयूथेश्वराणाम् । द् (sic.)., and then there is a considerable space left blank on that page and on the next page of the same leaf. The words quoted will be found at p. 168 infra. The second part of the MS. does not start from that point. It begins with अपि च आस्वादितद्दिरद्रोणितशोणशोभामितिपूर्वोंक्तं पठति, and then goes on to the end of the work. The words last quoted will be found at p. 99 infra. The two fragments of the play now decribed are, it may be added, written on paper of different sizes, and the date above given,-viz. S'aka 1653,-is, of course, found at the end of the second fragment. (See further, p. 11 infra).

The second MS. used for the purposes of this edition is that marked P. This MS. forms part of a volume bound in the European style, and containing two plays in MS., the Mudrârâkshasa and the Mâlatîmâdhava. This volume, I am informed, is one of a series of volumes containing manuscript copies of various works made several years ago at Jejurî, and now in the possession of Mr. Âpârâo Vaidya of Poona. It was procured for me by my friend

[^1]Râo Bahâdur Ga̧jûnan Krishua Bhataraḍekar, now in the service of the Baroda State. The MS. is hy no means accurately, thongh it is most clearly and legibly, written. There are sumiry mistakes to be met with from time to time, but they are nonly alway easy of correction. The MSS., for instance, often writes इ for यि. The Sanskrit equivalent of the Prakrit passares is civen in considerable portions of the play, but not thronghont, ambl it follows the Prakrit passagres themselves in the midlle of the t.xt. In the latter portion of the play, viz. from the fifth Act anwards. the lrakrit mostly remains without the sanskrit tramslation. The original from which the copy was made. in all probahility, contained both the text and commentary, as before the final stanza, and after the worls तथापि इद़स्नु, we read ह्थ्थमन्रानिगग्भी़-
 इस्याशास्ते ॥ भरतवाक्यम् ॥ and then fullows बाराहीम् aml $\approx$ forth, as in cur text. The words set ont here are not (1) be fommel in whr copies of the commentary. They may; porhaps, belung, and polably do belong, to some other commentatur than Dhum! himia; but they are plainly no part of Visakhadata's text, and thes must very likely have got into the text in the copy now under description from the copy from which it was preparel. The Ms. hears no date, but is comparatively sery mondern-looking. prohably not even so much as fifty years old. It states at the oml the ग्रन्थमंख्या as 18.5 ), which is, no douht, a note of the copry ist made for calculating his own remuneration. (See further, p. 11 infou.).

The next cony to be mentionel is a MS. writen oa palmyra leaves which is denoted by the letter M. It was in Ms. 1 romured for me by my frient, Mr. V. N. Narasimiengar of Dangalure, who has always heen most useful hoth to Prolimsor Bhan liminar amd anyself, in procuring for us copies of sauskrit tuits from Southorn India. This MS. and the next are both writum in the Telugu characters, which I am unable to rean, and I had therefure the resort to the services of readers to help me in the matior. The Mis. appears to be, on the whole, very correctly written. It contains no duble letters, apparently such letters being dmotel by the correponding single lett.ers with a dot over the previous leiter in many cases. (Cf. Burnell's Indian Palangraphy, p. 1:; Pandit's Mâlarikàgnimitra, pp., IX., S.). The confusion of थ and a seems
to be a pretty common phenomenon in these southern MSS., and in the two I have used there seems to have been some confusion also between क and शा. The MS. bears no date.

The next MS. consulted is the one marked R. It was kindly sent to me from the India Office Library through Dr. F. Kielhorn by Dr. R. Rost, when he heard that I was preparing this edition for the Bombay Sanskrit Series. The same remarks apply to this MS. as to the last one here described. There is also, apparently, some confusion in this MS. in the last scene, where the speeches are in some disorder. As a general rule, these southern MSS. are always worthy of careful attention, and the MSS. I have used for this edition belong to the same group as the copy from which the commentator took his text. I cannot say how old $R$ and $M$ are.

The next MS. is one marked K . It comes from the collection of MSS. belonging to the Government of Bombay and deposited in Elphinstone College. This MS., however, is only a copy recently made for Government, and contains the text only down to the end of the first Act. The rest of the MS. contains a copy merely of the commentary of Dhuṇ̣̆ hirâja.

So much for the group of MSS. on which the text adopted in this edition is mainly based. The next group contains one printed copy, B., namely, the edition of this play published at Calcutta with a commentary, by Professor Târânâth Tarkavâchaspati. That edition has been assumed to be a fair representative of the Bengal text of our play. It contains now and then some various readings, but in sundry places the text of the play as there given, is very unsatisfactory. Two other editions have been printed at Calcutta, one was published many years ago without either various readings or exegetical notes, and another with some various readings and the commentary of Dhunḍhirâja. This last, however, was never completed, as far as I have been able to ascertain, and the portion printed goes down to a little beyond the middle of the second Act. I have not deemed it necessary to compare the readings of those editions with the text here adopted, save to a very small extent indeed.

The next copy in this group is the one marked E. It belongs to the collection of MSS. deposited in the Library of Deccan College, Poona. It is a very indifferently written MS. It contains numerous mistakes, as may be seen even on an examination of the readings from it, which are contained in our foot-notes. It is bound up in one volume with a MS. of the Uttararâmacharita. On the last page of the Mudrârâkshasa we read संवत ९७०४ समये(?)

नामकुअरसुदी सतमी ॥ संपूर्ण; -which would make the date of the MIS. to be 1648 A. C., if the Vikrama era is to be understood to be the era intended. The MS., it is believed, comes from Guzerith.

The next copy is N . This is a MS. belonging to a Shâstrì o Nâgpur, in the Central Provinces. I was not able to see it myself, but my very obliging frend, Mr. Hari Mâdhava Pan!lit, was so kind as to undertake the arduous work of collating the MS. for me, and it was thus I obtained the various readings which are mentioned in the foot-notes. The MS. bears no date on the face of it, but Mr. Pandit thiuks that it may be about a hundred years old. Mr. Pandit also comparel another Ms. which belonged to the Library of the Rajai of Niugpur. But after he had compared the first few paces, he found that MS. to be so hopelessly incorrect that he had to abandon the work of collation as a thing which could not lead to any useful result. Wherever any reatings of both these MSS: are given, they are distinguished thus; the Sinâstri's MS. is called N. S., and the Rajja's N. R., Mr. Paudit infurms me that both these MISS. are believed to have been copied at Benâres.

The last MS. to be mentioned is the one described in the footnotes as G. It is a MS. coming from the Province of Guzerath and was lent me by Rao Bahâdur Shankar Pânduurang Pandit to whom it belongs. It is unfurtunately incomplete, pages being wanting buth at the begimning and at the end, and it is also very incorrectly written. It extends from Siddhárthaka's speech सहर्पम्त् \&e, in the first Act at P. 88 to Channakya's speech in the last Act at p. 315, भद्र dc. The MS. is, however, pretty old-its age being between two and three hundred years.
It will be perceived from the above duscription of the materials used for this edition, that those materials are drawn from nearly all the different Provinces of India. We have Bengal, Sonthern India, the Central Provinecs, Guzerâth, Mahârâshṭra, and Benâres all represented in the collection of copies which have been consulted for this edition. Since the Text was sent to the Press, I have had a MIS. lent me by my friend, Mr. Kâshinath Pậḷurang P Parab, which seems to be traceable to 'Tryambakes' var, near Nâsik. It is a copy recently mall. The date सीमाधाविमिते गतेठ्द़निकरक्षज्यांकहस्थायिनो भैमीनायकवन्मरे ग्रुचिड़ले मामो नभस्यस्य च (?) is protably that of the original Mis. from which this was copied. It has not been collated throughout for the purposes of the present edition, but on a comparison of a sufficient number of pages and passages, it appears to agree very nearly with our MS. P. And it is worthy of
note that the two agree even in that interpolation from the commentary which has been noticed in the description of P. I have also recently examined another MS., one in that collection of volumes which has been referred to by Prof. Bhâṇ̣ârkar in his Mâlatîmâlhava (Preface, p. ii.), that bears no date ( see Mâlatîmâdhara, 1. c.), and agrees also generally with our MS..P., including the interpolation referred to. The last MS. to be named here is one belonging to Alvar,* which I have not been able to examine myself. Prof. Peterson, however, has been good enough to compare about thirty pages of my text with that MS., and he tells me that he did not find any variants worthy of note, while he found the MS. agreeing generally with our MS. A. Dr. Buihler was kind enough to draw my attention to the MS. of the play existing in the Jesalmîr Bhâṇịar. But at the date of writing this notice, I have not been able to obtain either the copy itself or any collations from it.

In order to avoid the appearance of too many figures above the lines of the text, the various readings on each line have been generally grouped together under one figure in the foot-notes, and as they are printed in due order, it is hoped that there will not be much difficulty in assigning each variant to its proper original in the text. A semi-colon generally separates variants not connected with one another. $A^{\circ}$ before a letter indicates that the foregoing portion of the word has been omitted to save space. Variants even when purely the result of error, are mentioned in the footnotes, but generally only in those cases where there were other real variants appearing in other copies; so that the erroneous variant would show which of the two genuine variants was intended to be written.

## (THIRD EDITION.)

This edition is merely a reprint of the first edition. Changes in orthography, punctuation and type have, however, been made according to the system followed up in the Nirnaya-sagara publications.
K. P. P.

* But see I. 35 infra. I have collated considerable portions of the Commentary.


# INTRODUCTION. 

(FIRST EHITION.)

The Mudrârâkshasa is, in sundry respects, a very unique work in Sanskrit literature. Its plot is not a pure invention, but on the other hand, it is not derived from the usual store-homse of legemels on which Sanskrit anthors have generally drawn for their materials. It has no female among its prominent drmmutis fictsome, and the business of the play, accordingly, is diphomacy amb politics to the entire exclusion of love. There is, in truth, but one female character, with one little child, introluced into the play, and these are Chandanadâsa's wife and son, who come in at the begimning ni the last Act. But even their apmarance introluces no passares suggestive of tenderness or the purely domestic virtues, but ouly of sacrifiee-a stern sense of duty. The style is : ppropriate to the nature of the subject; it does not lay much claim to sweetness or beauty, but is always business-like and often vigorons. In the delineation of character, likewise, the rirtues and vices which are depicted are more those of the sterner sort, not so much those connected with the tender affections. Thus, to take first the most, prominent character in the play, Chânakya is represented as a clear-headed, self-confident, intriguing, hard politician, with the ultimate end of his ambition thoroughly well-determined, and directing all his clear-headedness and intrigue to the accomplishment of that end. Râkshasa, on the other hand, is represented as a brave soldier, but a blundering and somewhat soft-natured politician," whos faithfuluess to his original masters prompts him to wreak rengeance for their destruction on Chamdragupta and Chanakya who were their destroyers, but who has ultimately to abandon the self-imposed tatk, being foiled by the arts of his adsersary. The proximate motive of the abaulomment, however, is the duty of repaying favours received by him $\dagger$ when he was engracel in his attempts at vengreance as above stated. Thus the two rivals are both placed before us, so to say, almost exclusively in their official chara-

[^2]cters. The nearest we get to any other aspect of their character is in the long soliloquy of Râkshasa in the sixth Act-after the great aim of his life had been finally abandoned in despair. Take, again, the other pair of rivals, who are brought into sharp contrast before us. C'handragupta is represented as a sovereign of dignity and strength of character, coupled with a proper respect for the minister, whose ability and diplomatic skill he had seen good reason to trust. In Malayaketu, on the other hand, we find a prince whose confidence and distrust are alike misplaced, who is thoughtless, suspicious, wanting in dignity, and almost child-like, not to say childish.* In the minor characters, we see tke principle of faithfuluess to one's lord, adhered to through good report and evil reportper fas et per nefas. In the more prominent ones, the same principle still prevails, and the course of conduct to which it leads is certainly quite Machiavellian. And all this is brought out in a plot put together with singular skill, and inferior in that respect only to the plot of the Mrichchhakatika, among Sanskrit dramas.

The name of the author of the play is Vis'âkhadatta, or as some of our copies read it, Vis'âkhadeva. Aud all the really trustworthy information we have about him is that contained in the Introduction to this drama, which is the only one of his productions that is at present known. We learn from that Introduction that Vis'âkhadatta was the son of Prithu and grandson of Vates'varadatta-a Sâmanta or subordinate chief. But I have failed in my endeavours to discover anything touching either Pṛithu or Vates'vara. Professor Wilson, indeed, put forward a suggestion that Prithu might be identical with the "Chouhan chief of Ajmir, Prithu Raj." $\dagger$ But, as he has himself pointed out, the name Vaṭes'varadatta presents a difficulty in the way of this identification. $\ddagger$ And I own that it seems to me quite impossible to accept an identification for which there is no positive reason whatever except the similarity of name, while against it there is the circumstance noted above, and also this, quantum valeat, that while our Prithu is specially designated as " bearing the title Mahârâj," the "Prithu of Ajmir," is generally known as Pṛithurâi or Pṛithurâj only. Professor Wil-

[^3]son also suggests that our anthor was probably not a native of Southern India,* and he bases this sugrrestion on the simile which occurs at p. 129 infica, viz. pearls spotless like snow. $\dagger$ A similar idea occurred to me, with reference to the last stanza of our play on noticing in General Cunningham's Reports on the Archapological Survey of India how frequently temples and remains conneeted with the Varâha Avatâra are to be met with in Northern India. + But both circumstances appear to me to be capable of such obvious explanations, on other hypotheses, that even this little bit of inferentially derived knowledge regarding Vis'akhadatta must be treated as still in need of corroboration.

Regrarding the date of the work, our information hitherto has been, I am afraid, almost equally scanty and equally unsatisfactory. Professor Wilson, relying upon two passages in the drama, deducted the conclusion, that it was comprised in the 11 th or 12 th century of the Christian era, "when the Pathan princes were pressing upon the Hindu sovereignties."S One of these passages is that in which reference is made to the Mlechchhas, a name which Professor Wilson understands to refer to the Muhamma-dans- The second passage is the stanza at the beginning of the fifth Act, on which Professor Wilson observes as follows:-" This metaphorical style is not natural to the compositions of the period to which the drama belongs; the Hindus were, perhaps, begimning to borrow it from their neighbours." |f The opinion thus propounded by Professor Wilson has, as usual in such cases, been not, only accepted by subsequent inquirers, but has itself been male the basis, to a greater or less extent, of further speculation. Thus, in the Reports of the Archmological Survey of India, a change in the course of the river S'ona being the subject of enupiry, it is stated to have occurred "shortly before or at the period of the great Muhammadan invasions, when the author of the Mudrârîkshasa flomisher."\$ Now this might have been a thoroughly legitimate

[^4]conclusion, if the dates of the Mudrârâkshasa and of the "great Muhammadan invasions" had been satisfactorily proved to synchronise. But, as we shall presently proceed to show, such is by no means the case. And, therefore, one feels a certain amount of regret that owing to this expression of opinion by Professor Wilsonowing to this which is a very common form of manifestation of that scientific manliness and straightforwardness on the part of scholars, of which Professor Max Muiller desires a wider extension,* -our Archroological Surveyor felt himself relieved from the necessity of making an independent investigation of the date at which the change in the course of the $\mathrm{S}^{\prime}$ ona took place. If such an independent investigation had beeu made, we might have got results that would either have necessitated a reconsideration of the date suggested for the Mudrârâkshasa, or would have corroborated that date by testimony which would have sufficed to countervail the effect of the objections that may now be certainly urged against it with some force.

For, first, what is the ground for assuming the Mlechchhas 10 mean the Mussulmans? It cannot be contended for an instant that the name is specifically confined to the Mussulmans at every period of Sanskrit literature. $\dagger$ And, therefore, in deciding whether it is applied to them in any particular case, we must be guided by collateral circumstances. I can see no such collateral circumstances here, aud Professor Wilson and Mr. Beglar are both alike silent about any such circumstances. On the other hand, Malayaketu himself is called a Mlechchha. $\ddagger$ Neither his name, nor that of his uncle Vairochaka, nor that of his father Parvataka -which, be it remembered, is sometimes paraphrased by S'ailes'vara or Parvates'vara-shows any mark of Muhammadan origin.§

[^5]Nor is the reference to the offering of funeral libations* to the deceased father calculated to lull all suspicion about the correctness of the theory, which identifies the Mlechchhas of the Mudrârakkshasa with the Mussulmans. Of course, in these remarks, I entirely lay out of consideration a possible view, that although the word Mlechehha in the earlier portion of the play dues not stand for the Mussulmans, it does siguify the Mussulmans in the last stanza of the play. $\dagger$ That would be a theory itself standing in need of confirmatiou and verification; and without such confirmation or verification, it is one which has really no fair claim to acceptance. Therefore it seems to me manifest, that the first link in Professor Wilson's chain of reasoning is an excessively weak one. But let us concede, for the sake of argument, that that link is not a weak one; that, in other words, the Mlechchhas alluded to in the Mudrârâkshasa-or rather in its last stanza —are identical with the Mussulmans. How does that justify the inference that the Mudrâtâkshasa belongs to the 11th or 12 L century of the Christian era? The expresision क्लेचछछसद्विज्यमाना, would to my mind, indicate not so much a permanent establishment of sovereiguty or any continuous oppression, as a more or less constant series of amojances and harassments; and the

[^6]reference to the earth as having taken refuge from such annoyances and harassments with the power and strength of Vishṇu in the guise of the then reigning prince, would seem rather to point to some warlike proceedings, in which the Hindus appeared to greater advantage than in the invasions of Muhammad of Ghazni, and the later Muhammadan invaders of India. On such previous proceedings history may, perhaps, be said to give forth at present a somewhat uncertain sound, but still it is assuredly not altogether silent. For a whole century, beginning from 711 A . C. and coming down to 812 A . C., there are traces of such annoyances as we have spoken of above, and the late Colonel Meadows Taylor says,* that "early Muhammadan enterprises against the Hindus, with the exception of that of Kassim (Circc 711 A. C.) were unsuccessful, and that they were found more united and more powerful and warlike than the people of the West over whom the Muhammadans had triumphed." Or turning to an original Muhammadan history, mentioned and epitomised in Sir Henry Elliott's elaborate work, $\dagger$ we read that "in the days of Tamím, the Mussulmans retired from several parts of India, and left some of their positions, nor have they up to the present time advanced as far as in days gone by." The force of this statement, on the point now under consideration, will be understood by remembering that the Tamîm referred to in it was the successor of a Mussulman governor of Sindh, named Junaid, who is stated, in the same historical chronicle, to have "sent his officers," among other places, to Barus, which is understood to mean Broach; to have "sent a force against Uzain" or (Ujjayiní) and "against the country of Mâliba" (said to be Malva or Malabar ); and to have "conquered all Bailmân and Jurz," which last is identified with Guzarâth. ${ }_{+}^{\dagger}$ Now Junaid's achievements belong to about the second quarter of the eighth century after Christ, and therefore, it seems to me at least as tenable a position as Professor Wilson's to hold, that the allusion in the Mudrârâkshasa to the

[^7]preservation of Iudia against the harassments of the Mlechchua Mussulmans points to its composition in that century.

It is nut necessary to examine at any length the other argnment which is suggested by Professor Wilson. Our mote on the passage in पuestion* (sce P. 220 infre) will aftom ample ground for considering that argument as being very far from satisfactory: And, therefore, we must now proceed to inguire whether there are any other materials available for forming an opinion on the question of the age when our author flourished. But before we do so, it is desirable to consider annther point on which also Professor Wilson bases a chronological inference, though without deducing a date more definite than "one subsequent to the disappearance of the Bauddhas in India." $\dagger$ That point is that the antiquity of the play cannot be very great in consequence of its reference to the Jaina Kshapanaka Jirasiddhi. Professor Wilson's first argument in support of this point is based merely on the "introduction of the Jainas" into the play which, by itself, he considers to be a mark of modermess, ${ }_{T}^{+}$One can only understand this argument when one remembers that Professor Wilson's estimate of the age of the Jaina system was a very low one.§ But in view of the facts and arguments bearing on this topic that are now available, it scems to me impossible to accept Professor Wilson's premises, and the particular argument we are here dealing with must, therefore. fall to the ground. His second argument is based on what he considers to be the misapplication of the word Kshapanaka-a word which. Professor Wilson says, means not a Jaina, but a Bauddha only. Its application in the play to one who is plainly intended tu be taken as a Jaina, not a Batuldha. "involses, Professor Wilson thinks, a confusion of terms "which is characteristic of a period

[^8]subsequent to the disappearance of the Bauddhas in India." Now, in the first place, I do not know on what authority the word Kshapanaka is limited to the narrow meaning stated by Professor Wilson. In the Panchatantra, which may be supposed to be earlier than the "period" to which Professor Wilson refers, the name is certainly applied to the Jainas.* And so is it in Govindânandas commentary on the S'ârîraka Bhâshya, and in the Prabodhachandrodaya, $\dagger$ which though, perhaps, belonging to somewhere about that "period," $\ddagger$ still very clearly distinguish the Bauddhas from the Jainas. I confess I have a suspicion that Professor Wilson was himself probably confounding Kshapaṇaka and S'ramaṇaka. This latter word is, undoubtedly, employed very frequently to signify the Bauddhas. Thus, in the Mrichchhakatika, the ascetic who is there certainly meant to be taken as a Bauddha is called cither S'ramanaka or Bhikshu§ and never, be it added in passing, Kshapanaka. But although the word S'ramanaka is most usually employed to signify Buddhists, even that word is not strictly con-

[^9]fined to this sense.* Thus in the Kadamba enpperplates deciphered by me some years ago, it is ummistakably applied to Jaina ascetics. $\dagger$ But further, assuming the "confusion" alleged by Profesisur Wilan to be proved, I still do not know from what materials we can draw the inference that that "confusion" is characteristic of the perion referred to by him. Other words, which have mulonbtedly been specifically appropriated by Jainism, may be fouml used in Budhistic works-Arhat, $\ddagger$ for instance, or Jina. § And the ductrines of the Jainas and Fuldhists are in so many respects itentical that in the eyes of Bramanas, the "confusion" may well have taken place, even when buth the heretical sects were living side ly side in the country.f The truth is, that there is nothing in this "cunfusion," even if it was a proved fact, from which any such chronological inference could be drawn as has been drawn by professor Wilson. The position of the Jaina Jivandhhi in our phay, however, is to be noticel as indicating the tolerant rivit of the times. Although as belonging to a heretical soct, thie sight of him is supposed to be inanspicious, he is still armitied into the confidence of ministers of State. Chanakya, the Lrahmaga minister, iutroluces him to Râkshasa; ©and Rakshasa, also a Mrâhmapa minister, becomes so close a friend of his, as to speak of his heart itself having been taken possession of by the enemy, when he finds that Jivasiduhi is like the others, merely a tool of Chatakya. ** On the other hamd, the questionable purposes for which Jimaihlhi, in his character of Jaina ascetic, is actually employed. may find their parallels in the stories of Devasmitâ in the Kathasarit- ..grat and of Nitambavati in the Das'akumaracharita, $\dagger \dagger$ where Fand tha

[^10]female ascetics are represented as taking an active part in even more indefensible proceedings.

And now let us turn to the materials we have for forming an opinion on the age of our drama. First, then, under this head, we have to deal with the quotations from it which, as already pointed out, are to be found in the Das'arûpa and the Sarasvatíkaṇṭhâbharana. The former work alludes to the Mudrârâkshasa by name in three different places,* in one of them setting out in full an extract from it for purposes of illustration, in another giving a general reference to certain of the characters in the play, and in the third -though the genuineness of this passage is not, apparently, above suspicion $\dagger$-pointing to the Brihatkathâ as the source from which the main plot of the play is derived. The Sarasvatikanthêâbharaṇa does not mention the Mudrârâkshasa by name at all; but one of the passages which it has in common with that work must be taken to be a rquotation from it, though the other need not be so regarded necessarily, as the quotation in the Sarasvatîkanṭhâbharaṇa is a Sanskrit stanza, while the original in the Mudrârâkshasa is a Prâkrit stanza, which, in its last line, differs from the other. $\ddagger$ Still laying aside the passages upon which doubts may thus be raised, we have a clear residue of one passage in the Sarasvatîkanthâbharanaa, and two in the Das'arûpa, which must be taken to be derived from the Mudrârâkshasa. The dates of these two works, therefore, afford us a fairly satisfactory terminus ad quem for the date of our play. Now those dates have been generally accepted, since the publication of Dr. Fitzedward Hall's Dasarûpa and Vâsavadattâ, to fall in about the 10 th or 11th century of the Christian era, the Sarasvatikanthâbharaṇa being attributed to king Bhoja himself, and the Das'arûpa being thought to be probably the work of an author who flourished in the time of Munja, the uncle of Bhoja. § We have not succeeded, since Dr. Hall's suggestions were made, in gathering much further or other material for a decision of the point, and

[^11]therefore, if we accept Dr. Hall's opinion as a basis, it seems to folluw that the Mulrârâkshasa was probably composed at the latest about the century prior to the 11 th century A. D. This argument, it must never be forgotten, only yields a terminus ad quem for the date of our play. And this terminus would fit in very well with the hypothetical conclusion which has been indicated above as derivable from the last stanza of the play:

On that last stanza there is another remark germane to this branch of our subject, which may now be made. One of our MSS. -the one marked E-reads अवन्तिवर्मा, instead of चन्द्रुपः in the last line of that stanza. Another-that marked N-reads रन्तिवमर्म. It is not quite impossible that the difference between E and N is due only to miscopying, and that in both MSS. one name only was intended-whether that name be Rantivarmit or A vantivarmâ. As to the former, Rantivarmâ, I am unable to find any trace of that name anywhere. But we find two kings, named Arantivarmá, mentioned in the documents accessible to us. One king of that name is the famous Avantivarmâ of Kâs'mir.* But that province is too far off from the provinces to which the two MSS. in question belong, and too little connected with them, to justify us in identifying the Arantivarmâ mentioned in one of them with this king of Kâs'mìr. We know, however, of another A vantirarmâ, who was the father of the Maukhari king (irahavarmâ, the husband of the sister of Harshavarthana of Kimoj. $\dagger$ He must have been a king of Western Magadha or Behar, and, if our author was an inhabitant of that part of the country; it is not impossible that this play was written by him in the reign of $A$ rantivarmâ, and so his name cane to be substituted for (handragripta in the stanza referred to. If this identification is correct, as Arantivarmâ's date may probabiy be taken to be somewhere about the seventh century A. D., that would also be the date of Vis ithhadatta . And as the Maukhari princes may possibly have joinel their neigh-

[^12]bours, the later Guptas, in their wars with the white Huns,* it is again not impossible that the Mlechchhas referred to in the last stanza of our play were these white Huns, whose inroads are supposed by General Cunningham to have occurrred in the fifth and sixth centuries A. D. All this, however, is only possible at present; further light on the subject must be awaited, before we can come to any safe conclusion upon it.

There is one other line of inquiry which may be worth pursuing, as it may lead to some result bearing upon the age of the Mudrâtikshasa. The scene of the play is laid for the most part, in the city of Pâtaliputra, or Kusumpura, as it is also called. $\dagger$ Now it may be argued, I think, with some ground of reason, that the geography of our play must have been based not upon the state of things which existed in the time of Chandragupta, and which probably there were no materials for ascertaining at the date of the play, but upon the state of things which actually existed at the time when the play was itself composed. $\ddagger$ And more especially may this argument be accepted in the case of those indications of geographical facts which are yielded only in an incidental way by passages in the drama designed for an entirely different purpose. Now, if we put together these geographical indications, we find that the Pataliputra, where the scene of the play is laid, was to the south of a river named the S'ona, § and that the king's palace in that city overlooked the River Ganges. IT I think we may also safely assume that this Pâtaliputra was an existing city at the time of the composition of the play. This last proposition follows almost as a logical consequence, if we are right in the

[^13]argument which has been above set forth touching the value of the geographical date in our play. Now we may, I think, take it to be historically demonstrated, that Pataliputra is the Indian name of the city, which is familiar in the classical accoments of this country under the name of Palibothra,* which was visitel by the Chinese traveller Fa-Hian (who travelled in India and Central Asia between the years 399 and 414 A. 1).) as the capital of Magadha, and is described by the other famous Chinese traveller, Hionen-Tsang, as being a ruined city, south of the (ianges the foundations of which still covered, in his time, an extent of $7(0 \mathrm{li}$, though it had then been long deserted. $\dagger$ Hionen-Tsang's joumey commenced about 629 A. D., and extended down to 646 A .1 . Therefore, we have Pattaliputra still in existence till about the midale of the seventh century. But one century later we come to another Chinese account of India; and speaking of the year 756 A. 1), that account gives ns the fullowing item of information:- At the
 bank of the river Ho-lung gave way, amd disappeared. "\% The schatar who has translated this Chinese account tentatively suggests that Ho-lung may stand for the Ganges, and General Comminghan and Mr. Beglar more confidently maintain the same view. § Mr. Beglar, then, arguing upon the basis that Ifo-lung dous signify the Ganges, proceeds to state some rery fair grounds for holding that the cront recorded in the extract above quaterl is the destruction ol the city of Pataliputra by the falling-in of the banks of the Gangres. If this conclusion is correct, then our previous argument shows that, the Mudrârakshasa must have been composed abomt the lirst half

[^14]of the eighth century of the Christian era. I am bound, however, to point out, that besides the doubtful character of the evidence we have here set out, we must recollect that in the recent republication of the account of Ma-Twan-Lin, the passage above adduced is very differently rendered. Instead of what is quoted above, we read there as follows:-"Towards the end of the Khien-yuen period ( 668 ), China having lost the country of Holong, the kings of India ceased from that time to come to court."* These two renderings are entirely different from one another, and it is impossible for us to decide between them. We must, therefore, leave the question to be determined by those who are conversant with the subject. It is enough for us here to add, that while on the one hand the modern Pâtna does not date back to any period further removed from us than the time of Shir Shah, who indeed, appears to have founded the modern fortress and town, $\dagger$ we have no mention of Pâțaliputra in any work of ascertained date subsequent to the time of Hiouen-Tsang. $\ddagger$ And it would be renarkable, that Ma-Twan-Lin's own account should contain nothing about a city which is referred to both by Fa-Hian and by HiouenTsang.

For obvious reasons, it is not possible for me to go into the various geographical discussions regarding the clange of the course of the S'ona and the actual site of Pattaliputra, which have been going on from the time of Major Rennell to our own day. Nor is it necessary for our present purpose that I should do so. Suffice it to say, that in all these discussions, as we have indicated above, the date of the Mudrârâkshasa instead of being treated as a point for investigation, has been assumed, in accordance with the opinion of Professor Wilson, to fall in about the eleventh century of the Christian era.§ There is however nothing, as far as I am able to judge, in the points made in that discussion, either to render such an assumption necessary, or even to indicate that it is a legitimate one. The date of the play may be placed even five or six centuries earlier than the point at which professor Wilson placed it, without in any way running counter to any fact established in the discus-

[^15]sion under reference．And，therefore，it is unnecessary to labour the point any further for our present purposes．I need only remark， that while General Cunningham places the site of Pataliputrat between the ancient beds of the river Ganges and the S＇ona，＊the passages above referred to as probably indicating that the city must have been situated to the south of the S＇ona fmilitate against his view．If the indications furnished by our play are to be ac－ cepted，the city must have been situated near the confluence of the two rivers，and－not between them，but along the southern banks of both rivers．

It will have been perceived，that the considerations which have been so far dwelt upou，point to the seventh or eighth century A．D． as the probable date of our drama．One other circumstance looking the same way may now be adverted to．In the seventh Act we have a remarkable stanza，in which the conduct of Chandanadasa，in sacrifieng his life for his friend Rakhasa，is statel to have trans－ ceuded the nobility even of the Buddhas．${ }_{T}$ It seems to me that that allusion to Buddhism belungs to a period long prior to the decay and ultimate disappearance of Buddhism from India．§（If the other works，which，as stated in our note on this passage，con－ tain similar references to Buddhism，the Nâgananda\｜may pro－ bably be taken to belong to about the middle of the seventh cen－ tury A．D．，and the Matatimathara to the end of that century． The Kâdambari，in which passages leading to a similar conclusiun also occur，likewise belongs to the same period．Now，in Fia－ Hian＇s time－that is to say，about the beginning of the fifth century

[^16]A. D.-according to Mr. Beal, "Buddhism in India had arrived at a stage of development that foreshadowed its approaching decline and overthrow."* In the time of Hiouen-Tsang-that is to say, between 629-645-it was, however, still far from being decayed, though it "appears to have fallen very far below the point at which it stood in Fa-Hian's time ; to have been equal in power with Brahminism only where it was supported by powerful kings, and to have been generally accepted as the one religion of the country only in Kâs'mir and the Upper Punjab,in the Magadha and in Guzarât." $\dagger$ In this condition of things, it was still quite possible, that one who was not himself a Buddhist-and Vis'âkhadatta plainly was not one-should refer to Buddhism in the complimentary terms we find in the passage under disscussion. But such a reference is not likely to have been made at any time very far removed from the period of which we are now speaking. $\ddagger$ For in the eighth and ninth centuries "Buddhism had become so corrupt, that it no longer attracted the people, and when it lost the favour of kings, it had no power to stand against the opposition of the priests." $\$$ From these facts alone we may, I think, safely conclude that a work which refers to Buddhism in the way ours does probably dates from a time prior to the ninth century A. D. Some support to this conclusion might be drawn from the circumstance, which is alluded to on this point by the same authority as that from which

[^17]Manual of Buddhism, p. 245; and Barth's Religions of India, p. 132. On the vicissitudes of the fortunes of Buddhism in India, see also inter alia Beal's FaHian, p. 53; J. R. A. S. (N. S.), Vol. III., p. 165; Burgess's Arch. Surv. Report Vol. II., p. 10; Vol. IV. p. 60; Vol. V., pp. 16, 22; Burnell's South Indian Paleography, p. 114 note; Fergusson's Indian Architecture, pp. 21-25; and Barth's Indian Religions, p. 134. $\ddagger$ The argument here is not at all inconsistent with the view expressed by me at Indian Antiquary, Vol. IX., p. 46; a view to which I still adhere, and which, I find, has been expressed by other scholars also, cf. inter alica Barth's Religions of India, p. 133; Max Müller's India: What it can teach us, pp. 280-307; Indian Antiquary, Vol. VII., pp. 2 and 198; see, too, Burnell's South-Indian Paleography, pp. 104, 111; Fergusson's Indian Archetecture, p. 23; Journ. Bomb. Br. Roy. As. Soc., Vol. XII., p. 315. There is, however, an obvious difference between mere tolerance by a king-which may have been due, to some extent, to motives of policy-or even support in common with other systems and a positive compliment by an ordinary author. And the gist of the argument in the text lies in this difference. § Davids' Buddhism, p. 246-a passage which shows that the expressions used by Mr. Pandit at the place referred to in a previous note are too strong for the actual facts of the case. Cf. also Cunnigham's Arch. Surv. Report, Vol. VII., p. 198; Indians Antiquary Vol. XI., $\rho$. 116; Barth's Religions of India, p. 132.
we have made the last two extracts. quoted above, ${ }^{*}$ namely, Mr. Rhys Davids' Manual of Buddhism. That circumstance is the alleged persecution of the Buddhists under the instigation of Kumârila Bhatṭa and S'ankaráchârya.† But this still requires corroboration, and it opens up a question which is too wide to be fully discussed on the present occasion.

Looking back at the various lines of investigation which have now been pointed out it seems to me that they all run pretty closely towards the conciusion that our drama belongs to somewhere about the early part of the eighth century A. D. I am not aware of any thing in the evidence, external or internal, bearing upon this subject, with which that conclusion stands in conflict. And this being so, I think, we may accept that conclusion, always remembering, of course, that the reasons by which it is supported are not such as to silence all possible suspicion.

One interesting question relating to our drama arises upon the stanza घारम्यते, \&ce, which occurs at P. 135 infra, and which is also to be found in the Nitis'ataka of Bbartrihari. $\ddagger$ The next stanaza after that, beginning with किं रोपस्य, is also to be found in some copies of Bhartrihari's S'atakas.§ As, however, the genuineness of this latter as forming a part of Bhartribari's work may be fairly doubted, it is not necessary to discuss the question except as it is raised by the first stanza. Now, in the first place, it is remarkable that that stanza is quoted in the Das'arûpâvaloka nominally as from the Bhartriharis'ataka, but in reality in the form which is plainly more appropriate to its context in the Mudrârâkshasa. ${ }^{5}$ In the Bhartriharis'ataka the words त्वमिव in the last line must be impossible to understand. In the Mudrârâkshasa they are perfectly intelligible, and actually occur in four of our MSS.

[^18]The probability seems to be, that the author of the Das'arûpâvaloka quoted the stanza from memory,* and in doing so, quoted the reading of his copy of the Mudrârâkshasa, wrongly attributing it to the Bhartriharis'ataka. Upon the question which arises with reference to these identical stanzas occurring in different and independent works, I have nothing to add to the remarks which I have elsewhere made, and which are already in print. $\dagger$ In the particular case which we have here to deal with, I can see no alternative other than the theory of plagiarism on the one hand, and what may be called the Subhâshita theory on the other. The former is not a probable one, especially in such a case as this. ${ }_{+}^{+}$The latter ${ }^{\text {b }}$ therefore, is the only one that we can adopt.

The names of the various peoples mentioned in the Mudrârâkshasa deserve a few words in this Introduction. Those names are as follows:-S'aka, Yavana, Kirâta, Kâmboja, Pârasîka, Bâhlîka, ( which all occur in the second Act ), Khas'a, Magadha, Gândhâra, Chîna, Hûṇa, Kaulûta, (which occur in the fifth Act), and Mlechchha on which some remarks have already been made.§ It is unnecessary, in this place, to go into any elaborate examination of all that has been said with respect to these various names. I will indicate only in a general way what these names are commonly understood to signify, and give references in the notes to the principal sources of information. The S'akas appear to have been a tribe inhabiting the countries on the north-west frontier of India-"between the Indus and the sea." They are spoken of by the classical writers under the name Sacoe, and have been thought

[^19]generally to be identical with Scythians.* They give their mane to the royal dynasty from which the Marathî word S'aka, maning era, is derived. This particular signification of the word is based upon an error, $\dagger$ but the era current in this part of the eonatry, and known as the Saka cra, which commences with is A. 1)., is so called from the "s"aka kings." $\ddagger$ The Yavinas have not been very satisfactorily identified. The guestions which arise reqarding the various relerences to them were elaborately dircussed by 1r. Rajendralil Mitra some jears agos. The name secms to have been applied at various times, to various tribes. Professor Wilson thinks that the Y'avanas of Malayaketu's army may have been fireeks. The Yavanas, however, are also mentioned in the Muiratrakshasa, as having formed part of the invading army which fullowed Chandragupta and Châṭakya on P'âtaliputra. But I do not find, that in the classical accoments of the invasion which are collected by Professor Wilson, any mention is made of Giceli soldiens. Tet such mention might fairly be eapected, if the Taranas of the Mudrarakshasa were really identical with the Cireeks. The Tavanas referred to in our play were probably some of the froztien tribes inhabiting Afghanisthan and neighbouring districts. The

[^20]Kirâtas are another of these savage tribes, which are stated by Mr. A. Barooah to have been iuhabitants of the hilly tracts just below the Himâlaya, near Kumaon and Nepâl. In the great duel which forms the subject of the Kirâtarjunîya, and which took place, be it romembered, on the heights of the Himalaya, Arjuna's opponent was a Kirâta from whom the great epic takes its name.* The Kambojast and the Parasikas are both mentioned under those names in Kâlidâsa's Raghuvarns'a as tribes inhabiting the outlying districts on the north-westem frontier. The Parasikas are doubtless the people inhabiting l'eria and the abjoining regions. Horses from their country are also mentioned under the mame Vanâyudes'ya in the Raghuvams'a. $\ddagger$ 'The Bahlikas are masily indentifiel as the dwellers in the district of Iatetria or Balkh, $\$$ where a Buddist Vihatra has been discovered.' so much for the invaling amy of Chamiragupta, which in the classical accounts is cescribed as containing vagrabonds. I and robbors, and banditti. This, doubtless, may he an exaggeration, as Professor Wilson was inclined to suppose. But it seems probable from the Faritut of the peoples mentioned, if we have correctly fixed it, that they were outlying uncivilized peoples, whom (Chandragupta and Chânakya formed into an army for the purpose of helping in their work of revenge.

The elcments stated to constitute the army which followed Malayaketu and Rakshasa are of the same description. The Khas'as appear to be identical with the tribes still dwelling in the Khas'ias and Garo Hills in the north-eastern parts of Bengal. The real name of the tribe seems to be Khas'a and so our text

[^21]ought to have read it, following the MSS. A. and P.* The next name is Magadha. If our text is on this point correct, and all our MSS. read the name as Magadha, the reference is probably to the discontented inhabitants of Magadha, who still followed Râkshasa, repudiating all connexion with Chandragupta as a usurper. I own, however, that I have a suspicion, though it is nothing more, that Magadha is not the correct reading, but that it should be Magara. If our identification of the Khas'as is right, this rectification is strougly suggested by the fact that the Magara tribe inhabits the Himalayan tracts near Kumaon in the neighbourhood of the Khas'as. $\uparrow$ According to Mr. Carleylle, the Goorkias of Nepàl originally belonged to the twin tribes, Magaras and Khas'as. It must be admitted, however, that the emendation here is a mere suggestion, which cannot be accepted at present in the face of the evidence of our MSS. of the Mudrâràkshasa. I may add, that the language of the Magaras has formed the subject of an essay by Mr. Beams in the Journal of the Royal Asiatic Society. ${ }_{\tau}^{+}$The (iândhâras who come next are undoubtedly the people settled about the modern Peshâwar.§ That part of the country is referred to in the Chhândogya Upanishad,T and it is well known that many Buddhistical remains of ancient days have been found at Ali Masjid and other places on the borders of Afghanisthan. || The Chînas are the next people who claim attention. Mr. Barooah identifies with the Chinese the Chinnas mentioned in the Mahâbhârata. The Chinas of our text are probably not to be distinguished from the Chinas mentioned in the great epic. But Professor Max Miiller

[^22]doubts whether in the Mahâbhârata the name Chînas really does stand for the Chinese.* However whether they are to be identified with the Chinese or not, they would seem to belong to some where about the north-eastern quarter of India, whether on this side of the Himâlaya mountain or the further side. The Hûnas come next and these are probably to be identificd with the White Huns, $\dagger$ whose inroads into India are said to have occurred in the fifth and sixth centuries A. D. They are mentioned in Kâlidâsa, and an expedition against them is stated in the Harshacharita $\ddagger$ to have been entrusted to Râjyavardhana, the elder brother of Harshavardhana, by his father who is himself also described as हूणहरिणकेसरी.

Kaulutta appears in our play as the description of one of the confederates of Malayaketu. Professor Wilson says that the part of the country called Kuluta is not known. Since his time, however, some evidence on the subject has become accessible. Kulûta is alluded to in the Kâdambarì,§ and in Varâhamihira, $\mathbb{I}$ and is mentioned by Hiouen-Tsang, appearently, as lying on the way from Jalandar to Mathurâ and Thânes'var. || The modern name of the district is, according to Mr. Barooab, Kulu., \$ and its precise position is indicated in the map which forms the frontispiece to General Cunnigham's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. 1. Malaya, if our reading here is correct, is the only southern locality alluded to in our play. It is near the southernmost extremity of the Western Ghâts.** Kâs'mir is the province which still goes under the same name and Saindhava, doubtless, means belonging

[^23] Literature, p. 243; Yule's Cathay, Vol. I., p. xxxiv.; and Kern’s Bṛihatsamhitâ in J. R. A. S., (N. S.), Vol. V. p. 73 (st. 61); and contra Max Miiller, India: What it can teach us, p. 13; चीनांशुक is mentioned iuter alia by Kâlidâsa and Dandî.

+ See as to the Hûnas, Raghuvams'a, IV., 68; J.R.A.S., Vol. II, p. 283; Vol.V., (N. S.), p. 73; Cunningham's Geography of Ancient India, p. 7; Fergusson's S'aka and other Eras, p. 21; and Indian Architecture, pp. 39, 726, and note at p. xx. supra. As to their early history, see J. R. A. S. (N. S.), Vol X., p. 285.
$\ddagger$ P. 116. § See p. 101. T Chap. XIV., st. 29; J. R. A. S. Vol. XVII., p. 119. || Cunningham's Geography of Ancient India, pp. 142-564; and Arch. Surv. Report, Vol. XIV., p. 129; see also Indian Antiquary, Vol. VI., p. 339; J. A. S. B. Vol. XVII. p. 23. \$ See Dictionary, Vol. III., p. 41.56.
** See Raghuvams'a, Canto IV., st. 51; Canto V., st. 64. See, however, as to Malaya Indian Antiquary Vol. XIV p. 105, and as to Malaya and generally Ibid p. 320.
to Sindh,* as Professor Wilson has pointed out. A review of all these names shows, that except the name Malaya, they one am! all belong to the northern parts, and most to the northern frontier of India.

There is just one other point, touching the general character of our play, on which a few words might fairly be said in this introduction. It is plain that the sympathy of the reader is expected for Chanakya and his party, while it is equally plain that the policy of Chânakya is not remarkable for high morality. From the most ordinary deception and personation, up to forgery and murder, evey device is resorted to that could be of service in the achievement of the end which Chânakya had determined for himself. On the other side, too, there is no lack of highly objectionable and immoral proceedings. It must be admitted that this indicates a very low state of public morality, and the formal works on politics which exist certainly do not disclose anything better. $\dagger$ With reference to the criticisms which might be, and have been, based on these facts, however, there are one or two circumstances to be taken into account. In the first place, although this is no excuse, it may be said to be an extenuation, that the questionable proceedings referred to are all taken in furtherance of what is in itself a very proper end. Chânakeya's ambition is to make his protégé, Chadragupta, firm upon his throne, ${ }_{+}$and to bring back Rakshasa

[^24]to the service of the king whe properly represented those old masters of his to whom Râkshasa's loyalty still remained quite firm. If the end could ever be regarded as justifying the means, it might be so regarded in this case. And, secondly, it must not be forgotten, that the games of diplomacy and politics have always been games of more or less doubtful morality: When we hear of one great politician of modern days declaring another to be a great statesman, because, as I believe he expressed it, the latter lied so cleverly, we cannot say that the world has risen to any very perceptibly higher moral plane in the times of Metternich and Napoleon, than in those of Chânakya and Râkshasa. Nor are suppression of important passages in despatches for the purposes of publication, or wars undertaken on unjustifiable and really selfish. pretexts, calculated to convince one, that even in Europe in the nineteenth century the transaction of political affairs has been purged of the taint of immorality, however different, and I may even add, comparatively innocent, may be the outward manifestations of that taint.

A few words only need to be added regarding the commentary published in this volume. The author of it is Dhunḍhirâja, son of Lakshmana, of the family of Vyâsa. The exordium and the conclusion of his commentary save one the necessity of any toilsome inquiry as to his age. He says that his commentary was written in the year 1635, at the request of one Tryambakâdhvarî, who was patronised by the Bhonsle Râjâ of Cholamaṇdala and surrounding districts, named S'arabhajî, the brother of S'âhajî. The copy of the commentary used by us explains 1635 to be 1635 of the S'âlivâhana era. And we are cnabled to remove all doubt on that point by the statement, that it was in the time of S'arabhajî Bhonsle that the commentary was written. For this S'arabhajî the brother of S'âhajî, is doubtless identical with the Sarfojí, the brother of S'âhaji, whom we see mentioned in the geneological tree of the Marâthâ dynasty of Tanjore, given by Mr. Sewell in his Sketch of the Dynasties of Southern India. Sarfojî is there

[^25]stated to have reigned from 1711 to 1729 of the Christian era.* Therefore 163.) may be taken to be equivalent to $1713 \mathrm{~A} . \mathrm{D}$. and that is the year in which our commentary was written.

The text of this commentary as printed in the present edition has been taken, as above stated, mainly from the Ms. A. The original of that MS. is traced back to a period very near, indeed to the actual composition of the commentary, and the confidence, which our MS. of the commentary claims from that circumstance, is, I think, well deserved. I have, however, also had the help of the copy of the commentary contained in the Ms. K., and, so far as it extends, the copy published in the uncompleted edition of the Mulrâr'âkshasa commenced to be published in Calcutta about twelve years ago.

Since the above paragraphs were sent to the press, Professur Peterson has been kind enough to hand over to me the MS. which he procured for me, from the Rajầs library at Alvar. It bears date Samvat 1912, equivalvent to 1856. The only point I need note here is that in the commentary on the last stanza, as this MS. gives it, we read as follows: इत्थमन्रातिगक्भीरशुभोदर्कचाणक्यनयसंविधानेन चन्द्रगुप्तसाचिठ्यपदलाभपरितुष्षे महामाल्यो राक्षसो यथा दनुजबलोपप्रवादुद़िजलनिमम्नां भुवं भगवानादिवराहो दंध्र्रयोद्दृत्य यथापूर्व पुनः प्रतिष्टापितवान्, एवं भगवदृंशभूतत्वेन तद़भिन्नश्वन्द्रगुतोडपि म्लेच्छबलोपप्लुतायाः पृथिन्या भुरं स्वभुजयोरासज्य धर्मतः परिपालयताद्वित्याशास्ते-वाराहीमिति. This explains the interpolation noticed at p. 4., at the same time displacing the suggrestion there made, that the author of it may be some one other than Dhunc̣hirâja, as the commentary in the Alvar MS. is by that author. I suspect the whole passage to be an addition in the copies of the commentary which contain it, it not occurring either in A or in K .

The commentary is published here in full. I am very strongly of opinion, that where a commentary is a really good one, it is not quite fair to the author of it to give merely a fiw extracts from it. And the commentary of Dhunḍhirâja is, I think, sufficiently good to fall within the scope of this principle. As a rule, it

[^26]does not shun obscure places; it gives very full references to standard works like the Das'arupa, for the various points of dramaturgic criticism which it contains, and, on occasion, points out various readings also, as already mentioned. It also gives a short introductory sketch of the previous events, a knowledge of which is necessary for understanding the course of the story as contained in the play itself.* If our commentary is not quite so copious and learned as the commentaries of Mallinâtha or Jagaddhara, it still follows them, I think, at no very great distance.

In conclusion, I am sorry that the correction of the proofs has not been quite as well done as I could have wished. For a very cousiderable portion of the time during which this volume has been going through the press, I have had on hand, in addition to my ordinary engagements, the special work of the Education Ctmmission, which necessitated for some time my absence from Bombay, and involved considerable and distracting labour even when I was not absent. To other circumstances which contributed to the same result, it is not needful to refer here.

One word, however, may, perhaps, be properly added in explanation of the great delay wich has occurred in giving this volume to the public, especially as that explanation may also account for some other shortcomings of this volume, of which I am myself conscious. I actually commenced preparations for this work as far back as 1875, when it was also officially announced as being "in preparation." After some progress had been made, however, I was informed in reply to my inquiries, that the Education Department would not be, then and for some time longer, in a position to undertake the publication. I, therefore, laid the whole thing aside, and undertook to prepare a volume for Professor Max Miiller's Series of Sacred Books of the East, having just about that time received the kind invitation of that distinguished scholar for co-operation. And it was not till some time after my volume in that series was

[^27]published, that I was told that the information on which I had acted in 1877 was based on a misunderstanding, and was asked to resume my labours on the Mudrârâhshasa. This occurred in May 1882, and I resumed in the June following, the work which had been entirely cast aside early in 1877.

## उपोद्वातः।

सिन्दूरारणगण्डमण्डलमदामोद़्रमन्दृध्रिकाझंकारेण कलेन कर्णुमुरजधानेन मन्द्रेण च।
तत्तौर्यंत्रिकरीतिमेति शिरस: शाश्रन्मदान्द्दोलनं
यस्य श्रीगणनायक: स दिशतु श्रेयांसि भूयांसि वः ॥ १ ॥ पड्रिरहैरुखपेताय पुमर्थामरभूरहे ।
झंकराय नमख्कुर्मों निगमाय नयाय च ॥ २ ॥
श्रीमद्रोसलवंशभूपतिकुलामायेपु विस्यातिमा-
न्भारदाजकुलार्णवेन्दुरुददू दूावाजिरग्याहितः।
पुत्रस्तस्य किलैकभूपतिमणेर्मन्री सदैवाहृत-
सेनासीहुुरुव्प्रतल्भधिषणो गङाधराख्योऽध्वरी॥ ३ ॥ तस्स द्वौ तनयावुद़ारचरितौ कृष्णाम्विकागर्भजा-

वेकक्ष्मापतिलालितौ गुरुपदे चारोध्य संमानितौ। तन्पुत्रेण च झाह जिक्रितिभृता ज्येपानुवृत्याहतौ

तत्ताह्रिव्वििधग्रहारकरणाद्विद्वट्रतिमापकौ ॥४॥ ज्येप्ठसत्रत्र सदावदात्तचरित: श्रीमान्वृस्संहाध्ररी

गायन्रीसमुपासनादििभिरिि श्रौतैः्र सक्कर्ममिः। आत्मानं परिपूय तं सुचरितै: पुन्रः: प्रतिधाप्य च

त्रेषा ज्रह्महिताय सट्कृतिचितान्स ज्रह्ल तस्यात्मत्रितये ग्रजस्तु धृतिमानानन्दरायाध्वरी

कौमारात्यभृति प्रगल्भधिपण: भ्रीशाहराजाहततः। इटापूर्तसददन्नद़ानसुहितनैविचिदृद्धै: सह

श्रुत्युक्तार्थपरिक्कियापटुमति: सत्कर्मनिष्णातधी: ॥ ६॥ श्रीसाम्बं त्रिपुरेश्र्रीमपि कुलाराध्यं नृसिंहं यज-

न्मिप्नैजैपषोममूूननमहैवासन्तिकै: शारदै़:।

## मुद्राराक्षसे

सोऽयं भक्त्युपपादितैः स्मृतिगतै: ध्रौतैस्र सकर्ममि: श्राघ्य: भीर्रभुरिश्टदैवतनद्याहृ्षा चिरं जीवतात् ॥ ७॥
(युग्ममू ।)
ज्येप्ठे तत्र नृसिंहयज्वनि दिवं याते $\begin{array}{r}\text { नुज्तस्युता- }\end{array}$ न्परयन्पुत्रद़्रजापचितिमप्यानन्द्राये दृधत्। वैतानानि च कारयन्सुचरितान्येतै: स्वपुत्रेण च

श्रीमानत्र महाभ्भिचिद्विजयते श्रीच्यम्बकार्योंधरी ॥ ८॥
यो गङ्जामवगाहक: पथि महायासं दवीयस्यय-
न्वृद्धां मातरमिप्टदैवततयार झुश्रूषमाणोऽनिशम्।
धन्य: श्रेयसि गाइपपाथसि मुहुर्भक्या निमज्ज्य स्वयं
हन्त स्वानुदूमज्जयतितृतणान्सर्वान्भवाम्भोनिवेः ॥ ९॥ वोढ़ं शाहमहीभृता निजधुरां संछन्धमानोऽपि त-

चछ्शैतोपास्तिविरोधि नाचकमत प्रज्ञावतामर्रणीः। मन्रे धर्मनयेऽथ तेन गुरुवन्नियाहृतस्तक्टुपा-

लँचैर्भूरिवनैरययष्ट विवुधान्यक्जैम्महादक्ष्षिणै:॥ २०॥ तत्रे कुत्रचन प्रवृत्य बहुधा राजानुरोधादयं

तस्सिस्ब्धै वसुनो व्ययेन बहुना जातोऽधमर्णों भृशम ।
राजा प्राज्यमृणं तद़स्य स निराकर्तु विलम्बं ठ्यधा-
निर्वेदादद्यमाधमर्ण्यविहतस्तीर्थाटनायाव्रजत् ॥ ११ ॥ तत्रोचैरुपचार्य नीवृद्धिपैरेनं ख्वयं चादरा-

स्र्र्युदूम्य समादृधादुणविद़ामग्रेसर: शाहराट्।
स ल्यागेशससरूपतामथ गतस्तवपादपद्घार्चना-
यत्तस्वान्ततया ययातिनलमांधात्राद़िभिर्दुल्लभाम् ॥ १२ ॥
भ्राता तस्य महोन्नति: शारभजीराजः प्रझास्ति क्षितिं
विश्वानन्दृविधायिमिर्गुणगणैरावर्जयन्विप्रपम् । वृत्तीर्ज्रहमिताय शाहजिमहाराजार्पिता: पालय-

न्नधिक्येन सदााहतद्विजवराशीर्वर्द्वितप्राभव:॥ १३ ॥
निल्यं बर्षति वासवो जनपदामोदा़य बृष्टिं ड्रुभां
कावेरीसलिलैस्ध चोलधरणि: ख्वच्छन्द्दमाप्यायते।

चस्मिन्नाज्यमिदं प्रशासति निराखाधं जगन्मोद्ते
स श्रीमाइ्छरभ: क्षितीन्दुरवनीं शासचिरं जीवतु ॥ २४॥ एतं ज्येप्ठपुर सिक्रयोपचरितं मन्रिप्रवीरं द्या-

नावा प्रार्णमहार्णवादुदधरद। क्षिण्य शाली नृप:। वृत्ति चातनुतास्य सह्यगिरिजाकू रेडनुकूले श्रुति-

स्मृत्युक्काखिलकर्मणां श्रितपरिताणप्रवीणस्य स: ॥ १५॥ य: कौमारिलतन्रत: समतनोक्कर्मस्थितिं पाबनीं

ज्रहोपादिशादाशुरु शोकधुतये यो नारदाय स्फुटम् । तं स्कन्दुं परिचर्य साधु परया भक्सा तदापुुं मह-

त्कर्मत्रह्मफलं सुधी: कलयते य: स्वामिशौले स्थितिम् ॥ १६॥ विष्णुर्मेरुर्वेशाखाभिधमुडुयुगलं मध्यरन्नं यदीयं

सैपा चन्द्रार्कनिष्का लघुमणणभिरिवालंकृता चोपहोमै: । स्यूताहोरात्रसून्ने विधिवडुपचिताधानतः सत्रविंशो

वर्षे नक्षत्रसतस्रगखिलमखभुक्रीतये येन पुण्या ॥१७॥ सोऽयं स्वामिगिरौ गिरीशकृपया प्राप्य स्थितिं सुस्धिरां

विद्वद्वैदिकबान्धवै: सह सदा संभुक्तसंपद्भर:। श्रौतै: सचरितै रुपास्तिसुभगैराराधयन्नीश्वरं

स्काध्य: श्रोत्रियपुत्रपौन्रसहितो जीयात्सहसं समा: ॥ १८॥ परिष्कुर्वन्नेतत्पुरमभिजनश्रोत्रियबुधा-

श्रितागारै रुदामभिरुपवनाभोगसु भगैः।
सुमेधोमिर्वेद्त्र्यविविधशास्त्राभ्यसनत:
समुद्दुष्टं छा त्रैरशनवसनाक्यझ्ञरुहितैः ॥ १९॥ कुमारेरां भक्या चिरमुपचरन्मूपणगणै-

रूदा रैसै सै रप्युपचित्तरं रैत्सवभरैः। प्रसाद़ादस्योचे: श्रियमनुभवन्भठ्यविभव-

च्विरं जीवन्नग्याद्युवनमखिलं ड्यम्बकसखः ॥ २०॥ तद़ीयाया: पात्रं निरुपधिद्याया: श्रितगणै-

रंणेयस्तैनैवार्पितबसुकृतै: कैश्र सुकृतः, ।

समाराध्य श्रीशं विध्युतपितृदेवाघृणतया
कृतार्थस्तस्याज्ञादरवशतया जातकुतुक: ॥ २१ ॥ बुधो ढुण्ढिर्नाम्ना जगति विद्दितो लक्ष्मणसुधी-

मणे: श्रीमझ्यासान्वयजलधिचन्द्रस्य तनयः।
दधन्मुद्रांक्रें राक्षसमिति नवं नाम शुभसं-
विधानं व्याचप्टेऽद्युतरसनयं नाटकवरम् ॥ २२॥
श्रीमद्विशाखद्त्तीये मुद्राराश्रसनाटके । कथोपोद्धातमाचक्षे संविधानाबनुद्धये।। २३॥ नन्द़ान्तं क्षत्रियकुलमितिं पौराणशासनान् । कल्यादौ नन्द्नामान: केचिद्रासन्महीभुजः ॥ २४ ॥ सर्वार्थसिद्धिनामासीत्तेपु विस्यातपौंकप:।
स चिराद़ाशिपतृृृर्व्वी नवकोटि शते श्वरः ॥ २५ ॥
वक्रनासाद्यस्तस्य कुलामाल्या द्विजातय:।
बभूनुस्तेपु विख्यातो राक्षसो नाम भूमुरः॥ २६॥
दुण्डनीतिप्रवीणः स पाद्युण्यप्रविभागविन् ।
शुचि: शूरतमो नन्दैर्मान्यो राज्यधुरामधान् ॥ २७॥
राज्ञ: पन्नी सुनन्दासीज्ज्येप्रान्या वृपलाहमजा ।
मुराख्या सा प्रिया भर्तु: शीललावण्यसंपद़ा ॥ २८॥
स कदुचित्तपोनिप्ठमतिथिं गुहमागतम् ।
अर्ध्यपाद्यादिभिर्भक्त्या सभार्यः समपूपुजन् ॥ २९॥
तस्य पादोद्कं पत्योरुपर्युक्षांबभूव सः।
ज्येप्वाया न्यपतन्मूर्ध्रि नवपादोद़बिन्द्व: ॥ ३०॥
एको मुरायास्तं भक्त्या मूर्न्रा प्रहेण साम्रहीच्।
तदादररं वीक्ष्य तस्यां प्रससादाधिकं द्विज: ॥ ३१ ॥
मुरा प्रासूत तनयं मौर्याख्यं गुणवत्तरम् ।
सुनन्दा बहुगर्भाध्यां मांसपेशीमसूत सा ॥ ३२॥
नवास्यां गर्भशकलान्यासंस्तानि तु राक्षस:।
बैलन्रोणीषु निक्षिप्य यत्रेन समपूपुपत् ॥ ३३ ॥

बभूबुर्नव ते वीरा राक्षसेनाभिवर्द्दूता:। नन्द़ा इलेव ते पित्रा ठ्यपदिप्टा महौजस: ॥ ३४॥ तेपु राज्यं समासज्य तत्सेनान्यं महामतिम्। विधाय मौर्य राजासौ वृद्ध: शामरतोऽभवत् ॥ ३५ ॥ चन्द्रगुप्तोत्तमास्तस्य मौर्यस्यासन्रातं सुता: ।
अल्यरोतेव तान्नन्दान्मौर्य: पुत्रैंमहाबलै: ॥ ३६॥ ततो नन्द़ा दुरात्मान: सपुत्रं तमसूयया। प्रवेइयान्तर्भूमिगृहं मत्रण्याजाद्जीघनन् ॥३७॥ मधूच्छिष्टमयं जातु जीवन्तमिव पञ्जरे । सिंहमाधाय नन्देग्य: प्राहिणोटिंसहल्लाधिप: ॥ ३८॥ यो द्रावयेदिमं कूरं द्रागनुद्वार्य पज्जरम् । स वोऽस्ति कश्चिस्मुमतिरित्येवं संद्दिदेश च ॥ ३९॥ वाक्छलं तद्जानद्रिर्मन्द्नैन्द्दैर्विलोभित:। कथंचिद्वराश्टासु: समुत्तार्य समाहित: ॥ ४०॥ चन्द्रगुप्तस्तु मेधावी प्रतप्राय:रालाकया । व्यलापयत्पश्जरस्थं ठ्यस्मयन्त ततोडखिला: ॥ ४१ ॥ जिघांसितोऽपि भूच्छिद्रान्न्दैरेतेन हेतुना। निष्काशितो जिजीवासौ भाविन्या दैवसंपदा ॥ ४२॥ आजानुबाहुरित्यादिराजलक्षणलक्षितः। औद़ार्यःौर्यगाम्भीर्यनिधिर्विनयवारिधि: ॥ ४३॥ इह्रोडपि स तैर्दुष्ट्रेंब्नयालुभुरसह्यत। पुनरछद्मवधे तस्य प्रायतन्त दुराशया: ॥ ४४॥ अन्नसत्राधिकारे तैर्नियुक्त: कालपर्ययम् । प्रतीक्षमाणस्तत्रास्थात्स नन्द्रापचिकीर्षया ॥ ४५॥
स कद़ाचिद्दिजं कंचिद्द्राक्षीद्तिकोपनम् । पादुलग्नकुरोन्मूलदाहे कृतमहोद्यमम् ॥ ४६॥ मत्वातिकोधनं मौर्यस्तं नन्दुन्मूलनक्षमम्।
उपेत्य शरणं स्वेप्टसिद्दूये समुपाचरत् ॥ \&७॥

विष्णुगुपाभिधान: स ब्वाल एव द्विजोत्तम:। औरनसस्यां दुण्डनील्यां ज्योति:रास्बे च पारगः ॥ \&८ ॥ नीतिशास्यपेता यग्नणकसत्य नन्दृनः। चाणक्य इति विख्या़त्र: श्रोत्रियः सर्वधर्मवित् ॥ ४९ ॥ गुणाब्ये चन्द्रगुपेऽस्य पक्षपातो महानभूत्र। स च नन्द्कृतं तसमै ठ्यसनं खं न्यवेद्यत् ॥ ५०॥ नन्द्राज्यं तदा तस्सै प्रतिश्रुल बुभुक्षितः। भुक्तिशालां स नन्दानांं प्रविइयाप्रासने स्थितः ॥ ५? ॥ नन्दा: कुद्धा महात्मानं कालोपहतचेतसः। बटुरित्यवमलैनमासनादुदृतिष्टिपन् ॥ ५२ ॥ धिरिध्मा मैवमिलेबं वादिष्वखिलमश्रिधु । अग्रासनाच्चे चाणक्यं कोधाकुलमचीकृपन् ॥५३॥ मघ्येशालं स रोषान्ध: शिरालुन्मुच्य पाणिना। प्रतिज्ञामकरोत्तीवां नन्द्ववंशदिधक्षया॥ ५४ ॥ दृर्पान्धान्दुर्मतीनेतानेवं मामवजानतः। नन्द्धाधमाननुत्बाय न बध्रामि शिखामिमाम् ॥ ५५॥ इत्युक्त्वा निर्ययौ तूर्ण पुरान्धुभितमानस:। गतश्रियश्च ते कुद्ध न समादधतोद्धता: ॥ ५६॥ चन्द्रगुमेऽपि स तदा़ खनिम्रह्मयाकुल:। निर्यायोपांगु नगराच्चाणक्यं समुपाश्रयत् ॥५७॥

मौर्येन्दुमुपसंगृद्ध कौटिल्य: कुटिलं नयम्। अनुसंदृधद़ातिष्टयन्नं नन्दकुलोड्दूतौ ॥५८॥ स्वमिश्रमिन्दुरार्माणं कृत्वा क्षपणकाकृतिम् । तेनाभिचारिकविद़ा राक्षसाद़ीनवश्चयत् ॥ ५९॥
नन्दराज्यार्द्वपणनात्समुत्थाप्य महाबलम्।
पर्वतेन्द्र्रं म्लेच्छवलैन्च्यहणन्कुसुमं पुरम ॥ ६० ॥ नन्द्वा: सर्वे सुसंरक्धा निरद्धाः प्रवलारिसिः। छृता राक्षसवीर्येण युद्धायैव मनो दृधुः ॥ ६३ ॥

घटमानोऽपि बहुधा दुर्जयं बीक्ष्य तदूलम् ।
राक्षसइछद्मना हन्तुं मौर्य तेनाथ संदृधे ॥ ६२॥ सर्वे नन्द़ा: पर्वतेन्द्रबलानिलसमेधिते । चाणक्यक्रोधदहने घोरे शलमतामयु: ॥ ६३ ॥ ततः स राक्षस: क्टिप्र: प्रक्षीणबलपौरुष:। निरुद्ववीवधासारप्रसारं क्षीणसंचयम् ॥ ६४॥ असुरक्षं पुरं पइयन्नगुरक्षणतत्पर:। नन्दृवृद्धस्य सर्वार्थसिंद्वेरेंनं सुरझ्नया॥ ६५॥ पुरान्नि:सार्य निभृतं पौरैनैन्दानुरागिभि:। पुरं मौर्यवशीकृत्य तन्सरुयमिव नाटयन् ॥ ६६॥ अभिचारकृतां मौर्यायाद्यिड़िष्विकन्यकाम् । तच्छन्मवित्पर्वतेशां कौटिल्योऽघातयत्तया।। छ७॥ स्वन्छन्म बोधयित्वा तत्मुतं मलयकेतुकम्। उपांशु भीपयित्वातै: पलाययत कूटधी: ॥ ६८ ॥ अराजकं वशीकृत्य कौटिल्य: कुसुमं पुरम् । नन्दानुरक्तौौराट्च्यं सहसा न विवेशा तत् ॥ ६९॥ पुरं प्रविप्रमप्याशुरु जिघांसू राक्षसो रिपुम् ।
सुहुद्रिर्दारावर्माचैचः कूटयन्राद्ययूयुजत् ॥ ७०॥ कौटिल्य: कुटिलग्रज्ञस्तत्सर्वमरिकल्पितम् । व्रिपकन्याकृटयत्रगरद़ाद्वि ग्यनुध्यत॥ ७? ॥ कूरेण राक्षसेनैव ह्यस्मत्पक्षजिघांसया।
व्रिपकन्या पर्वतेशो योजितेति समाद़धन् ॥ ७२॥ वैरोचकं पर्वतेशाभ्रातरं चकिताश़यम । अस्थापयजिगमिपुं शपथैउत्छलगार्मैतै:॥ ७३ ॥
स्वापवाद़ं निह्नुवान: पर्वेतेशावधोतिथतम् ।
प्राग्दिस्सितार्धराज्येन झठः प्रालोभयज तम् ॥ ७४ ॥
सर्वार्थसिद्विरगमत्तपस्तमुं कचिद्वने ।
तत्रापि चारहक्कूरः कौटिल्यस्तमजीघनन् ॥ ७५ ॥

सर्वार्थसिद्धिं निहतं श्रुत्वा शोचन्स राक्षस:।
गत्वा मलयकेतुं तं प्रोत्साहयितुमूचिवान् ॥ ७६ ॥
अरूढमूलं मौर्य द्रागुन्मूल्य सहसा बलात्।
आनृणयं गन्तुमिच्छामि ख्वामिनां नाकवासिनाम् ॥ ७७॥ सर्वेडस्माख्वनुरज्यन्ते पौरा गूढाभिसंधयः ।
तस्योपांडु वधायाप्ता: पुरे जाग्रति मामका: ॥ ७८॥ सर्वोपायैर्विऋमैस्र घटेमहि हिताय ते।
जहि मौर्य सकौटिल्यं नन्द्राज्यं तवास्तु तन् ॥ ७९॥ विषकन्यां योजयित्वा चाणक्येनैव पापिना। पिता ते मौर्यराज्यार्धहारी विनिहतरछलात् ॥ ८०॥
सर्वर्वैव निहलैयमुपायेन बलेन वा।
त्वट्यासज्याखिलं राज्यमानृष्यं ख्वामिनामयै॥ ८? ॥
इति प्रोत्साह्य बहुधा धीमान्साहसिकाग्रणी:।
मौर्य जेतुं म्लेच्छबलै: समनह्यत राक्षसः॥ ८२॥
उपोद्धातोऽत्र वृत्ताया: कथाया एवमीरितः।
अतः परं कविर्वस्तु नाटकीयं प्रयोक्ष्यते ॥ ८३॥
फूरम्रह: स इल्यस्मिन्पद्ये प्रस्तावनामुखे ।
उक्तमर्थ श्रेषदिशा कविरन्ववद्न्मनाक् ॥ ८४ ॥

> इत्युपोद्वातप्रकरणम् ।

## मुद्राराक्षसम ।

## COM

## प्रथमोऽड्कः

## धन्या केयं स्थिता ते शिरसि शशिकला किं नु नामैतद्स्सा नामैवास्सास्तदेतत्परिचितमपि ते विस्मृतं कस्स हेतोः।

अथेदुं नाटकं साङं लक्षणपुरःसरं ठ्याख्यायते । तत्र तावन्नान्दी पद्यद्वयम् -धन्या केयमिट्यादि । अन्र श्रीमान्विशाखद् त्तनामा महाकवि: प्रारिप्सितस्य नाटकस्य निर्विन्नपरिसमाप्रिप्रचयसिद्ध्रर्थ ख्वेप्टदेवतागुणसंकीर्तनपूर्वकाशीर्वचन रूपं मझ्जलं शिष्य शिक्षायै नान्घा निबधन्नर्थत: शानद्तश्व नाटकीयं वस्तु ध्वनयति। नान्दी लक्ष्षणमग्रे वक्ष्यते। तत्राघ्ये नान्द़ीपद्ये धन्या केयं स्थिता ते शिरसि इति जटाजूटकुहरनिलीनां दि़्ययुवतिरूपधारिणीं गङ्नामवलोक्य सेष्याया: शिवाया: शिवं प्रति प्रश्न:। परमप्रेयस्यहं वामाझ्झेऽवतिप्टामि मत्तोडट्युपरि उत्तमाङ़े स्राध्ये स्थाने केयं स्थितेति ईर्यास्फोटको धन्याइाबद्:। किंच ‘धन्या योषित्रलोभिका’ इति वचनादेवं प्रलोभनझीलाया: कथं वइयोऽसीति उपालम्भोऽपि धचन्यते। यद्वा। व्यतिरेकलक्षणया धन्याशाब्दोडधन्यावचनः। पूज्यस्य भर्तुर्या शिर: समारूढवती साधन्या अश्राध्या तस्या: कथं वइयोऽसीति ध्वन्यते। ख्रियं तां निह्नोतुकाम: शिव: शिरःस्यमेव शाशिनं कलाशाबद्शिररकतया सीलिङ्नेन

१ धन्या केयं R. and M. read केयं कन्या. २ For ${ }^{\circ}$ दस्या B. reads ${ }^{\circ}$ दस्याः.

## नारीं पृच्छामि नेन्दुं कथयतु विजया न प्रमाणं यद्नीन्दुद्देव्या निह्नोतुमिच्छोरिति सुरसरितं शाष्यमव्याद्विभोव: ॥ ?॥

निर्द्र्शय छलेनोत्तरयति-राशिकलेति। पुनरपि मया पृष्टाया एव युवत्या: शाशिकलेति नाम स्यादिति मन्वानाया देठ्या ऋजूक्तिः किं नु नामैतद्स्या इति। पुनभ्व शाशिकलामेवोदिश्य अस्या इत्युभयसाधारण्येन शिवस्य छलो-त्तरं-नामैवास्यास्तद्तत्परिचितमिल्यादिना। कस्य हेतोरिति केन हेतुनेल्यर्थः। निमित्तपर्यायप्रयोगे सर्वससां प्रायद़र्शानमिति घष्ठी। ते इति शोषे पष्टी। अथ परिचितशाशिकलानामकथनव्याजेन मया बुभुत्सितां युवतिं निह्नुत इति शिवस्य कैतवं ज्ञात्वा जटाजूटनिलीनापरिचितनारीविषयक: प्रश्न: क्रियते न परिचितेन्दुविषय इति देठ्याह——ारीं पृच्छामि नेन्दुमिति । तत्र नारीमिति एकस्मिन्नेव पद़े पृच्छतेरप्रधानकर्मत्वं देव्यभिमतत्वेनापाद्य वाक्छलेन पुनरपि शिव उत्तरयति। यदि नारीं प्रति प्रश्न: क्रियते न तु मां प्रति इन्दुप्रधानकर्मक: तर्हि सजातीयत्वाद्विश्रम्भपात्रं ते सखी पृष्ा सती—कथयतु विजया न प्रमाणं यद़ीन्दुरिति। सुयोज्यमानोऽपीन्दुरुपोऽर्थ: न प्रमाणं यदि तथ्यत्वेन न संमतश्रेदिस्यर्थः। यद्वा। उभयो: कर्मकारकयो: संनिहितयो: सतोरेकस्य ल्यागायोगात् नारीमिन्दुमिस्युभयमपि अप्रधानकर्मव्वेनापाद्य शिव एवमाह। यदि नारीं प्रति प्रश्न: क्रियते नेन्दुं प्रति तर्हा—कथयतु विजया। न प्रमाणं यदीन्दु: विजातीयत्वादिन्दु: प्रष्टव्यत्वेन न संमतश्रेदिलर्यः ।-देठ्या निह्नोतुमिच्छोरिति सुरसरितं शाठ्यमठयाद्विमोर्व: इल्येवं प्रकारेण देठ्या: सकाशाद्बुद्यिकृतापादानत्वविवक्ष्तया पक्चमी। सुरसरितं गङ्ञां निह्नोतुमपलपितुमिच्छोर्वाक्छलेन देवीं वश्चयत इति यावत् । विभो: परमेश्वरस्य शाक्यं छलोक्किरव्याहपायादिति पद्यस्य वाच्योडर्थ:। अत्र चक्रोक्तिरलंकारः।
'यदुक्त्तमन्यथावाक्यमन्यथात्वेन योज्यते ।
स्रेषेण काका विजेया सा वक्रोक्तिस्तथा द्विधा॥' इति लक्षणात्। तेन च वक्ष्यमाणं नाटकीयं वस्तु ठ्यज्यते। अतोऽलंकारेण वस्तुध्वनिः॥१॥


## अपि च।

## पादस्साविर्भवन्तीमवनतिमवने रक्षतः स्वैरपातैः

संकोचैनैव दोष्णां मुहुराभिनयतः सर्वलोकातिगानाम् ।
दृष्टि लक्ष्येपु नोग्रैज्वलनकणमुचं बधतो दाहभीते-
रित्याधारानुरोधात्रिपुरविजयिनः पातु वो दुःख़नृत्तम् ॥ २ ॥
द्वितीयं नान्द़ीपद्यम्-पाद्स्येति,। पाद्स्य सैरपातै: स्वच्छन्दृस्फालनैराविर्भवन्तीं आविर्भविष्यन्तीम्। 'वर्त्तमानसामीप्ये वर्त्तमानवद्वा' इति लट्। अवने: पृथिण्या: अवनतिं न्यग्भावम्। भङ्भमिति यावत्। रक्षत: परिहरतः। अवनिभद्भभील्या इनैै: पाद़ौ निक्षिपत इत्यर्थ:। चोरं रक्षतीव्यत्र चोरस्य स्वच्छन्द्चचारनिपेधवदत्रावनेरवनल्याविर्भावनिपेधो रक्षतेरर्थः। संकोचे-नेति-सर्वालोकानूध्ध्व तिरश्रातिकम्य गन्तुं समर्थानाम्। अतिविस्तारभाजां दोष्णां भुजानां संकोचेनैव भुजाघातेन लोका: संहृता मा भूवन्निति भुजानां कोडीकरणेनैव मुहुरभिनयत: अङ्नविक्षेपं कुर्वतः। 'अङ्नहारोऽद्नविक्षेपो ठ्यक्जकाभिनयौ समौ' इल्यमरः। हट्टिमिति-उग्रज्वलनकणमुचं तीत्रविस्फुलिद्झकिरं ही्टिं भाललोचनं लक्ष्येपु हगभिनयद्रानीयेपु वसुपु दाहभीतेर्दुग्धानि मा भूवन्निति न वध्रत: न निक्षिपतः। इतीति—इस्याधारानुरोधादिल्येवमुक्तस्याधारस्य नृत्तक्रियाश्रयस्य पृथिव्यादेरनुरोधाद्यथाक्ऋमं भझसंहरणदाहा मा भूवन्निति अनुकोशात्रिपुरविजयिनः शिवस्य दुःखनृत्तं दु:खेन कृच्छेशण यथाकथंचित्सायंतनावइयकविधितयाङ्नवैकल्येनाप्यनुप्ठीयमानं नृत्तं व: पातु इति पघ्यस्य वाच्योऽर्थः। नन्वत्र तृतीयलोचनाभिनयासंभवान्नृत्तवैकल्यप्रस ज्जनमयुक्षं तत्पिधायापि द्वाभ्यामेव लोचनाभ्यां लक्ष्य्याभिनयस्य सुकरत्वादिति चेन्मैवम्। द्विलोचनस्यैकस्मिंहोचने विकलेडन्येनाभिनयवैकल्यवत्रिलोचनस्यापि तथात्वोपपत्ते:। तस्मादु क्तं हगभिनयवैकल्यप्रयुक्तदु:खनृत्तत्वप्रसज्जनं समश्जसमिति संतोप्रठ्यम् । अत्र त्रिपुरविजयिन इति पदेने यथा पुरविज-

9 For नोग्र we have नोग्रां in B. and H.; and fur बध्नतो P. R. and H. read बिभ्रतो. The Calcutta edition with Dhundhiraja's commentary has बिभ्रता. ₹ For वो M. has नो; for नृत्यम् we have नृत्तम् in B. and N.

यिना विशिखवह्निना त्रिपुरं दुग्धम्, एवं कोधाम्निना नन्द्वृंशावत्सराक्षसं मलयकेतुं दग्धुं समर्थस्यापि चाणक्यस्य राक्षससंजिघृक्षानुरोधात्कृच्छेण कुटिलनीतिप्रयोगाभिनिवेशा इति ध्वनितम्। अत्र अवन्यादीनामवनत्याद्ययोगेऽपि योगकल्पनात्संबन्धातिशयोक्तिरलंकार: ‘संबन्धातिशयोक्ति: स्याद्योगे योगकल्पनम्' इति तह्लक्षणात् । त्रिपुरविजयिन इति साभिप्रायविशोषणात्परिकरालंकारश्र । ताभ्यां कौटिल्यनीतिरूपवस्तुध्वनिः ॥ २॥ अनयैव रील्या गणपतिस्तुतिपरमस्मद़ीयं पद्यम्-
'शोषाहे: फणभङभीरुरवनौ मन्दुं निधत्ते पदुं
चीत्कारं जगद्ण्डसंपुटभिदाभील्या विधत्ते मनाक्।
नोड्डीयेत जगज्जादिति शनै: कर्णाँ्चलं द़ोलय-
त्येवं योऽखिललोकरक्षणचण: पायद्नणेशः स व: ॥'
अन्र पूर्वनान्दीपपये-
'नान्द़ीपघ्येऽभिधातव्यं चन्द्रनामेति शासनात् ।
इन्दुरित्यमृतं बीजमायु:्रद्युदीरितम् ॥
सनामा सूचितस्तेन चन्द्रगुप्रोऽपि नायकः ॥ लक्ष्मीकृन्मगणश्रोक्तस्तहक्ष्म्सीसैथैस्यूचकः ॥ नान्दी पघ्येपु कुर्वीत मनाकाठ्यार्थसूचनम्। इति शास्रालकवि: किंचिद्वस्त्वेवं समसूसुचत् ॥ शृङ्नोरो वाथवा वीरो मुख्य: स्यान्नाटके रस:। करुणाद्युतहासाद्यास्तयोरङ्नतया मताः ॥ वीरो रस: प्रधानं स्यान्मुद्राराक्षसनाटके । अल्यद्युतकरी शाष्यनीतिरत्राङ्न मिष्यते ।। नीतिर्द्विधेरिता धर्मशाक्यप्राधान्यभेद्त:। धर्मशाछ्ये संदुधतो द्विविधा सा यथायथम् ॥ आद्या युधिष्टिरादिभ्यो विदुरादिभिरीरिता। अन्योक्ता धृतराष्ट्राय दुर्द्दान्तै: कणिकादिभि:॥ अल्यद्भुतविधादुत्र संविधानान्महाकविः। प्रपश्चयति चाणक्यमुखेन कुटिलं नयम् ॥ दुण्डनीतिर्विनयनालोकस्थितिविधायिनी। ऐशी तनुर्द्विधा सा स्याच्छिवा घोरा विभेदुत: ॥

शिवा धर्मानुविद्धा स्साद्वोरा कौटिल्यगार्भिता। साध्वाचारः साधुनेति न्यायाद्योज्या द्वयोो्द्वयोः ॥ उमा सत्वप्रधानत्वाहजुनीतितयेष्यते। गङ्ना कुटिलगामिव्वाक्कुटिला नीतिरिष्यते।। तां धर्मनीतीनेन्नुल प्रपश्चयितुमुस्सुकः। चाणक्योऽद्युतधीरत्र विभुगान्देन सूचितः॥ आधारवशतो दुःखबनृत्तमित्युत्तरेण च। पघेन ध्वनितं कृचछाच्छाठ्यनीतिप्रकल्पनम् ॥ आधारो राक्षसो मौर्यराज्यनिर्वाहकत्वतः। त₹्संजिपृक्षयाधत्त कौटिल्यः कुटिलं नयम् ॥ कलौ पापिनि कौटिल्यनीतिः सचःफलग्रद़ा। इलभिप्रेय कौटिल्यस्तामेवात्र प्रयुक्तवान् ।। इल्याधारानुरोधादिय्यु क्त्या राक्षसरक्षणम्। यत्नाद्विधेयं ध्चनितं कुद्धान्मलयकेतुतः ॥ भागुरायणवाक्येन तदेतत्फ्फुटयिष्यते। रक्षणीया राक्षसस्य प्राणा इसादिना पुरः ॥ सचिवायत्तसिद्विव्वात्पौ रुषं खमदूर्शययन्। गभीरात्मा चन्द्रगुपो धीरोदात्तोडत्र नायक:॥ तद्राज्याद्नुरं वोन्डुं बृतिमान्राक्षसोऽहति । तत्संग्रहोडत एवात्र साध्यो नीतिमुु साधनम् ॥' एवमत्रार्थत इन्दुः शाक्यमिति शान्द्तश्र मनाकाव्यार्थो ध्वनितः। 'उद़ीरितहुयम्बकार्यैंनान्दीपपघध्वनि: गुभः।
स एप तुण्टिनाकारि कारिकाडिणिमै: स्रुटः ॥? अथ नाटकादिलक्षणानि निरूप्यन्ते-
‘रूप्यतेडभिनयैयैन्र बस्तु तन्रूपकं विदु:।
नाटकायैद्दशविधं तदिसन्यन्न विस्तर:॥’
तदुक्तं दशरूपके -
‘नाटकं सप्रकरणं भाण: प्रहसनं डिमः।
व्यायोगसमवाकारौ बीध्यक्षेहामृगा इति ॥'

## एतेषां लक्षणनि विस्तरभयान्नेहोच्यन्ते।

अथैषां सामग्री निरूप्यते। तन्र पश्चसंधय:-‘मुखं प्रतिमुखं गर्भः सविमरों निवर्हणम्' इति। संधिर्नाम एकेन प्रयोजनेनान्वितानां कथांशानामवान्तरप्रयोजनसंबन्ध:। तत्रारम्भबीजसंबन्धो मुखसंधिः। यल्नविन्दुसंबन्ध: प्रतिमुखसंधिः। प्राश्नयाशापताकयो: संबन्धो गर्भसंधिः। नियताप्तिक्रकर्षसंबन्धो विमर्शसंधिः। फलागमकार्ययो: संबन्धो निबहणसंधि:।
'बीजबिन्दुपताकाख्यप्रकरीकार्यलक्षणा:।
आरम्भयत्नपात्याशानियताप्तिफलागमा: ॥
अर्थप्रकृतयः पश्च पश्चावस्थासमन्विताः।
यथासंख्येन जायन्ते मुखाद्या: पक्चसंधय: ॥' इति ॥
अर्थम्रकृतय: कार्यसिद्धिहेतव: बीजादुय: पभ्चारम्भाद्पिप्चावस्थासम-
न्विताः सन्तः यथासंख्यं मुखाद्याः पश्चसंधयो जायन्त इसर्थः।
आरम्भाद़ीनां लक्षणं निरूपित द्रारूपके-
'औस्सुक्यमात्रमारम्भ: फललाभाय भूयसे । प्रयन्नस्तु तदुप्रापौ ठयापारोडतित्वरान्वित: ॥ उपायापायशाङ्काभ्यां प्रात्याशा प्राप्तिसंभव:। अपायाभावतः प्राप्तिर्नियताप्ति: सुनिश्चिता । समग्रफलसंपत्ति: फलयोग उदाएह्तःः ॥'
अथ बीजादिपश्चकं निरूप्यते-
'स्तोकोदिप्ट: कार्यहेतुर्वीजं विस्तार्यनेकधा।
अवान्तरार्थविच्छेदे विन्दुरच्छेद्कारणम् ॥
प्रतिपाद्यकथाङं स्यात्पताका व्यापिनी कथा। अव्यापिनी प्रकरिका कार्य निर्वाहकृत्फले।।
इति लक्षणसंग्रहः।
अथ नान्दीस्वरूपं निरूप्यते'अर्थतः शानदृतो वापि मनाकाव्यार्थसूचनम् यत्राष्टभिद्धाद़शभिरष्टाद़शभिरेव वा । द्वाविंशत्या पद़ैर्वापि सा नान्द़ी परिकीर्तिता ॥'

नाटकाद़िरूपकाणामादौौ विहित पघं नान्दीत्युच्यते। कैश्चिन्नान्दां पदुनियमो नाभ्युपमन्यते । अतोऽत्र नाटके पदुनियमो नाहृतः। यद्वा-पद़शब्द्: पाद़वचनः। तथा च पद्यद्वयेनाप्वपदा नान्दी कृतेति क्ञेयम् । अत्र नाटके वीरो रसः। अतिगहनकौटिल्यनीतिरूपोडद्युतरस: ग्रधानमङ्नम्। अन्ये शृङ्नारकरुणाद़यो यथायथं द्रप्रव्याः। धीरोदात्तो नायकः। प्रख्यातमितिवृत्तम् । 'इतिहासनिबन्धंं प्रख्यातम्" इति लक्षणात् । चाणक्यकृतस्य नन्दृवंशोद्दरणस्य चन्द्रगुप्ताभिपेकस्य च विष्णुपुराण-बृहत्कथा-कामन्द्कादिपु संक्षेपेणोक्तत्वात् ।

विष्णुपुराणे-
‘नव चैतान्नन्दान्कौटिल्यो व्राह्मण: समुद्धरिष्यति। कौटिल्य एव चन्द्रगुपंतं राज्येऽभिषेक्ष्यति । अत:परं शू द्रा: पृथिवीं भोक्ष्यन्ति ॥' इति । वृहत्कथायाम्-
'चाणक्यनाम्रा तेनाथ शकटारगृहे रहः।
कृत्यां विधाय समाह्हात्सपुत्रो निहतो नृप: ॥ शकटारः क्षपणकलिन्नधारी चाणक्यमित्रं इन्दुशर्मा ।
‘योगानन्दे यश:रोपे पूर्वनन्द्युतस्तत:।
चन्द्रगुत्तः कृतो राज्ये चाणक्येन महौजसा।। कामन्द्के-

बंशो विशालवंशानामृपीणामिव भूयसाम् । अप्रतिग्राहकाणां यो बभूव भुवि विश्रुत: ॥ जातवेद़ा इवार्चष्मान्वेद़ान्वेद़विदां वर:। योऽधीतवान्सुचतुरश्रतुरोऽटयेकवेद्वत् ॥। यस्याभिचारवग्रेण वज्रज्वलनतेजस:। पपात मूलत: श्रीमान्सुपर्वा नन्द्पर्वतः ।। एकाकी मत्रझाच्चया य: शाक्त: शक्तिधरोपमः। आजहार नृचन्द्राय चन्द्रगुप्राय मेढ़िनीम् ॥ नीतिशाखामृतं धीमानर्थशाल्बमहोद्धे:। य उद्धधे नमस्तस्मै विष्णुगुत्ताय वेधसे ॥' इति ॥

## ( नान्यन्ते)

सूत्रधारः一अलमतिग्रस द्रेंन। आज़ापितोडसि परिषदा यथाघ्य त्वया सामन्तवटेश्वरदत्तपौत्रस महाराजभास्करद्तत्रत्रोः कवेविशशाखदै त्त्स कृतिरभिनवं मुद्राराक्षसं नाम नाटकं नाटयितव्यमिति। यत्सत्यं काव्यविशेपवेदिन्यां परिपदि प्रयुजानस्य ममापि सुममहान्परितोपः भ्रैदुर्मवति। कुतः।

चीयते बालिएासापि संस्क्षेत्रपतिता कुपिः।
न श़ालेः स्म्बकरिता वप्रुर्गुणमपेक्षते॥ ३॥
नान्यनन्तरप्रविष्टेन सूत्रधारेण रङ्रपसादृनपुर:सरं मृदुमधुरपदै़: पघ्चै: भारतीवृत्त्याश्रयणेन काठ्यार्थ: सूचनीयः। तदुक्तम्-
‘रछ' प्रसाय मधुरैः স्रोकै: काव्यार्थसूचकै:। ऋठुं कंचिदुपादाय भारतीं वृत्तिमश्रयेत् ॥' इति। तदेतददाए —अलमिति। परिपद़ा संदिशृार्थस्य क्षिम्र कर्तठ्यव्वाद्वाचामतिम्रसङ्गो वारणीय इलर्थ:। 'अलं भूपणपर्याप्रिशक्तिवारणवाचकम्' इसमर:। यत्सल्यमिति संवातो धुवमिटर्ये। अन्र भारतीवृत्तेर्ध परिषद्भिमुलीकरणफला कविकाव्यनटाढ़ीनां प्रशंसारूपा प्ररोचना कृता। तथाहि - सामन्ववटेश्वरेति महाफुलग्रसूतत्वकथनेन कविभरोंसा। काव्यविंशेपवेदिन्यॅमिति कान्यपरिषद़ोः प्रशंसा ॥

वालिझास्येति। स्स्य वालिशकृषीवलदृध्टान्ताद्विनयप्रदृर्श़नेनात्मश्रा-
g R. has अलमलमति \&cc.; for प्रसझ्नेन P. and H. have विस्तरेण; (also the Bengal commentary edition). ₹ Om. in B. E; for वटेश्वर M. has वत्सेश्वर; स्य in पौत्रस्य om. in P. For भास्करदत्त, the reading of H., all MSS. except P. \& K. read पदभाक्टृ, P. and Bengal commentary edition, only पृथु, and K. पदभाक्पृथक्र. ₹ For दत्तस्य E. B. and the Nâgpur MSS. read देवस्य; R. reads कवे: after, not before विशाखदत्तस्य; for अभिनवं P. has अपूर्वं; B. E. and the Nâgpur MSS. omit it. \& After म मापि A., B., E. and N. add चेतसि; the Bengal commentary edition omits it. A. omits सु in सुमहानू. ५ For प्रादुर्भवति P. has प्रादुर्भविप्यति; B. om. कुतः., ६ For सत् K. A. M. R. have सु. ज For शालेः M. reads शालि and all MSS. except B. R. P. read शाले. For अपेक्षते E. reads अवेक्षते.

## प्रथमोड़्कः।

## तद्यावदिदारीं गृहं गेत्वा गृहजनेन सह संगीतकमनुतिप्टामिं ।

घापराझ्भुखत्वरूपमहागुणकथनान्नटस्तुतिः। वालिशस्य बीजावापानभिजस्यापि सुक्षेत्रपतिता कृषि: कर्पणम् । कृपिर्लक्षणया तत्संबन्धि बीजमिल्यर्थ:। चीयते उपचिता अभिवृद्धा भवति। शाले: एकस्य शाल्यक्षुरस्य स्तम्बकरिता सुक्षेत्रगुणकृतनिविडीभवनशीलता वमुः बीजावापकतु: गुणं दक्षत्वादिकं नापेक्षते। किंतु ख्वयेव भूसारगुणेनोपचिता भवतील्यर्थ:। अत्र सुक्षेत्रदृष्टान्तोऽपि परिपत्परारासैव। स्तम्बं स्तोमं करोतीति स्तम्बकरिः। 'स्तम्बशाकृतोरिन्। ब्रीहिवत्सयोरिति वक्तन्यम्' इल्यनुशासनात्त्तम्बशाब्दे उपपदे कृज इन्प्रत्ययः ॥ ३ ॥ अनुतिप्ठामीति । अनुप्ठास्यामील्यर्थ:। ‘यावत्पुरानिपातयो:’ इति लट् । इद़मामुखम् । तदु क्तम -
'सूत्रधारो नटीं ज्रृते मारिपं वा विदूपकम् ।
स्वकार्यम्रस्तुताक्षेपिचित्रोत्त्या यत्तदानुस्खम् ॥
प्रस्तावना वा तत्र स्यात्कथोद्धात: प्रवृत्तकम् ।
प्रयोगातिशायं्वेति त्रीण्यङ्नान्यामुखस्य हि ॥' इति ।
एषामझ्नानां स्वरूपं निरूपितं द्शरूपके-
'खवेतिवृत्तसमं वाक्यमर्थ वा यत्र सूत्रिणः।
गृहीत्वा प्रविशोत्पात्रं कथोद्धातो द्विधैव सः ॥
प्रस्तूयमानपात्रस्य गुणवर्णनया स्वत:।
प्रविशोस्सूचितं पात्रं यत्र तत्स्यात्र्रवृत्तकम् ॥
एपोऽयमित्युपक्षेपात्सूत्रधारप्रयोगत:।
पात्रप्रवेशो यत्रायं प्रयोगातिशायो मतः ॥' इति ।
'वीध्यझ्जान्यामुखाझत्वादुच्यन्तेडत्र स्तभावत:।
उद्धात्यकावलगिते प्रपभ्चत्रिगते छलम् ॥
वाकेल्यधिचले गण्डमवस्यन्द्तितालिके।
असत्प्रलापत्याहारमृद्वानि त्रयोद़श ॥' इति ।
و गत्वा गृहिणीमाहूय in all MSS. except M. P. K. ₹ N. reads संगीतमनु ${ }^{\circ}$. For मि, A. K. M. R. have मीति. From इमे to प्रविइयावलोक्य च om. in M.
(परिक्रम्यावलोक्य च ।) इमे नो गृहाः । तद्यावत्प्रविशामि । ( नाल्येन प्रविशयावल्डोक्य च ।) अये, तत्किमिद्मसद्यहेपु महोत्सव इव दृइयते। स्वस्वकर्मण्यधिकतरमभियुक्तः परिजनः। तथा हि । वहति जलमियं पिनष्टि गन्धा-

नियैंमियमुद्रथते स्तजो विचित्रः।
मुँसलमिद्मियं च पातकाले
म्रुहुरनुयाति कलेन हुंकृतेन ॥ \& ॥
भवतु। कुलुम्बिनीमाहूय पृच्छामि। (नेपथ्याभिमुखमवलोक्य।)
एपां लक्षणानि-‘गूढार्थपदुपर्यायमालारूपेण प्रश्नोत्तरमालारूपेण च द्विविधमुद्धात्यकम् । अवलगितमपि द्विविधम्-अन्यकार्यछद्मनान्यकार्यकरणम्, अन्यकार्यप्रसङ्ञात्र्रकृतकार्यसिद्वि:' इति । असद्भूतं मिथ:स्तोत्रं प्रपश्चः । पूर्वरझे नटादिभि: साम्याद़नेकार्थप्रयोजनं त्रिगतम्। प्रियसहौर्वाक्यैरप्रियैलैलोभनं छलम् । साकाद्ध्यस वाक्यस्य निवर्तनमुक्तिम्रत्युक्तिर्वा वाकेलि:। स्पर्धयान्योन्यवाक्याधिक्यमधिबलम्। सहसोदितं प्रसतुतविरोधि गण्डम् । रसावेशादुक्तान्यथाठ्याखुयानमवस्थन्दितम् । सोपहासनिगूढार्थप्रहेलिका नालिका । प्रहेलिकावहेलनवचनम् । असंबद्वकथाप्राय: प्रलापोऽसत्र्रलाप: । अन्यार्थ हास्यप्रलोभनकरं वचनं व्याहारः । दोषाणां गुणवत्र्रतिपादुनं मृदृवमिति । एषां यथासंभवं कतिचित्प्रस्तावनायां प्रयोक्तव्यानि । अत्र अये तत्किमिदुमि त्यादिना गृहकृल्यप्रसझेन कूरग्रहः स केतुरिति प्रस्तावनारूपकार्यसिद्दे: अवलगनाद्वलगितं नाम आमुखाङम्॥ ॥ वहति जलमिति स्वभावोक्तिरलंकार: ॥ ४ ॥

[^28]
# गुणन्पुपायनिलंये सितितितोंः साधिके त्रिर्गर्ग। मद्रवननीतिविये कार्याचचार्ये दुतुपपेहे ॥५॥ ( पविश्य) 

## नटी-अँज, इअलि। अणातणिओएण मं अजो अणुगेलनदु (क)

## ( क) आर्य, इयमसि। आज्ञानियोगेन मामार्यो‘न्नृगृहातु।

गुणवत्युपायेल्यार्या अल्पसमासा ऋजुपद़ा भारती वृत्ति: । अत्र भार्याविषये सौशील्यगृहकृत्यदक्षत्वाद्यो गुणा उपायाश्च । नीतिविषये गुणा: संधिविग्रहाद़य: षट् सामादृय उपायाश्चत्वारः। विहितकार्योपदे पृत्वात्कार्याचार्यत्वमुभयत्र समम् । गार्हस्थ्यस्थितिहेतुत्रिवर्गसाधकत्वं पत्न्याः श्रुतिस्मृतिपु प्रसिद्दूम् । नीतिविपये 'क्षयः स्थानं च वृद्विश्र त्रिवर्गों नीतिवेदिनाम्' इति उक्तलक्षणत्रिवर्गों राज्यस्थितिहेतु: । अत्र ‘ऋतुं कंचिदुपादा़य भारतीं वृत्तिमाश्रयेत्' इति वचनात्तृतीयादेके वर्णयिष्यमाणशारहत्पादानं कृतमिति बोद्बन्यम्। तथा-हि-अम्भ:प्रसाद़ादिगुणवति विजिगीपूणां सामाद्युपायनिलये तेपामेव दिग्विजयावसरप्रदायित्वेनार्थसाधिके तन्निबन्धनत्वाद्धर्मकामयोस्तत्साधिके च। एवं लोकस्थितिहेतुत्रिवर्गस्य साधिके जैत्रयात्रादिकार्याणामाचार्येंडनुकूलत्वेन प्रव्त्तिके भो: शारद्रुतमुपेहीति विजिगीपुणा चन्द्रगुपेन शरदागम: प्राथर्यते तन्मत्रिणा चाणक्येन राक्षसातिसंधानार्थ स्वकुलविद्यानीतिरभिमुखीक्रियत इति च धननितम्। उपायनिलये इल्यत्र निलीयते उत्रेति योगेन निलयझाबद़ो विशेष्यनिन्न:। शरहतोर्विजययात्रानुकूलत्वम् ‘सरितः कुर्वती गाधा: पथश्राइयानकर्द्मान् । यात्रायै नोद्यामास तं राक्ते: प्रथमं शरत् ॥' इत्यादि सैैैंमेहाकविभि: बहुछा: प्रपचितम् । अत्र श्रेषोडलंकार:-‘नानार्थसंश्रय: स्रेपो वर्ण्यावण्योंभयास्पदद:' इति तलक्षणात् । अत्रासद्यूतं भार्यास्तोत्रं प्रपश्चः। साम्यादुनेकार्थप्रयोजनं त्रिगतं चामुखाइं त्रिष्वनुगतत्वाद्न्वर्थम्॥ \&॥

[^29]सृत्रधारः - आर्य, तिप्ठतु तावदाज़ानियोगः। कथय किमद्य भवत्या तंत्रभवतां त्राह्मणानामुपनिमत्रणेन कुटुम्बकमनुगृह्रीतमभिमता वा भव्रनमतिथयः मेंग्राप्ता यत एप पाकविशेषागम्भः। नटी-अंज आमन्तिढ़ा मए भअवन्तो बद्यणा। (क) सृत्रधारः -कंथय कम्मिन्निमित्ते।
नटी-उंवरजदि किल भअवं चन्द़ो त्रि । (स)
सूत्रधारः-आर्य, क एवमाह ।
नटी-एवं गु णअरवामी जणो मन्तेदि । ( ग )
(क) आर्य, आर्मबिता मया भगबन्नों च्राहणाः।
(ख) उपरःयते किल भगशान चन्द्र दति।
( ग ) एचं खतु नगरवामी जनो मब्रयते ।
आर्ये तिप्रत्विति। इयं साकाद्रुस्य वाक्यस्य निवर्तनरहुपा वांकेलि:। कथयेत्यादि । इद्मन्यार्थ पाकक्रियामाफ,ल्यार्थ कु ुुम्बकमनुगुहीतमिति प्रलोभनकरं बचनं ड्याहारः ।।

कर्मिन्निति । केन निमिन्तेनेत्यर्थः । सर्वामां प्रायद्रंज्योक्तत्तान ।। उबर जड़ीति । इद़ं प्रियसदेऱर्वाक्यैर्बिलोभनं छलम्। वक्ष्यति च विप्रलउधामीति ।।

एवमिति । अयं असंबद्वकथाप्राय: प्रलापः असत्प्रलाप: ॥
g Om. R. and M.. कथयनु for कथय A. भव्व्या Om. R. and M. ₹ For तन्रभवतां, भगतनां B. E. M. R. N. and II. व्राह्वणानामामन्त्रणेन 11. R. after which B. adds एुतत, B. and E. read अथवा अभिमता भ and E. adds another aा hefore भ'; P. adds भव्या after का in text. ३ सं om. in B. E. M. R; For यत लु K. reals यत पैैष. B. E. and M. read यदेप. ४ अजडत्त. E.; उवणिमन्तिड़ा for आमन्तिड़ा P. ५ A. M. K. begin this speech with आयें; and P. has अथ for कथय. Il. omits कथय. ६ A has उपरज्ञात; M. उपरन्ज. P. and II. begin this speech with अज्ञ. ७ B. M. R. om. आर्ये. © णुब्वं K; B. reads क्कु; K. has णअरणिकामि.: R.. reads आमन्तेढ़ि.

## प्रथमोऽङ्रः।

सूत्रधारः आर्ये, कृतश्र्रमोडसि चतुःपष्चन्ने ज्योतिःशास्बे । तत्र्रवर्लतां भगवतो बाह्यणानुद्दिएय पाकः। चन्द्रोपरागं प्रति तु केनापि विप्रलन्धासि। पुइय।

अभिभवितुमिच्छाति बलात्-( इसर्योक्ते )
अन्र बृथा पाकारम्भरूपढ़ोपस्य तत्र्रवर्त्यतामिति गुणवन्प्रतिपादृंनं मृदृवं नामाझम ॥

फूरम्रह इति। नेपध्ये स्थितस्य चाणक्यस्येद़ं सहसोदितंत प्रस्तुतस्य चन्द्रगहस्य विरोधि गण्डम् । क्रुग्रहः स प्रसिद्ध: केतुः राहुरिलर्थः। उभयोरेकइरीरत्वेनाभेद़न्यपदेशःः। चन्द्रमसमिन्दुमिदान्नीमय पौर्णमास्यां पूण्णमण्डलमभिभवितुं ग्रसितुं बलाद्चिच्छति परंतु बुधस्य ग्रहस्य योगः संबन्ध एनं चन्द्रमसं रक्षतीति। तथा च ज्योति:शास्शे व्याससंहितायां गर्गवचनम -
‘भहपश्चकसंयोगं दृष्वा न ग्रहणं बदेत्त्।
यदि न स्याद्बुधस्तत्र युद्धं दछ्था गहां बदे़त् ॥' इति ।
चाणक्यावगतार्थस्तु कूरो घोरः ग्रहः चन्द्रगुम्ताभिभवं प्रति आम्टो यस्य स कूरघहो राक्षस: केतुना मलयकेतुना सहित: सकेतुः भीमो भीमसेन इतिवत्। चन्द्रं असंपूर्णमण्डलमिति छेदःः। चन्द्र्र चन्द्रगुप्रमिदान्नीमसंपूर्णमण्डलमवशीकृतसर्वराष्ट्मघाप्यरू हमूलमिति यावत्। बलान्महता न्लेच्छबलेनाभिभवित्रुं पराभवितुमिच्छतीति। एनं तु बुधस्य नयज्ञस्य चाणक्यस्य योग उपायो रक्षतीति प्रस्तावनार्थः। ' प्रस्तावना वा तत्र स्यात्कथोद्वातत्रवर्तिका, इति लक्षणात् इयं प्रस्तावना।अन्र वाशब्दूस्य समुच्चयार्थत्वात् आमुखप्रस्तावनयोः समुचयः कृत इति बोध्यम। अन्र मुद्रानामालंकारः। 'सूच्यार्थसूचनं मुद्रा प्रकृतार्थपरै: पदै:' इति लक्षणात् ॥ ६ ॥
g A and K. read परिश्रमो.; M. and R. om. च...झ्ले•; प्रवर्ततां. A. K. P. २ भ... तो om. in P. and H.; तु om in E.; after तु M. K. R. E. add त्वं.; N. reads त्वं for तु. ₹ This is followed by the figure 2. in R. \& चन्द्रमसंपूर्णं. All MSS. except E. and P. ५ इत्यर्धोक्ते om. in all except $B$ and $P$.

## ( नेपथ्ये)

## अँः, क एप मयि स्थिते-

## सून्रधारः-

## रेक्षल्येनं तु बुधयोगः ॥ ६ ॥

नटी-अंज, को उण एसो धरणीगोअरो भविअ चन्दूं ग्गहाभिजोआदो रक्सिदुं इच्छदि। (क)

सूत्रधारः-ऑर्यो, यत्सत्यं मयापि नोपलक्षितः। भवतु। भूयोडभियुक्तः स्वरव्यक्तिमुपर्लंग्से । ('छुरूग्रहः-' इलादि पुनसदेव पठति ।)

## (नेपेथ्ये।)

आँ, क एष मयि सिते चन्द्रगुप्तमभिभवितुमिच्छति।
सूत्रधारः-( आकर्ण्य ।) आर्ये, ज्ञातम् । कौटिल्यः।
(क) आर्य, कः पुन्रेष धरणीगोचरो भूत्वा चंद्रे गहाभियोगाद्रक्षितुमिच्छति।

अज्ञ इति। इदं सोपहासं निगूढार्थम्रहेलिका नालिका।।
क एप इति। इद़ं प्पर्द्धयान्योन्यवाक्याधिक्यरूपमधिवलम् ॥
१ Om. in R. M. and N.; After स्थिते P. has चन्दुगुप्तमभिभवितुमिच्छति, B has चन्द्रमभिभवितुमिच्छति बलात् with which the Râjâ's Ms. (Nâgpur) agrees. २ रक्षत्वेनं K. ₹ Om. in R., अज्त्त्त अध E ., अज्ञ अध. $\mathrm{N} . ;$ उणो for उण M.; om. in P.; एसो Om. in A. and N.; णि for णी. M. R. B. E.; हविअ for भविअ M. ४ गहाभिओआदो A.; do. with यो for ओ and गा for आ P. R.; do. with ओगा for ओआ E. K. which how. ever has ग्र for ग; M. reads गहाहिभआदो अहिरक्षिदुं; M. reads चन्दं केतुगहाभिओगादो; H. reads गहोवराआदो. M. and R. इच्छइ for इचछदि. ५ Om . in P ., तत् for यत् N., अपि om . in A. क्षितम् for ${ }^{\circ}$ क्षित M. E.; यत: for भवतु E. N.; A. M. and K. add सनू after ${ }^{\circ}$ युक्तः. ६ लक्ष्ये for ल लप्स्ये K.; P. and N. place पुनस्तदेव before क्रूर . For इत्यादि A. has इति; M. K. R. E. have हः सकेतुरिति; R. M. and K. om. तदेव. v पुनर्नेपथ्ये P. E. \& Om. in A. and M.; K. and E. have कथय after it; B. adds बलात् and E. ग्रहाभियोगतः after इच्छति. ९ Om. R. M.; For आर्ये B. and E. have आः; E. adds खल्वयम् after कैटिल्यः.

## ( नटी भयं नोटयति। )

## सृत्रधार:-

## कौंटिल्यः कुटिलमतिः स एप येन कोधाग्रौ प्रसभमदाहि नन्द्वंशः। <br> चन्द्रस्य ग्रहणमिति श्रुतेः सनाम्नो माँर्येन्दोर्दििपद भियोग इंत्यँचति ॥ ७।।

कौटल्य इति। चन्द्रस्य ग्रहणमिति श्रुते: श्रवणात्सनाम्न: समाननामकम्य मौथैन्द़ोश्रन्द्रगुप्तस्य द्विपद्भियोगः द्विषता मलयकेतुनाभियोगो निगोधः। अभिपेणनमिति यावत् । इट्यवैति एवं जानातील्यर्थः ॥ ७॥ अन्र सनाम्नो मौर्येन्द़ो: द्विपद़भियोग इस्यवैतीति रसावेशाटुक्तान्यथाव्याख्यानमवस्यन्दितं नामामुखाझम्। गूढार्थपद्पर्यायमालारूपं प्रश्रोत्तरमालारूपं च द्विविधमप्युद्धात्यकं नामाद्यमझ्भमाये नान्दीपच्ये कृतमामुखाझत्वेन संयाद्यम् । नान्दी पद्यस्यापयामुखप्राकालिकत्वेनामुखान्तर्भूतत्वस्याप्युचितत्वान्। यदि नान्दी आमुखबहिर्भूतैवेवेलाग्रह्त्तर्ह क्रूर्रहः सकेतुरित्यैनैव गुडार्थपद़पर्यायरूपमुद्वाल्यकं बोध्यम्। अन्र रक्षल्येनं तु बुधयोग इति ' स्वेतिवृत्तसमं वाक्यमर्थ वा यन्र सूत्रिण' इति लक्षणात्कथोद्वातः। येन कोधाम्नौं प्रसभमढ़ाहि नन्द़वंरा इति प्रस्तूयमानकार्यस्य गुणवर्णनया खत इति लक्षणस₹वाटम्रवृत्तकम्। स एप इति पदााभ्यां 'एपोऽयमित्युपक्ष्पेतात्सूउ्रधारप्रयोगत' इति लक्षणस्य च सत्वात्र्रोगातिशयंत्धंति त्रीण्यझ्नानि प्रस्तावनाया उक्तानि। इति बीथ्यकैस्र्रयोद्शभि: स्वाझ्नैश्व त्रिभि: सहिता पोडशाङा प्रस्तावना निरूपिता । अत्र प्रथमाङे -
' वृत्तवर्तिप्यमाणानां कथांशानां निदुर्शाक:।
संक्षेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपात्रत्रयोजित:॥'
इत्युक्तलक्षणो विष्कम्भो न कृतः । प्रस्तावनयैव कोधाम्नौ प्रसभमद़ाहि नन्द्वंशा इति वृत्तकथांशास्य मौर्येन्द़ो: द्विपद़ भियोग इति वर्तिध्यमाणक-

[^30]
## तंदित आवां गचछ्छावः। (इति निष्कान्तौ।)

( प्रस्तावना।)
( ततः प्रविशाति मुकां शिखां पैरामृरांश्राणक्यः।)
चाणक्यः-कथैय। क एप माये सिते चन्द्रगुप्तमभिभावितुमिच्छाति। पैंइय ।
थांशास्य च निदुर्शानात्। यद्वा ‘अन्तर्जवनिकान्तस्थैश्रूलिकार्थस्य सूचना’ इति लक्षणान्नेपफ्यगतेनैव चाणक्येन नाटकीयार्थस्य सूचनात् प्रस्तावनान्तर्गतैव चूलिका कृतेति बोध्यम्। अथ प्रकृते नाटके मुखसंधिरारम्यते ।

संधे: सामान्यलक्षणानि ढ़शरूपके—‘अवान्तरार्थसंबन्ध: संधिरेकान्वरे सति' इति। एकेन प्रयोजनेनान्वितानां कथांशानां अवान्तरप्रयोजनेन संबन्व: संधिः। तत्रारम्भबीजसंबन्धो मुखसंधिः। 'यत्र बीजसमुत्पत्तिर्नानार्थरससंभवा।
प्रारम्भेण समायुका तन्मुखं परिकीर्तितम् ॥'
इति मुखसंधिलक्षणम् ।
तत: प्रविशति इल्याढ़िसंद़र्भो मुखसंधि:। मौर्यलक्ष्मीसैैैर्यहेतुराक्षससंप्रह रूपमुख्यम्रयोजनार्थायाग्चाणक्योपायविचारकथाया अनुकूल क्षसमुत्रालाभाघवान्तरप्रयोजनेन सह संबन्धस्य सामान्यलक्षणस्यारम्भबीजसंबन्धस्य च वक्ष्यमाणविशेपलक्षणस्य वक्ष्यमाणाया बीजसमुत्पत्तेत्च सत्त्वात् ।

मुक्तां शिखामिति। नन्दुकुलवधप्रतिज्ञावसरे मुक्ता शिखा न बद्धा चन्द्रगुम्तलक्ष्म्मीस्थैयस्यायाप्यनिष्पन्नत्वात् । अत्र सिंह्रवद्तिक्रूरमपि मां परिभूय मया महता संरम्भेण साधितां मौर्यलक्ष्मीं राक्षसो हर्तुमिच्छतीति

9 E. has befor this तन्न गुक्तं कुपितस्य पुरतः स्थातुम् २ परिमृशन्सकोअश्रा ${ }^{\circ}$ A. K; ${ }^{\circ}$ सकोप for ${ }^{\circ}$ सक्रोध M. R.; N. and E. merely add सकोप. before चाणक्यः in text. з. Om. M. and R; A. substitutes आ: for it. K. and P. add आ: before it. N. has it twice; B. adds बलात् after इच्छति; E. has for the whole speech simply आः कथयति. \& B. and R. om. पइय.

## आस्बाद्वितद्विरदशोणितशोणशोभां

संध्यारुणामिव कलां रालालान्छनस।
जुम्भाविदारितमुखस मुखात्प्फुरन्तीं
को हत्तुमिच्छति हरेः परिभूय दंग्राम्य८। अपि च।

नन्दकुलकालभुजर्गीं कोपानलबहहुलनीलध्यूमलताम्। अद्यापि वध्यमानां वध्यः को नेच्छति शिसां मे ॥९॥
रूपकातिशयोक्स्या ध्वनितम्। 'रूपकातिशायोक्तिः स्यान्निगीर्याध्यवसानतः' इति लक्षणात्। को नामेति राक्षसस्य साह सिकत्वडुःसाध्यसाधकत्वाद्यों गुणा: सूचिताः। हरेदेप्र्रामिति मौर्यश्रियो दुरुद्वरंत्वं सूचितम्। आस्वाड़ितेति अचिरकृतनन्द़वंशबधरोपोडयापि न शान्त इति सूचितम्। संध्यारुणचन्द्रकलाहप्रन्तेन मौौ्यभ्रीरभिनवा वर्द्विष्णुविश्वाभिनन्घेति च सूचितम्। जॄम्भाविद़ारितमुखस्येति ख्वस्यास्मिन्विपयेऽतिजाग्रत्ता ध्वनिता। सुरन्तीमिति समग्राङ्नतया लक्ष्म्या वैरिदुःसाध्यत्वमुक्तम्। एवं जाग्रतोऽपि मम पौरुषं परिभूय अबज़ाय मौर्यलक्ष्मीं हर्तु यतत इल्यहोडतिशुरो द्ण्डनीतिपारच ग्वा स्वामिकार्यधुर्यो राक्षसोऽवइयं संग्राह्य इति चाणक्यौत्सुक्यमात्ररूपा बीजस्यारम्भावस्थार्थत: सूचिता। चन्द्रगुप्तलक्ष्मीसैर्यफलकस्य राक्षस संग्रहरूपकार्यस्य हेतुरनुकूल्लद़ैवश्वाणक्यनीतिप्रयोगो बीजम्। यथा रत्नावल्यां बत्सराजस्य सागरिकाप्रात्तिहेतुरनुकूलँदै हो यौगंधरायणोद्योगः। यथा वा वेणीसंहारे द्रौपदीकेशसंयमनहृतुर्भीम कोधोपचितो युधिप्टिरो₹साहो बीजम्। तच बीजं महाकार्यावान्तरकार्य मेद़ाद्नेकग्रकारमिल्यनेकधा विस्तारीत्युत्क्रम्। राक्षससंग्रहच्य मलयकेतुनिम्रहं विना न घटत इति निम्रहोडप्यवान्तरप्रयोजनत्वेन सूचनीयः ॥८॥

तदेतदाह——नन्दे ति। नैल्यकौटिल्यगुणेन कालभुजगीधूमलतात्वेन नि-
g This stanza om. in E. and H. as also the following अपि च. २ om. in P.; बहल R. B. E. N. and H.; लोल for नील B.; नोल P. ₹ After को R. and MI add नाम.

## औपे च।

## उैंह्हयंग्मम समुज्ज्नलतः भ्रतापं

## कोपस नन्दकुलकानन धूमकेतोः।

 सद्यः परात्मपैरिमाणणविक्कमूळःक: शालमेन विधिना लैभतां विनारम् ॥ १०॥ शाई़र लॉार्शिख।
( प्रविश्य)
शिष्यः-उपाध्याय, आज्ञापय।
चाणक्यः-वत्स, उपवेष्टुमिच्छामि ।
शिष्यः-उँपाध्याय, नन्वियं संनिहितवेत्रासनैव द्वारप्रकोष्टशाला। त्वद्यागुपवेप्रुमर्हन्युपाध्यायः।

चाणक्यः- वत्स, कार्याभिनियोग एवासान्व्याकुलयति
रूपणमे। वेध्यो मल्यकेतुरिलर्थ:। मलयकेतुनिमहं विना शिखां न बभामीति पघ्यस्य निष्ठृषोडर्थः ॥९॥

इममेव संरक्भं बीररसेनोपोदूलयति-उलद्धायनिति। मम मद़ीयस्य समुज्वलतः प्रदी़ीस्य नन्दकुलवनदाहकवह्तिरूपस्य कोपस्य प्रतापमुभ्रवंब ज्वालां चोहल्बद्धयन्। अतिक्रमिष्यन्निसर्थ:। क: मलयकेतुः परात्मन:परिमाणं तारतम्यं तद्विवेकरून्यः शालभेन विथिना दहनब्वालापतयालुखालभरीया विनाशं लभताम। अत्र पद्दयेडन्नुभयतात्रूप्यरूपकालंकारः। ‘विषय्यमेदताद्रूष्यं रजनं विषयस्य यत्। रूपकं तु त्रिधाधिक्यन्यूनत्वानुभयोक्तिभि: ॥' इूति लक्षणात् ॥ ?० ॥

कार्यसंरम्भवैयद्येण द्विरक्ति:-शार्द्ररवेति॥
बत्सेति। इदमुपालम्भगर्भवचनम्। अधुनाष्यासनं ंव्वया न सजीकृतमिल्याशयः ॥

बत्स, कार्याभिनियोग इति। कार्य राक्षससंग्रहं प्रति अभिनि-
ᄋ किं च A. K. R. M. and Nâgpur MSS. २ उद्धासयन् R. ३ परिणाम B K. R. and Nâgpur MSs. y Om. in M. K. P. R. and Nâgpur MSS ५ Om. in P.; After इयं K. P. and R. add सदा. ६ K. has simply तस्यामु $७^{\circ}$ यांभियोग. M. R. K.; for एवास्मानू K.P. R. M. read एवमस्मान ; B. E. N P. read ${ }^{\circ}$ नाकुल ${ }^{\circ}$ for ${ }^{\circ}$ न्व्याकुल०. For शिष्यजने further on M. R. have ${ }^{\circ}$ जन.

न पुनरुपाध्यायसहभूः शिप्यजने दुध्रीलता। (नाट्येनोपविएगात्मगतम् । कथं ग्रकाइतां गतोडयमर्थः पॉरेषु यथा किल नन्दकुलविनाइजनितरोषो राक्षसः पित्वधार्पितेन सकलनन्द्रगज्यपरिपणनप्रोत्साहितेन पर्वतकपुत्रेण मलयकेतुना संह संधाय तदुपगृहीतनेन च महता क्लेच्छराजबलेन परिदृतो वृष्लमभियोकुमुद्यत इति। (विचिन्ल्य ।) अथवा येन मया सर्वलोक्रकारानन्दवंशवधं प्रतिज़ाय निम्तीर्णा दुस्तगा प्रतिज्ञासरित्सोज्हमिदानीं ग्रकाइीभवन्तमॅयेनमर्थ समर्थः प्रशा मयितुम्। कुतः।
योगोडभिनिवेशः एवं व्वदुपालम्भकत्वेनाम्मान्व्याकुलयति । न पुनरुपाध्यायसहभूरुपाध्यायत्वव्यापयेल्यर्थः। शिच्यजने विषये दुःशीलता उपालम्भनशीलता। अल्पेडप्यपराधे शिप्यजनं प्रति उपालम्भनमुपाध्याचानां सहजो द़ोप इल्यर्थः। त्वं तु सेवायामट्यन्तं समचहितोऽसि कार्यव्यप्रत्वादहं त्वामुपालंधवानस्मील्यर्थः । अत्र कार्याभिनियोग इल्यनेनानिर्वाहणादून्द्वादि हूपेणानेकधा विस्तारिण: कार्यहेतोश्राणक्योयोगस्य बीजस्य सोकोद्देशा: कृत इति बोध्यम् । अथास्य संधेरह्नन्युच्यन्ते 'अछ्नानि द्वाद़ऱौतस्य बीजारम्भसमन्वयान्।' बीजारम्भानुगुणयेन मुग्ससंधेरङ्नानि प्रयोक्रण्यानि-
'उपक्षेप: परिकरः परिन्यासो विलोभनम् ।
युक्ति: प्रातिः समाधानं विधानं परिभावना ।
उद्रेद्भेदेकरणान्यन्वर्थानि यथाकमम् ॥' इति ।
कथमिल्यादि । अयमाइाय:-पुरं सर्व नन्ढ्रैलबलाकान्तं प्रकृतयश्च सर्वा नन्द्कुलामाल्ये राक्षसे $ऽ$ नुरक्ताः । अतस्तदुचममुपभ्रुल्य महान्तमन्त:-
१ रोषासर्षों M. R. ${ }^{\circ}$ नन्दकुलराज्यं P. परिपणमों P. E. २ सह संधाय om. in M. and R. ₹ म्लेच्छहाजेन B; म्मेच्छनलेन M. R: R. and E. om. च before महता. $g^{\circ}$ घ्येतन्रन ${ }^{\circ}$.; न समर्थ: किम्. all. MSS. except. A. M. and K. the Nâgpur. MSS. and R.; P. has क्रिमयमर्थ: B. has असमर्थ: किम्. K omits प्र. B. and E. add द्रिति. B. E. Nîgpur M.SS. and H. add प्तत् after कुत:-

यस मम
इयामीक्टत्याननेन्द्रूनरियुवतिदिशां संततैः शोकधूमैः
कामं मत्रिन्नुमेभ्यो नयपवनहृतं मोहभस्म ग्रकीर्य।
दुग्धवा संभ्रान्तपौरद्विजगणरहितान्नन्द बंशाप्ररोहा-
न्दाहार्याभावान्न खेदाज्ज्वलन इव वने शाम्यति कोधवाल्बिः॥ ??॥ अपि च।
शोचन्तोगनतँनैरराधिंपभयाद्धिक्साब्दगरमेंमैसं-

## मामग्रंसनतोडबकृष्मवशं ये दृचन्तः पुरा।

ते पेंइयन्ति तथैंत संप्रति जना नन्दू मया सान्नयं

## सिंहनेवें गजेन्द्रमद्रिशिखररातिंसहासनात्पातितम्॥ १२॥

कोपमुत्पाद्येयुस्ततश्र महत्संकटमापतितं कथं कर्त्तठ्यमिति चिन्ता। अथ वेति चिन्तापरिहारः। समागतमप्येनं द्ण्डेन निग्रहीतुं समर्थ इलर्यः।

सामधर्थमेंवोद्भावयति द्वाभ्याम्-इयामीकृत्येति। अरियुवतय एव दिश इत्यादिरूपकम्।मत्रिद्रुमेम्य इति। 'क्रियय' यमभिप्रैति स संम्रदानम्'इति मोहभ₹्म विक्षेपक्रिययाभिप्रेतानां मत्रिद्रुमाणां संप्रदानत्वं 'पलेग़ इोते’ इतिवत्। राक्षसवक्रनासाद़ीन्मत्रिण: स्वमन्र्तात्त्या मोहयित्वा प्रतिविधातुमसमर्थान् कृत्वेत्यर्थ: । पौरद्विजेति। वेणुवनदाहे द्विजगणा: पक्षिगणा उड्डीय पलायन्त इति भाव: । मत्रिण: पौरांश्य हित्गा यत्र्रतिज्ञातं नन्द्संहरणं तदेब मया कुतमिति स्वस्योचितकारित्वं सूचितम । न खेढ़ान्न निर्वेदात्। संत्रति दाह्यो वध्यो मलयकेतु: प्रात्तस्तस्मिन् कोववह्नि₹र्ंलिष्यतीति भावः ॥ ? ? ॥

शोचन्त इति । अवरां तद़ानीं प्रतिकर्तुमसमर्थ तथैव यथाग्रासनतो ऽहैनचकृप्रस्तथैवेल्यर्थः। ते पइयन्तीति। ईट्रोो मद़ीय: कोध: सर्वलोकप्रच्यक्ष्न इति भाव: ॥ ?२॥

रासं उद्योगमू। अयं बीजन्यास उपक्षेपः अङ्गम्। 'काठयार्थस्य समुन्पत्तिरुपक्षेप इति रमृत:'। राक्षससंग्रहरूपकार्यबीजस्य खोदोगस्य बीज-

9 B. E. N. K. read ${ }^{\circ}$ न्दूत्रिपुयुव. For दिशां P. reads दशा. $२{ }^{\circ}$ पभिया धि P. ३ ${ }^{\circ}$ ्या ${ }^{\circ}$ B. and P. (?) \& पइयन्बु B. E. N. R. मथा नन्द्ं जनाः 11. \& सिंहैनेव K.
 येन मया

समुन्ग्लता नन्दा नच ह्द्यगोगाँ इ्व जुवः क्रता माँ्ये लक्ष्ष्मीः मगसि नैलिनीव सित्पदा। छयोः मारं तुल्यं द्वितयमभियुकेतन मनसा फ, को कोप्रील्योद्विपैपि च विभक्तं गुहाद्दि च॥?३॥ अथ वा अगृहीते गक्षमे किजुप्त्यातं नन्द्वंशास्स कि वा स्यैयमुन्पादितं चन्द्रगुप्तलक्ष्त्याः। (विचिन्स्य) अहो राक्षमस नन्द्ववंश निरतिशयो भक्तिगुणः। म खल्ड कर्ंस्थिदपि जीवति नन्दान्वयावयने बृपलस्स साचिच्यं ग्राहयितुं न शक्यते। तंद़भियोगं प्रति निर्योगः शक्योडचस्यापयितुमम्पाभिः। अनयँच बुद्ध्या तपोवनन्यासाटुपक्षेपान् । ज़ान्रधारणमाव₹्यकमित्यह - येनेति। सारं न्याध्यम्। 'सारो वले सिरांड़े च न्याय्ये कीवं बंरे त्रिपु' इल्यमर:। फलं निम्रहा-
 युगपद्विभक्तं विभэ्य स्यापितमित्यर्थ:॥ १३॥ सोऽहमिति पूर्वेणान्वयः। इदृं बीजम्य बहुटीकरणं परिकर:।चन्ट्रुगुलक्मी बइयकत्तन्तयंत्वन्न प्रचुरीकरणाडृत्तियममन्नम । अहो इति। इयं बीजविपये आश्रर्याबेश़: परिभावना तृतीयमङ्रम्। राक्ष्सभक्तिगुणविपयकाश्र-
 इति। स खलिवति। तम्य नन्द़ान्बयावयवस्याभियोगं प्रति प्रतिष्टापनाभिमानं प्रति निरद्योगो ब्यन्नायहीनश्चेदूो स्सापयितुं शक्य इसर्थं। ‘तद़भियोगं प्रति निरच्यमो वाबस्याण्येत' इति पाठान्तरम्। वा अथवा तदृभियोगं प्रति निक्वमो ब्यन्नमायद्दीनोडचस्याध्येत्त बक़ीक्कियेतेट्यर्थ:।

2 भरो for भारो B. M. R. and N. २ शब्या for रोगा P. रागा B. इबिसिनीव P. \& द्विपदि K. P. R. M. ч. Om. R.; E. has before it हिति. ६ अतः before this B. E. P.; K. has नन्द्वंरोद्यमं प्रति (om. शक्यः). R. M. add नु after प्रति. B. and H. read निक्योगैरेरम्माभिरवस्थानुमयुक्तमिल्यनयैब (s.; F . and E. agree, but P. reads नयुकं for ${ }^{\circ}$ मयुक्त and अस्माभिः before जनयैव; E न before निस्योंगौः and युज्यते fur "अयुनं, omitting एa after अनया.

गतोऽपि घातितस्तपस्वी नन्दवंशीयः सर्वार्थसिद्धिः। यावद़सँ। मलयकेतुमझीक्ठत्यासदुच्छेदाय विपुलतरं ग्रयनमुपदर्शयत्येव। ( प्रल्यक्षवदाकाशो लक्ष्यं बद्धा ) साधु अमात्य राक्षम, साधु। साधु श्रोत्रिय, साधु। साधु मत्र्रिहृहस्पते, साधु। कुतः। ऐश्वर्यादनपेतमीश्वरमयं लोकोडर्थतः सेवते

तं गच्छन्त्यनु ये विपत्तिषु पुनस्ते तत्त्रतिष्ठाशया।
अंर्तुर्ये प्रलयेऽपि पूर्वसुक्तातासद्धन निःसङ्गया
भक्त्या कार्यधुरंरें वहन्ति बहवस्ते दुर्लमास्त्वादृशाः।। ?४।। अत एवास्साकं त्वत्संग्रहे यतः कथमसौ दृपलस्स साचिच्यग्रहणेन सानुर्ग्रहः स्यादिति । कुतः।

अस्माभिरिति। इढ़ं गूढ़बीजम्रकाशनमुद्रेद़ः । पूर्व गूढतया שृतस्य बीजस्य प्रकाशानात्। यावद़ेवं सत्यपि नन्द़ान्वये समृल्लनुन्मृलितेडपीत्यर्थ:।

साधुत्वमेवाह-ऐश्वर्याढ़िति। बहवो दुल्लभा भवानेको जगति दिश्योपलब्धोडस्माभिरित्यर्थ:। 'कृतिनः' इति कचित्पाठः। कुराला इत्यर्थः। तस्य भर्तु: पुन:प्रतिप्टाशयानुगच्छन्तीत्यनुपज्यते । पूर्वसुकृतासझेन पुराकृतसंरक्षणादिसुकृताविस्मरणेनेत्यर्थः। निःसङ्जया संप्रति निरुपाधिकया फलाशारहितयेत्यर्थः। इदं बीजगुणवर्णनं विलोभननामाझ्नम्। कार्यगुणवर्णनेन कारणगुणवर्णनस्यार्थसिद्धबत्वात् ॥?४॥

अत एवेति। अत्रौस्सुक्यमात्रमारम्भ: सपप्रमभिहितः।

[^31]
## अप्राज्ञेन च कातरेण च गुणः साद्भक्तियुक्तेन कः

 प्रज्ञाविक्रमशालिनोऽपि हि भवेतिंक भक्तिहीनात्फलम् । प्रज्ञाविक्रमभक्तयः समुद्दिता येषां गुणा भूतयेते भृत्या नृपतेः कलत्रमितरे संपत्तु चापत्सु च ॥१५॥ तन्मयाप्यसिन्वस्तुनि नरायानेन संशीयते । यथाशक्ति क्रियते तँद्रहणं प्रति यनः। कथमिव । अत्र तावद्धापलपर्वतकयोरन्यतरव्रिनारोनापि चाणक्यस्सापकृतं भवतीति विषकन्यया राक्षसेनासाकमत्यन्तोपकाँरि मित्रं घातितस्तपस्वी पर्वतक इति संचारितो

अप्राज्ञेनेति । ते भृत्या नृपतेर्भूतये भवन्ति इतरे उक्तविलक्षणा: संपत्सु चापत्सु च कलन्रं कुटुम्बवत् केवलं पोष्या: । न काषि तै: स्वामिकार्यसिद्धिरिति भाव: । इदं बीजगुणप्रोट्साहनं भेद़: अछ्नम् । कार्यगुणै: स्वोद्योगस्य वीजस्य प्रोट्सहनादुपबृंहणात् ॥१५॥

नशायानेनेति। नशब्द्नेन समासः। सावधानेन स्थीयत इलर्यः। इदं बीजसंविधानं समाधानमझं बीजस्य सम्यग्विधानात्।

लोक इति। लोका अयमेवार्थस्तथ्य इति यथा मन्येरन् यथा चास्मासु विश्रसेयुस्तद्र्थम् । किंचास्यैव लोकग्रतीतस्यार्थस्याभिठ्यक्तये निर्वहणसंधौ कथं राक्षसेन घातितस्तातो न चाणक्येनेलेवं मलयकेतुं प्रत्यमुमेवार्थमभिठयश्जयितुं प्रत्यापयितुमिल्यर्थ: । भागुरायणनाम्ना स्वाप्ततमेन मलयकेतो: कृतकाप्तीकृतेन गूढ़्रणिधिना अपवाहितः कटकान्निःसारितः । मलयंकेतुरर्धराज्यप्रदानेनाबैव स्सापितश्रेत्राक्षस उदा़सीनः अन्यत्र कापि गच्छेत् । अमर्षद्वान्यं कंचित्रबलं प्रतिपक्षमुत्थाप्य प्रत्यवतिष्टेत नास्मद्वरामेयात् । अपवाहिते

१ अज्ञानेन $P$.; ${ }^{\circ}$ स्सानुरागेण for ${ }^{\circ}$ अन्तित्युत्तेन ${ }^{2}$ all the Mss. except E . ₹ अवस्थीयते. M. R. K. ₹ त्स्संम्रहणं प्रति P.; तच्व (sic) द्रहणे. Nâgpur MSS.; 'मिति for ${ }^{\circ}$ मिव B. E. P. N.; तत्र P. \& विनाशोषि A. M. R.; कन्यकया E. and Nâgpur MSS. ५ कारी. R. M. B. and Nâgpur MSS.; पर्वृतेश्वर B. P.

जंगति जनापवादः। लोकम्रत्ययार्थमसैवार्थसाभिव्यक्तये/ पिता ते चाणक्येन घातित इति रहसि च्रासयित्वा भागुरायणेनापवाहितः पर्वतकपुत्रो मलयकेतुः। शक्यः खल्वेप राक्षसमतिपरिग्गृहीतोऽपि न्युयत्तिप्टमानः प्रज्या निग्रहीतुम्। न पुनरस निग्रहात्पर्वरतकवधोत्पन्नं रंँक्षससाययःः ग्रकाशीभवत्र्रमार्ट्रमिच्छामि। प्रयुक्तार्न स्वपक्षपरपक्षयोरनुरक्कापरत्तजनजिज्ञासया बहुविधदे हावेॅप्भापाचारसंचाएबेद्दिनो नानाव्यज्जनः प्रणिधयः। अन्विप्यते च कुमुमपुरवासिनां

तु मट्यकेतौ प्राय एनमेव परिगृह्य प्रल्यवतिठेत्र । तदाननेनैव जनापवादेने निर्वृणे जीवसिद्विभ्रल्यायितेन राक्षसमल्यकेत्वोर्वरोध संपाय कार्यप्रनाड्या राक्षसो वशयितुं शक्यः स्यादिति भाव: । वक्ष्यति चैतदूनगज इव तस्सत्सोडम्युपार्यैविनेय इति।

प्रज्ञयेति। प्रज्ञया निर्वहणे संपत्ट्यमानयाधुनैन निमहीतुं शाक्यः। तन्न युक्तमिल्याह—न पुनरस्येति। मल्यकेतुर्निगृहीतश्चेत् पर्वतकवधोऽपि मयैव कृत इति स्यात्। ततश्र राक्षसोपरि पातितमयशः परिमार्जितं स्यात्तथा सति निर्वहणे कुटिलनयेन संविधास्यमानो राक्षसमल्यकेतुविरोधो न सिद्धूदेतिति भाव:।

निपुणेति। निपुणं गूढवेन क्रियमाणं प्रचारगतं कपटाचरणप्रकारः


[^32]तामापादिताश्नन्द्रगुप्पमहोत्थायिनो भद्रभटग्रभृतयः ग्रधानपुरुपाः। शात्रुप्रयुक्तानां च तीक्ष्णरसदायिनां ग्रेतिविधानं प्रत्यग्रमादिनः परीक्षितभक्तयः क्षितिपतिप्रत्यासन्नाः नियो जितास्तत्राप्तपुरूपाः । अस्ति चास्माकं सहाधंयायि मित्रमिन्दुरार्मा नाम जाह्मणः। स चौरौनसां ढ़ंडनीत्यां चतुःपष्टचद्गे ज्योतिःशास्ते च परं ग्रानी－ पयमुपगतः। सै मया क्षपणकलिड्नधारी नन्द्वंशवधपतिज्ञानन्तर्मेव कुसुमपुरम्मुपनीय संर्वनन्दामात्यैः सह सख्यं ग्राहितो विशेपतश्य त－ सिन्राक्षसः समुत्पन्नविश्रम्मः। तेनेदानीं महत्प्रयोजनमझु ऐंयं भ－ विष्यति। तदेवसस्मत्तो न किंचित्परिहासते। वृषल एव केवलं ग्रधानग्रकृंतिष्वस्मास्वारोपितराज्यतन्त्रभारः सततमुद़ास्ते। अथ वा मुत्पाद्य इतो निःसार्य मलयकेतुना सह संधाय कृतकृतयां＇एतं वयं दे़वस्य कार्येऽवहिता：स्म：＇इल्येवंस्पां（？७२ पृष्ठे）नक्ष्यमाणां आपादिता： सहोतथायिनो बाल्यात्रभृति ख्वसमानतया द़ानमानाद़िभिर्वर्धिता इल्यर्थः। इढ़ानीं कार्यनिर्वहणप्रसझसमय इट्यर्थः।＇यथाशक्ति क्रियते’ इल्यारभ्य ＇भविष्यति’इल्यन्तं बीजानुगुणप्रस्तुतकार्यारम्भ：करणम्। अन्नैव करणे। अत्र तावत्‘ वृपल’ इ्यारम्य ‘प्रमार्ट्रिमिच्छामि’ इट्यन्तः संद़र्भः बीजा－ नुकूलसंघटनप्रयोजनविचारो युक्ति：।＇रान्रुपयुक्तानाम्＇इ्याद् ‘तत्राप्－ पुरुपा：＇इटन्तं बीजसुख्यदु：खहेतुर्विधानम्। सुखढु：खहेतोर्विचारम्यात्र विधानात्। तीक्ष्णरसद़ायिनो दु：खहेतव：तत्र्रतिविधानं प्रति अप्रमाड़िन： मुखहेतव：।

न किंचित्परिहास्यत इति। परिहीनं न्यूनं न भत्रिष्यतील्यर्थः। इयं बीजनिष्पत्ति：परिन्यासः। न किंचित्परिहास्यते सर्व समाहितमिति परितः संवैंरुपायैर्बाजम्य न्यासात्।

90 m ．in R．₹ नियुन्कासत्रा ${ }^{\circ}$ B．；निरुपितास्तन्र तन्रा ${ }^{\circ}$ E．and Nâgpur IISS．₹ ध्यायी．E；न्रं विष्णुरार्मा B．H．\＆आँशानस्य ．．．नीतौ B．and E．५ स च． B．E．；लिझ्ञवेपधारी R．；B．om．वंश．६ मर्वामालैयः A．P．；सच（sic）नन्दा ${ }^{\circ}$ Nâgpur MSS．७ राक्षसे R．；＂सश्य E．；समुन्पन्नः R．；महदन्र प्रयो．${ }^{\circ} \mathrm{R}$. ； भवति P．e तदेवास्मत्तो E．；किंचिद्धपि R．M．；परिहीयते P．९ प्रकृतिरस्मास्बारों B．E．and the Nâgpur MSS．；म्नकिप्तारो M ．

## यंत्सयमभियोगदु:सँरसाधारणैग्पाक्छतं तदे़े गज्यं मुखयति। कुतः। खयमाहत्य भुजाना बलिनोगपि स्वभावतः। गजेन्द्राँच्च नरेन्द्राध प्रायः सीदान्ति दुःशिताः ॥ ?६॥ ( ततः प्रविशाति यर्मपटेन चरः।)

## चरः一

पणमह जमस्स चलण किं कजं देनएएि अण्णहिं। एसो गुु अण्णभत्ताण हग्ड़ जीअं चडपडन्तम् ॥ ? ७ ॥ (क) अवि अ।

पुरिसम्स जीविद्वं विसमाद़ो होड़ मत्तिगाहिआदों। मोगेइ सब्बलों जो तेण जमेण जीआमों। ?८ ॥ (ख)
(क) पणमत यमस्य चरणं कि कार्यं देउतंतर्यें। एप सबलन्यन्यक्त्रानां हररति जीवां परिक्फुग्नम्, ॥
(ख) अवि च।
पुरुष्ष्य जीवितब्यं निपमाद्वशति भन्तिगृर्हीताइं।
मारयति मरवंश्रेकं घसेन यमेन जीवामः ॥


 सवोंडपि ‘अवान्तरार्थंसंबन्ध: संधिरेकान्वये सति’ इत्युक्तक्य स्वपर्पक्षानुरक्तापरक्तजन जिज़ासागक्षसमुड्रालाभाधवान्तग्रयोजनसंन्न्धन्य कथनार्थ:। प्रयुक्ताश्र पर्पक्षेलनेन सूचितस्य यमपटचरम्य प्रवेशः । चडपडन्तमिति देश़ीयं क्विएयमानमिल्यर्थ:।
g P. om this," रपावृत्तं P. २ माहात. K. ₹ नरंन्दाश्र मृगेन्द्राश्व. H. \& B. ha-
 E.; करिह E.; B. has देवोहिं; M. देवदेशिं; R. देवाहिं. ६ णुस्सो E.; क्सु B. E.; For जीअं M. R. read जीविअं. For च...न्तम् P. थडफंडन्तम्.; E. चधनफ. डत्तमू.; N. धणफडन्तम्: धडफडन्तम. H. ० पुरु M. R.; वियमाउ M. K.; मायु R., मा भवि. E.; मान्ंद Nârpur MLSS.; this is followed by वि in A. K. P.; होडदि for होइ A. K. P.; भक्तिरहिं M. K. R. For आदो, यादो़ P.; आढ़ K.; आओं Nâgpur MSS. e मारेद्दि P.; सर्व E.; देण for तेण M.; जमेन E जीवामो M. R.; जीयामो E.

जेव एदं गेहं पविसिअ जमपडं दंसअन्तो गीआइं गाआमि । ( इैति परिक्रामति ।) (क)

रिाธ्य:- ( विलोक्य।) भंद्र, न प्रवेप्टव्यम् ।
चर:- हंहो बह्नण, कस्स एदं गेहम्। (ख )
रिष्य:- अस्माकमुपाध्यायस्य सुगृह्रीतनाम्न अर्यचाणक्सस ।

चर:- (विहस्य।) ${ }^{\varepsilon}$ हंहो बह्नण, अत्तकेरकस्स जेब्न मह धम्सभांदुणो घरं होदि । ता देहि मे पवेसं जाव दे उबज्झाअस्स जमपडं पसारिअ धम्मं उपदिसामि। ( ग )
(क) यावदिद्ं गृहं प्रविइय यमपटं दूर्रायन्गीतानि गायामि ।
( ख ) अहो त्राहण, कस्येद्ं गृहम् ।
(ग) अहो त्राह्मण, आत्मीयस्यैव मम धर्म्रातुर्गृहं भवति । तस्माद्देहि मे प्रवेशें यावत्तवोपाध्यायस्य यमपटं प्रसार्य धर्ममुपदिश़ामि ।

विषमाद़वि क्रूरादपि यमाद्भक्तिगृहीताद्भक्तिवशीकृतात्। भक्तितोपितादिति यावत्। पुरुषस्य जीवितठ्यं जीवनं भवतील्यर्थ: । यमभक्तिरपमृत्युहारिणीति तात्पर्यम् । अनेन गीतिद्ययेन चाणक्यस्य यमवर्कूरस्य स्वपक्षपरपक्षानुग्रहनिम्रहसामथ्थ्य घोतयन् स्वस्य गुढ़चरत्वं सूचयति।

१ ता. for जाव B ; एअं Nâgpur MSS. E; जमपडअं B ; यमपडं A ; तंस K ; दंसयन्तो R ; दंसअन्दो E ; गीदआणि Nâgpur MSS; गीद़ानि E ; om. B ; गाणुमि B. and N; गायामि A; अंक्भि M. २ E. K. om. इति. ३ भद़भद्र E. ४ अहोो R ; द्व P ; ब्व Nâgpur MS'S; ${ }^{\circ}$ ग्म ${ }^{\circ} \mathrm{B} . \mathrm{E}$; ${ }^{\circ}$ णा B. E. N. K: कस्य P ; एअं E ५ नामधेयस्य K. M; आचार्यचाण ${ }^{\circ}$ M. K. H. and Nâgpur MS's; आर्यस्य चा ${ }^{\circ}$ P. ६ See note 4. अत्तणो जेव केरअस्य B: अत्तणोकेरकस्य E. R: अत्तजस्स $A$; अत्तणोकेरअस्स Nâypur MLSS; एदं for जेव्वमह B; जेव E: व्वमम 1 ; जेब्वमम P; जेब्व एदरस N. ७ For भादुणो R. has भाउणो; E. 'भाउकस्स; B . भादुअस्स. For होदिं E. reads भोदि; K. reads आत्तकेरखेऊ.व्वसमृद्धर्म्मभादुणो घरं होदि देहि मे प्रवेसं; om. M. K. R; 'वेशां P; याव N; उपज्ञा A. P: उबज्ञाँ E. < पटं K. E; B. H. and Nâgpur MSS. om. this and following word; उब B. R. E. and Nàgpur MSS; उददे M.

## शिष्य:-( सकोधम् । ) धिंड्मूख, किं भवानसदुपाध्यायाद़ पि धर्मविंत्तरः।

चरः हैंहो घह्नण, मा कुप्प। णहि सब्चो सव्वं जाणादि। ता किंनें ते उवज्झाओ जाणादि, किंवि अहारिसा जाणन्दि । (क)

शिाध्यं:-मूर्ख, सर्वज्ञतामुपाध्यायस चोरयितुमिच्छासि ।
चरः-हंंहो बद्सण, जड् तव उवज्झाओ सवंचं जाणादि ता जाणाद्धु दाव कस्स चन्दो अंणभिण्पेदो त्रि। ( ख)

शिष्यः-मूर्ख, किमनेन ज्ञातेनाज्ञातेन वा।
(क) अहो ग्रा्नण, मा कुप्य। नहि सर्वः संर्व जानाति। तक्किमवि त उपाध्यायो जानाति, किमप्यस्माद्या जानन्ति।
( ख) अहो श्राहण, यदि तोगेपाध्यायः संर्व जानाति तरिं जानातु ताक्कस्य चन्द्रोडनमिप्रेत इति।

धर्मस्य राजकार्यस्य भ्राता प्रवर्त्तक: धर्म पुरवृत्तान्तं निवेद़यामीति गूढाभिसंधानवचनम् । याचकस्य सर्वेडपि धर्मतो भ्रातर एवेति वहिएर्थ:।

## चोरयितुमपलपितुम्। चन्ट्रगुपोऽनभिप्रेत इति गूहम् ।

9 धिक्रमू ${ }^{\circ}$ B. K. E. $^{\circ}$ त्तमः B. E. ३ As before; न for ण A.; B. has क्खु after हि. \& B. and the Nâgpur MSS. have पि for वि; दे for ते M.K.R. E; "चज्ञा A ; अज्ञा ${ }^{\circ} \mathrm{E}$; ज्ञायों P ; ${ }^{\circ}$ ना ${ }^{\circ}$ for ${ }^{\circ}$ णा ${ }^{\circ} \mathrm{A}$; पि for वि as above; 'म्मारिआ $B$; "्यसरिसा $A$; ${ }^{\circ}$ णन्ति $R$; ${ }^{\circ}$ नन्द्दि $A ;{ }^{\circ}$ णन्ति $B$. and Nâgpur MSS'. ч B. E. A. add सकोधम् after this; M. has च्छति भवानू. ६ As わefore; A. om. it; जयि P ; दे B ; तुह $\mathrm{M} . \mathrm{R}$; तुअ ${ }^{\circ} \mathrm{K}$; ${ }^{\circ}$ वजा ${ }^{\circ} \mathrm{A}$. E ; ${ }^{\circ}$ जझायो R; B. E. omit ता. काणं for कस्स H. ७ अनभि ${ }^{\circ}$ E. and Nâgpur MSS; ${ }^{\circ}$ भिपेद्दो $\mathrm{R} ;{ }^{\circ}$ भिपेखिदो $\mathrm{M} ;{ }^{\circ}$ भिमदो $\mathrm{B} .<\mathrm{Om}$. in A. P; E. has गुरोः after this; ज्ञानेन E. omitting all that follows; ज्ञातेन वाज्ञा R; the Nâgpur MSS. add गुरोर्भव्विप्यति after वा; B. substitutes it for अज्ञतेन वा.

चर:-तंग उवज्झाओ एव्व जाणिस्मदि जं ड़मिणा जाणिढ़ेण होदि । तुमं दाव एत्तिअं जाणासि कमलाणं चन्द़ो अणभिप्पंढ़ो त्ति। णं पेक्स।

कमलाण मेणहराण वि रूआहिन्तो विसंचढ़इ शीलम् ।
संपुण्णमण्डलैंम्मि वि जाइं चन्दे चिरुद्वाइं।? ? ॥ (क)
चाणक्यः-( आकर्णात्मगतम्। ) अंये, चन्द्रगुप्ताढ़पग्कानू पुरुपान् जानामीत्युपक्षिप्तमनेन ।

रिष्य:- मृर्ख, किमिद्मसंचद्वममिधीयते।
चर:- हंहो बह्मण, सुसंबद्दं ज्जेठव एदं भवे। (ख)
(क) तवोपाध्याय एव ज्ञास्यति यदे़तन ज्ञातेन भवति। लं तावढ़तावद् जागासि कमलग्रां चन्द्रोडनभिंप्रत इति। ननु पइय ।

कमल्रनां मनोहराणामपि र्पाद्विमंबदृति शीलम् ।
संपूर्णमण्डलेऽपि यानि चन्द्रे विरुद्धानि ॥
(ख) अहो त्राहण, सुमंबद्धमैवैतन्दवेत् ।
कमलानामिल्यनेन पद्येन मनोहरगुणस्यापि राक्षसपक्षपानिजनम्य स्वरूपाननुगुणं शीलमसंपूर्णमण्डले चन्द्रगुपे विरुद्दूमाचग्तीति गृडार्थ: सूचित:। चन्द्र्रुमस्य भाविसंपूर्णमण्डलत्वं न सहत इति यावन्।
g B. and E. have हंहो बन्मणा before thic; for तब B. and Nâgpur MSড. have नुअ; M. K. have नुह; E. omits it; वज्ञा A; जेत्र I. E; एुन्र A: जेठ्च K; जेञ्य Nâgpur MSS. २ भोद्वि B. E; दि़ि R; B. aulds after this उजूअनुन्द्धिआ; नुअं K. E. ( वान for दाव ); B. has इत्ति"; जाणियि..."लानां E: 'भिमढ़ों B. and Nâgpur MS's; पेद्रो R. ₹ ${ }^{\circ}$ णोह B. R.: वि रुअढ़ो $P$. आदो for "हिंतो H ; रूप आयितो R ; रूवाहितो E ; रूआढ़ो आहिंनों H ; "वअइ P ; बइ $\mathrm{A} . \mathrm{M}$; वड़ेइ E ; ${ }^{\circ}$ सब्वअड़ K : ${ }^{\circ}$ ढइव. P ; सीलं P .8 लेवि. R : णंमिति $\mathrm{E} ; \mathrm{B}$. and P . om. वि: K. has ई in जाइं and विहु्टाइं; the
 ७ As before एब्व R. M; जेव्न K. P; जेत्र Nâgpur MSS; जड़ after भने H.

शिर्यःःयदि किं सात्।
चरः-जद़ि सुणिद्धुं जाणन्तं लहे। (क)
चाणुक्यः - भद्र, विश्रव्ध प्रविश। लप्ससे श्रोतारं ज्ञातारं च।
चरः-एसो पैविसामि। (पविइयोपस्त्य च।) जेदु अज़ो। (ख)
चाणक्यः ( विलोक्यात्मगतम् ।) कैथमयं प्रकृतिचित्तपरिज्ञाने नियुत्तो निपुणकः। (प्रकाशम्।) भद्र, स्वगतम्। उपर्विश।

चरः- जं अजो आणवेद्धि। (भूमाबुपविश्र:।) (ग)
चाणक्य:-भद्र, वर्णयेद़ानीं सनियोगवृत्तान्तम् । अपि वृपलमनुरक्ताः प्रकुतयः।

चरः-अंह इं। अज्जेण खु तेसु तेसु विराअकारणेसु परिहरि-
(क) यदि श्रोतुं जानन्तं लमे।
( ख) एप प्रविशामि। जयत्वार्यः।
(ग) यदार्य आज़ापयति।
(घ) अथ किम् । आर्येण खतु तेषु तेपु विरागकारणेपु परिह्हियमाणेपु
9 M. R. om. this speech; A. om यदि. २ यदि A. Ei जइ B. and Nâgpur MSS; ${ }^{\circ}$ णन्तं B . and Nâgpur MSS; ${ }^{\circ}$ णदु M ; सुणित्तारे E ; जाणअन्तं K ; 'णिअन्तं R ; जाणित्तारं E ; ${ }^{\circ}$ णदृं M ; णिदुंदु A . P ; after this B. has अजणं; the Nagpur MSS. have जणं. ₹ B. and Nagpur MSS. add विलोक्य here; for विश्रह्धम् B. has सुखयं; E. भद्द; M. R. K. omit; P reads विश for प्रविशा. \& B., Nâgpur MSS. and R. read च्च; इति प्र० P; परिक्कम्य for च० Nâgpur MSS; च om. B. P. E; जयदु E., twice in Nâgpur MSS., जेनु twice in B. y B. has कथं प्रभूतत्वात्कार्याणां कस परिजाने नियुक्तो निपुणक इति न ज्ञायते। आः ज्ञातमू ॥ा अये कथमयं \&c. all which including विलोक्यात्मगतम् occurs after उपविश in E. but having आं for आः, अये तत्कथम for अये कथमयं and after प्रकाशम्, भद् निपुणक स्वागतम्; R. has ज्ञान for ${ }^{\circ}$ ज्ञाने. ६ ${ }^{\circ}$ इयताम् for ${ }^{\circ}$ रा E. K. B. and Nâgpur MSS. ७ जहेवो. M; जं देवो R. B. and Nâgpur MSS; M. and R. add ${ }^{\circ}$ ति after आणवेदि; P. has ${ }^{\circ}$ दीति; ' शरति for ${ }^{\circ}$ ©̌: R. and Nâgpur MSS. e B. has उपवं. ९ E. and the Nâgpur MSS. have अज्ञ before this; B. E. and Nâgpur MSS. have अध for अह; B. and Nâgpur MSS. have क्णु; M. has दें; P. has तेस्सुते वि.; A. and P. read रागका.

अन्तेयु सुगहीदनामहेए देंेे चन्दडत्चे दिढं अणुर्ताओ पकिदिओ। किंदु उण अतिथ एलथ णअरे अमचरक्लसेण सह पढमं समुप्पणणसिणेहनहुमाणा तिणिण पुरिसा देनस्न चन्दसिरिणो सिरें णें सहन्द्ध । (ब)

चाणन्य:- (सकोधम्।) ननु वक्तव्यं स्वजीवितं न सहन्त इति । भद्र, अपि ज्ञायन्ते नामधेयतः ।

चर:-कंहं अजाणिअणामहेया अञ्जस णिवेद्दिअन्ति। (क)
चाणक्यः तेन हि श्रोतुमिच्छामि।
सुगृहीतनामधंये देने चन्द्रगुपे दृढमनुरक्ताः प्रकृतयः । किंतु पुनरम्लन्यन्र नगरे अमाल्यराक्षसेन सह प्रथमं समुत्पन्नस्बेहबहुुमानास्त्रयः पुरुषाः देनक्य चन्द्रश्रियः श्रियं न सहन्ते ।
(क) कथमज्ञातनामधेया आर्यस्य निवेघेन्ते।
न सहन्ते इति यत्तद़स्तीति वाक्यार्थ: कर्ता।

Q $^{\circ}$ अत्ते ${ }^{\circ}$ for ${ }^{\circ}$ अन्ते ${ }^{\circ}$ E; ${ }^{\circ}$ ते E.; A. E. and M. have गि for ग; K. has गी. The Nâgpur MSS. have हि for ही, and K. has त for द; णा for ना M; धे for हे B., Nâgpur MSS. and E; अ for ए. P; अं E.; यं Nâgpur MSS.; E. and Nâgpur om. देवे; B. has देए; K. and R. देव्वे; 'उत्तं E. and Nâgpur; दिंडं R ; पई B ; पगिं E. ₹ E . and B . om दु; सन्द्धि $\mathrm{A} . \mathrm{P}$; सन्ति B ; अन्धि R. K; अस्यiं E. before अत्थि; अन्ध for एत्थ R; अत्थ M; पुड ${ }^{\circ}$ R. M. K; पड B. ₹ M. R. ${ }^{\circ}$ प $^{\circ}$; ₹सा M. K. R. Nâgpur MSS'. after which जे A. P. B; देअस्स B; द़ेठ्ण R. M.; देवस्य A. ४ न E. I; 'न्ति B. and A. ४ E. adds आत्मगतम्; एवं after ननु E. ६ E. adds lefore this प्रकाराम्; E. has ते for「न्ते. ๑ अज्ञ Nâgpur and E. before this; ${ }^{\circ} \dot{\text { ध f for }}{ }^{\circ}$ हं E. B; असुणिद़ B.H; असुणिअ E ; अज्जाणिअ $\mathrm{A} . \mathrm{P}$; धेया B. ; धेआा E ; ध्येआ Nâgpur MSS; ${ }^{c}$ हेआा K ; या ${ }^{\circ} \mathrm{om} . \mathrm{R}$; अस्स for अज्ञस्स $A$; दीअन्ति B ; यन्द्धि P ; अन्द्धि M. K; ${ }^{\circ}$ दयद्दि R.

चरः-सुणाद्धु अजो । पढ़मं दाव अजर्म रिपुपक्खे चद्ब१ंक्सवादो खनणओ जीवसिद्धी। (क)

चाणक्यः-- (सहर्पमात्मगतम् ।) अस्मँद्रिपुपक्षे चद्वपक्षपातः क्षपणकः।

चरः- जीवसिंद्धी णाम सो जेण सा अमचरक्समप्पडत्ता बिसकणणा देंने पव्वदीसरे समावेसिदा। (ख)

चाणक्य:- ( स्वगतम् ) जीवसिद्दूरेष ताबद़सत्र्र्रणिधिः। (प्रकाशम् ।) भद्र, अथापरः कः।
(क) हुणोंत्वार्यः। प्रथमं तावदार्यस्य रिपुपक्षे वद्दपक्षपातः क्षपणको जीवसिद्धिः ।
( ख) जीचसिद्निर्नाम म येन मा अमाल्यरक्षमपयुत्ता विपकन्या देने पवंते करें समावेगिता।

चरवाक्ये-आर्यस्य रिपुपक्ष इति तव इान्रुष्विल्यर्थ:। क्षपणको जैनाकृति:।

सहृर्पमात्मगतमिति । अयमभिसंधि: । अस्मत्सहाध्यायि मित्रमिन्दुरार्मा नाम श्राह्मण: । तेनेदाानीं महल्प्रयोजनमतुट्टेयं भविप्यतीति पूर्वोंत्र: क्षपणको रिपुपक्षपातित्वेन छढां प्रसिस्दिं गतः ।
$9{ }^{\circ}$ तु A ; ${ }^{\circ}$ उ Nâgpur MSS.: पुडमो R ; पुडमं M ; पुढमं K ; पडमं B ; ताव E ; धाव K ; अजस्स om. in B. K. R.; रिवु M. K; ${ }^{\circ}$ वक्खे K. B. M. २ व for प K. M.; क्खवण ${ }^{\circ}$ B. Nâgpur MSS.; R. reads जझी ${ }^{\circ}$ for ${ }^{\circ}$ द्वी; E. omits जी and adds नामा after द्धी; Nâgpur MSS. B. and H. omit जी... इसद्धन्धुप ${ }^{\circ} \mathrm{E}$.; H. adds '( प्रकाराम् ) किनामधेयो हि स:'. ४ द्वी P. N; द्धिर्णा
 for देवे M. R.; देस्स B; दिस ${ }^{\circ}$ P. In Ch.'s speech after क्षपणकः B. has अ्रकाराम् किंनामधेयो हि स:; then the Chara's speech up to णाम, then Ch.'s अस्मद्विपुपक्षे बद्वपक्षपातः क्षपणक इति कथमवगतं भवता; then the Chara's beginning with जेण omitting सो. With this E. and N. agree except that E. has ततः for किं नाम-सः and N. has किं नामधेयः सः, and except that both omit Ch.'s speech अस्मद्रिपु \&c. N. also has the सो after णाम in the Chara's speech. R has प्रकाशाम्। ततः after क्षपणक:. ६ आזमग ${ }^{\circ} \mathrm{K} . \mathrm{E}$; भद. om. in M.

चर:-अज्ज अवरो वि अमचरक्खसस्स पिअवअस्सो काँअत्थो सअडदासो णाम। (क)

चाणक्य-(विहस्याट्मगतम्।) कायस्श इति लध्वी मात्रा। तथापि न युक्तं अ्राकृतमपि रिपुमवज्ञातुम्। तसिन्मया सुहृच्छुस्रेना सिद्धार्थको विनिक्षित्तः। ( प्रकाइसम्।) मद्र तृतीयं श्रोतुमिच्छामि ।

चैर:- तिदीओ वि अमचरक्खसस्स दुदीअं हिअअं पुप्पडनणिंनासी मणिआरसेट्डी चन्दुणदासो गाम।जस्स गेहे कलत्त णणासीकटुअ अमचरक्खसो णअरादो अवकन्तो। (ख)
(क) आर्य, अपरोडपि अमाल्यराक्षसस्य प्रियवयस्यः कायस्सः शकटदा़ाो नाम।
(ख) तृतीयोडपि अमाल्यरक्षसस्य द्वितीय़मिव (?) हृद्यं पुप्पपुरनिशागी मणिकाश्रेटी चन्दननदारो नाम । यस्य गेहे कतनं न्यासीकृत्य अमालयाक्षसो नगरादपकान्तः।
अतस्तन्मुखेनास्माकं इट्टसिद्धिर्भविष्यतीति हर्षकारणम्। जीवसिद्धौं निवेदिते तमजानन्तमिव तूर्णींभूतं चाणक्यं जगति तत्तत्कर्मकथनेन ज्ञापयति जीवसिद्धिर्नाम स इति।

अस्सदिति। अम्माकं प्रणिधिर्गूढचरः। राक्षसमित्रीभूतः सन्निमं जनापवाद़ं निविहणे मलयकेठुं प्रल्यापयिष्यतीति भावः।

कायसो लेखकः।
लध्वी मात्रा फल्गुस्तस्मादृस्माकं नाल्याहितं तथापि नोपेक्षणीयः।
9 Om. in E; क्खु for वि in B. E. २ काय P; काअद्दो K. ₹ E. and H. have प्राकृतमपि पुरुपम ; N. has प्राकृतपुरुपमपि रिपुम . $8^{\circ}$ झा E.;N.R.B. om वि in विनि"; नियुक्तः for विनिक्षितः H.; प्रकाराम् om. in E; "यमपि" for "यं E. ५ B. and N. add here विहस; तइओ B; तदि ${ }^{\circ} \mathrm{E}$; तदी ${ }^{\circ} \mathrm{K}$; तिदिं ${ }^{\circ} \mathrm{R}$ : वि om. in K; दुदि ${ }^{\circ}$ K. E. N; विभ before मिअ ${ }^{\circ}$ in B. E. N; वि in E; हिययं E. and probably P; ${ }^{\circ}$ प्पप् ${ }^{\circ}$ M. K; ${ }^{\circ}$ प्फुु ${ }^{\circ}$ R. P; ${ }^{\circ}$ ष्पषु ${ }^{\circ}$ E. ६ णि on. in B. and $M$; नि for. णि. $E$; सेठी. $P$; ${ }^{\circ}$ हीं $K$; नदासो $P$; नामा $E$; नाम $P$; जस $K$; यस्स E . ७ ना ${ }^{\circ} \mathrm{E}$. which has अम-सो before this; णअराओ N ; नअरादो E; अ ${ }^{\circ}$ R. M.

चाणक्यः - (अधमगतम्) नूनं सुहुत्तमः। न हानात्मसद्योपु राक्ष्सः कलत्रं न्यासीकरिप्यति। ( प्रकाशम्।) भद्र, चन्दुनद़ासस गृहे राक्षसेन कलन्रं न्यासीक्ठतमिति कथमवगम्यते।

चरः-अज़ इैअं अद्गुलीअमुद्दा अजं अवगदत्थं करिस्सदि। (इसर्यंयति।) (क)

चाणक्यः- ( सुद्रामबलोक्य गुहीत्वा राक्षसस्य नाम वाचयति।सर्हींप्वगतमू।) ननु बक्तव्यं राक्षस एवासद हुल़िप्रणयी संतृत्त इति। (प्रकाशम्।) भद्र, अद्रुलिंमुद्राधिगमं विस्तरेण श्रोतुमिच्छामि।

चरः-र्सुणादु अजो। अत्थी दाव अहं अजेण पौँरजणचरिंद़ंअण्णेसणे णिउत्तो परघरप्पवेसे परस्स अणासंकणिज्जेण
(क) आर्य, इयमहुलिमुदुा आर्यमवगतार्थ करिप्यति।
(ख) इणोोल्बर्यः। अस्ति तावदहममयेंण पौरजनचरितन्नेषणे नियुक्तः परवृहपवेगे परस्यानाशङ्क्रीयेयेन अनेन यमपटेन आहिण्डमानो मणिकारश्रहिचन्बन-

अढुलिप्रणयी इति। हसगत इसर्थ:।
g Om. in A. P; स्वग ${ }^{\circ} \mathrm{E}$; नात्मनः स ${ }^{\circ} \mathrm{E}$; सदरो P. A.; E. adds पुक्पेपु after ${ }^{\circ}$ रेषु. २ om. in M; चन्द्नददासे for च... हे E.and N. ३ M. omits राक्षसेन; B. E. N. add भaता at end. ४ इयं E ; ${ }^{\circ}$ लोमु ${ }^{\circ} \mathrm{R}$; ${ }^{\circ}$ लीअअ ${ }^{\circ} \mathrm{P}$; लिमुद्धा जेष्व अजं अवग (?) मइस्सदि E ; मुद्दासबवंपिअवगमइस्सद़ित्ति N. Both have after this मुदां समर्पयति; B. has मुद्दा अज्ञं अवगमइस्सदि. इति मुद्रामर्पयति (B.also gives the reading in the text ). अंज पि अवगमइस्सदि $\mathrm{H} . ४ \mathrm{Om}$. in E ; B. has वाच ${ }^{\circ}$ ना ${ }^{\circ}$ रा ${ }^{\circ}$, E. has अक्षराणि वाच राक्षसस्य. ६. ${ }^{\circ}$ पमात्मग ${ }^{\circ}$ R. E. M.; वक्कव्यं om. in B. After एव N. has अयमू. $ง^{\circ}$ ली $M$. and $P$; धि om. in R ; प्रकारोन for विम्तरेण B. e सुणोदु K ; सुणाउ N ; अद्धि for अत्थि K ; अज after it N ; पडर B . N ; पुर R. M. ९ 'रितदेंसणे ${ }^{\circ} \mathrm{B}$; ${ }^{\circ}$ रिअणदंसणणे E ; नि ${ }^{\circ} \mathrm{E}$; निबु ${ }^{\circ}$ P.; B. adds तदो atter णिउत्तो; पवे K ; संकिणिजें K ; संकरीये B. E: संकणीए N.

इंमिणा जमपडेण हिण्डन्तो मणिआरसेद्टिचन्द्यादासस्स गेहं पनिहोहि। तैंहिं जमपडं पसारिअ पडत्तोहि गीढाईं गाइदुमु। (ख)

## चाणक्यः-ततः किम्।

चर:-तैदो एकादो अवचरकाद़ो पझ्जवरिसदेसीओ पिअदंसणीअमरीराकिंदी कुमारओ चालत्तणसुलहकोदूहलोप्फुह्टणअणो णिंकमिद्दुं पउत्तो। तदो हा णिग्गदो हा णिग्गदो ति संकापरिग्गहणिवेंद्नत्तिओ तस्स एव्च अववरकस्स अब्मन्तरे इत्थिआजणस्स डंट्टिदो महन्तो कलअलो । तद़ो ईसि दाए-

दा़मस्य गृहं प्रविधोऽस्मि । तन्र यमपटं प्रसार्य प्रवृत्तोऽसि गीतानि गातुमू।
(क) ततश्र एकस्माढपपवरकात्पन्चर्वदेश़ीयः प्रियद़र्ग़नीयगरीराकृतिः कुमारको बालत्वसुसुमकौतृहलोफ्फुल्धनयनो निष्कमितुं प्रवृत्तः । ततो हा निर्गतो हा निर्गत इ़ति शङ्ञापरिग्रहनिवेदेयिता तस्यैवापवरकस्याभ्यन्तरे स्रीजनस्योत्थितो
${ }^{\circ}$ इमिना E ; जमवडें E ; ${ }^{\circ}$ पटेन K ; ${ }^{\circ}$ डेणाहिं B ; अज्जमणि $\mathrm{E} . \mathrm{N}$; सेडिणो B . For गेहं B has घरं; उपविसेलि N. २ तहिबह्ठो E ; पडअं B; बड E ; पटं K ;पनुत्ते after गाइ in E; गीआनि A. P; गीआइं R; गीदाई N; R. and M. गानुं. ₹ B. has ततस्ततः; E. has ततः \& तदो अ A. K. P; एआा ${ }^{\circ}$ N.; एकं K; एक P ; om. E; अवर ${ }^{\circ} \mathrm{K}$; आवरका ${ }^{\circ} \mathrm{B}$; आवचर ${ }^{\circ} \mathrm{R}$; om. in P ; ${ }^{\circ}$ वरस ${ }^{\circ} \mathrm{P}$; ${ }^{\text {' रीस }}$
 for ओ K ; बालजण B. E. N. H; लंत्त्ति. A. P; लत्तण ${ }^{\circ} \mathrm{K} ;$ कोटूहलोफ़ुरिजमाणणअणओ $N$; कोट्हहर्लुफुलुणअणो $R$; कोदुहतुकुल्धमाणनअनकों ${ }^{\circ}$; णगणो P. ६ णिएक E; before this E. has बालको and N. has बालओ; पवित्तो P: हाणि कमिदोइाश्ति $N$; पड़िं for परिं P. ७ For णिवेदढ़त्तिओ B. has ${ }^{\circ}$ 厄भरगरओं and N. णीहुअगरुओ. R. has णिवेदइत्तओ. E. omits all this to तदों; जेब्व B; जेठ्न N ; एव A.M. In the word following K. and P. have अवर ; B. आवर:; R. आववर; अन्ते N ; अभ्य ${ }^{\circ}$ P. The word following om. in B; K. om. the आ in it and R. reads y for that आ. ह डध्यिद़ो R. E. N. The following word is omitted in P. A. M., for तो in it N. has दो; कलकलो P. K. R; कोलाहलो. N. after which E. has जणस्स and सत्तासं; after तदो B. K. M. read इसि; B. reads the next word as दुआर; R. andM.दुवार andA. द्वार.

देशेढ़ाचिदमुद्रीए एकाए इत्थिआए सो कुमारओ णिकमन्तो एव्व णिंन्मिच्छिअ अवलन्विद्यो कोमलाए बाहुलुदाए। तस्साए कुमारसंरोधंमंभमप्पचलिदढ़ुलिदो करादो पुरिसअ दुलिपरिणाहप्पमाणघडिआ विॅअलिभा इअं अढ्नुलिमुद्दिआ देहलीवन्ध्मि पडिआा उट्टिदा़ तांए अणवनुद्दां एव्व मम चलणप:सं समागच्छिअ पणासणिद्रुर्आ कुलनहु चिअ णिचला संतुत्ता। मए यि अमच-

महान्कलकलः। तत ई्बद्वारदे़ाद़ापितमुख्या एकया स्तिया स कुमारको निष्छामन्नेत निर्मंस्स्यांवल्क्वितः कोमलया बाहुलत्तया । तस्याः कुमारसंरोधसंभ्रमप्रचलिताक्ुलेः कगत्पुरुषानुलिपरिणाहप्रमाणघटिता विगल्टितेयम ङुलिमुमुद्रिका देहलीबन्धे पतिता उत्थिता तया अनवबुद्बैन मम चरणपार्ण्व समागत्य प्रणामनिभृता कुल्बधूरिन निश्वल्र संवृत्ता। मयापि अमाल्यराक्षसस्य नामाङ्कितेति आर्यस्य पादमूलं प्रापिता।
9. देस E. P. $N$; देसे. $K ;{ }^{\circ}$ पिद् $R ;{ }^{\circ}$ विड $A$ : ${ }^{\circ}$ विअ $N$. The ए in मुहीए om. in P. and E; एकाए E; ${ }^{\circ}$ ©ए K. N ; for इ in next word E . and N. have ए; ${ }^{\circ}$ रको E.: E. reads next word with निक्क ${ }^{\circ}$ जें ${ }^{\circ} \mathrm{B}$; जेव ${ }^{\circ} \mathrm{N}$; प्येद्द E. (?)
 which adds करेण after that; E. N. have तिस्साए; K. तिसाए; A. तसाए; B

 'गुलीं A. K. P.; परिमा for च्पमा ${ }^{\circ} \mathrm{E}$; ${ }^{\circ}$ घटिआ K ; घाटिया E . \& वि....आ om. in A: नियलिया P. E ; दा for आ B. and K; E. reads इयं; B. अनुली, $P$. has मुनिया; for बन्धाम्मि B. has बद्दम्मि; N. बन्धे; E. reads देहलीए वहें; रिप $^{2} ;$ निवडिभविजत्थिआ E ; निवंदिआा उत्थिभा N . This last word om. in B.and K.has आ for दा in text. अ after that in A.K.P; उच्छलिढ़ा for उहिढ़ा H. ५. एताए R; om. in N.; B. and N. add after this इश्थिआए. E. adds सा insteal; ${ }^{\circ}$ द्धन्तजेव $B$; ${ }^{\circ}$ द्धजेव्व E .; द्धजेव्ब N . The word following is मह, not मम in M. and R; E. om. सं; N; reads ${ }^{\circ}$ णभाअं; A. and P. have गत्थिअ; K. has गच्छिआ. ६ 'भुआ P ; 'भुदा R; ' ${ }^{\circ}$ हुडिआ. N ; णनवहुब्न. B. N; इव for विअ E.; E. after संतुत्ता adds देहलीपट्टे निप्योंरिथता; संडत्ता K. and R.

रंक्ससस्स णामंकिदेत्ति अजस्स पादम्लं पाविदा। ता एसो छ्माएँ आअमो। (क)

चाणक्यः भद्र, श्रुतम् । अपसर। नचचिराद्स परिश्रमसानुरूपं फलमधिगमिप्यसिसें ।

चरः-जं अजो आणवेद़ित्ति । ( निब्कान्तः।) (ख)
चाणक्य:--शार्द्ररव शार्द्रिर्व।
(पविश्ये।)
शिष्य:-आज्ञापय।

## चाणक्य:-वत्स, मरसीभाजनं पत्रं चोपानय।

तस्मादेषोऽस्या आगमः।
(ख) यदार्य आज्ञापयति ।
इत्थं नानार्थरससंभवा बीजसमुत्पत्तिर्निरूपिता। अतोडयं मुखसंधिः साझ्जो क्याख्यातः । अतः परं प्रतिमुखसंधि: 'लक्ष्यालक्ष्यस्य बीजस्य इयक्तिः प्रतिमुखं मतम्, इति लक्षणान् । पूर्व लक्ष्यम्य व्यक्तस्य मधये यमपटचरवृत्तन्तेनालक्षितचाणक्यनीतियोगबीजस्य पुनरत्र ठयकेरद्धेद़ात् । यत्नविन्दुसंबन्धस्य च सत्र्वात् । विन्दुयन्नौ चात्रे वक्ष्येते-‘बिन्दुप्रयन्नानुगमादझान्यस्य न्रयोद़ः'। विन्दुप्रयन्नानुगुणयेनास्य संधेख्र्रयोद़शाङ्नानि प्रयोक्तठ्यानि । ‘विल्गास: परिसर्पस्ञ चिघूतं शमनर्मणी। नर्मयुतित प्रश्ममनं विरोध: पर्युपासनम् । वज्र्रं पुवपं परिन्यासो वर्णंसंह्यार इल्यवि'।।

9 लख्ख N. "मंकियंति E ; किदेति B. N; किढ़ोद् P. The next word A. and M. read as अजस; पादिदा P. ₹ B. adds मुद्दाएँ E. has मुधिआए; N. om. ता just before and has मुद़ा before आगमो; B. E. 工. reall आगमों B. N. and E. add त्ति after that word. ३ अ for न E. N. \& प्यति E. N. ५ दीति P; ' िइइति N. ६ Om. in R. E• v शिप्यः म्राविश्य R; B. and E. add उपाध्याय after this; यतु K. ढ मपी A. P. E; प for पा K.

## चाणक्य:- ( वंन्रं गृहीत्वा स्वगतम ।) किमत्र लिखामि। अनेन

 खर्डुं लेखेन राक्षसो जेतव्यः।(प्रविइय।)
प्रतीहारी जेन्दु अन्जो। (क)
चाणक्य:- (सहर्पमात्मगतम्।) गृंहीतो जयशब्द्ः।(प्रकाशम।) झोणोतरें, किमागमनपयोजर्नम्।
पतीद्वारी-अझो देंोो चन्द्दसिरि सीसे कमलमुउल्याआरमअलिं णिवैसिज अजं विण्णवेदि ।इच्छामि अजेण अन्मणुणादोदो देवस्स पठ्वंद़ीसरस्स पारलोइअं कारेदुम्। तेण अ धारिदपुण्वाईं आहैंरणाइं बह्मणाणं पडिवादिमित्ति । ( ख )
(क) जयत्वार्यः।
(ख) आर्य देवश्नन्ट्रश्रीः शीर्षे कमलमुकुलाकारमझालिं निवेइय आर्य
किमन्रेति। अयं चाणक्यस्य पुनरुद्योगो बिंटु:। ‘अवान्तरार्थविच्छेदे चिन्दुरच्छेदेकारणम्' इति लक्षणात्। अवान्तरार्थेन यमपटचरवृत्तान्तेन विचिछ्छन्यान्तरितस्य बीजस्य पुन: प्रवर्तनात् । तदुक्त्तं द़श़रूपके—अवान्तरितस्य बीजस्य संज्ञान्तरमाह-अवान्तरार्थैति । विन्ठुवद्विन्दु:। जले तैलबिन्दुवत्पसृतत्वात् ।

गुहीत इति। अं कार्यसिद्धिविषयमनोग्थो विलास: प्रथममङ्भम्*
१B. E. D. H. have here यदाज्ञापयन्युपाध्यायः। इति निष्कम्य पुनः प्रविशय। उपाध्याय इदं मसीभाजनं पन्रं च; E. having निष्कान्तः for निष्कर्य, मपी for: मसी and पन्रकं च for पन्रं च. ₹ Om. in B. and किमत्राभिलि' B. E. ₹ Om. in M. 子 जयदुजयदु E ; जयदु N ; जेदुजेदु B. ч B. E. N. add अयं here. द कारबम् for प्रयोजनमू N. $७$ "सिरीक: E; मुक्कां E; Simply अंजलिं M. K. R; कम $\ldots$ सी $\ldots$ णि $\ldots$ दे $\ldots$ च $^{\circ} \mathrm{B}$. E; ₹छछम्म R.; B. E. add अहम् after this. = єम om, in. E. N; देअस्स B; देव्वस्स R. ९. ${ }^{\circ}$ वददे ${ }^{\circ}$ B. E. R.; A. has स्सर for सर; इयं for इझं E.; B. N. have कादुं for the next word. K. कदुं; M. R. कारिदु; N. R. om. अ; ‘रिभ for रिद N. and पूर्वा" for पुछ्वा $P$. g० भ for है B.; भूसणाइई E. B. adds गुणवन्ताणं after this; E. has भयय (?) बन्ताण; N. मअवन्ताणं बन्म; ; E. in the next word देमीति; P. दयामित्ति.

* Une copy of the commentary adds, "rतीहारीलक्षणं बु। संधिचिघहसंननढ.नानाचारसमुत्थितम्। निनेढ़यन्ति याः कार्य प्रतीहार्यस्तु ता मताः ॥."

चाणक्य:- ( सहर्षमात्मगतम् ) साधु वृषल, ममैव हृदयेन सह संमब्ये संदिप्टवानसि । ( प्रकाशम्) शोणोत्तरे, उच्यतामसद्वचनाद्वृषलः। साधु वत्स, अभिज्ञः खल्वसि लोकव्यवहाराणाम्। तदनुप्टीयतामात्मनोडमिम्रायः। किंतु पर्वतेर्वेरेण धृतपूर्वाणि गुणवन्ति भूषणानि गुणनद्भच एव प्रतिपादनीयानि। तदहं स्वयमेव परीक्षितगुणान्त्राह्नणान्प्रेषर्यामि।

प्रतीहारी - जं अज्जो आणवेदितिं। (निष्कान्ता ।) (क)
चाणक्यः- शार्द्रवे, उच्यन्तामस्मचनाद्विश्वावसुग्रभृतयस्त्रयो आ्रातरः श्रेपलात्र्रतिगृह्याभरणानि भवद्दिरहं द्रपृव्य इति।

रिष्यः- तैंथेति । निष्कान्तः।)
चुणक्य:-उत्तरोऽयं लेखार्थः पूर्वः कथमस्तु। ( विचिन्ल )
विज़ापयति। इच्छाम्यार्येणाभ्यनुज्ञातो देवस्य परतेश्वरस्य पारलौकिकं कर्तुम्। तेन च धारितपूर्वाणि आभग्णानि त्राह्णणानां प्रतिपाद़यामीति।
(क) यदार्य आज्ञापयति।
साधु बृपल इति। मन्मनोनुगतमेव त्वया चिकीर्षितमिल्यर्थ:।
बृपलाड़िति । अलंकारत्रयस्य पृथक्पृथक्पतिग्रहाय च्रयो भ्रातर इत्युक्तम् ।
9. साधु after this in B. E. ₹ Om. in N; भ्रकाशम् um. in A. P. M: K. and I. omit अस्मद्वचनान् ₹ B. has साधु before this. \& श्वरधृ B.E; रस्यA. P. N; भूपणानि गुणनन्ति B. E. ५. B. N. add चाह्मणेम्यः before this; "देपोहं B , देप E; एव om. in B. E. ६ मीति R. ब दीरित P; ' फ्कान्तः P. e शार्दरत्र occurs twice in A. B. E. N. E. has रारद्ननव। प्रविश्यो(पा)ध्याय आज़ापय. चण ${ }^{\circ}$. उच्यन्ताम् $\mathcal{C \subset}$.; उच्यता B. P. K. $\AA$; प्रभृतयो भ्रा $\mathrm{P} . \varrho$ यथा before वृष in B; इति on K. go यदाज़ापयन्युपाध्याय इति B. E. N. H. ९s B. has स्वगतम् here; पूंवं A ; ${ }^{\circ}$ वंस्तु P '; ${ }^{\text {वैकस्तु }}$ N. For कथमस्तु which follows, 11. and K. have कथम् simply. B. aud H. have कतमोस्तु and N. कोस्तु.

## ओ:, ज्ञातम्। उपलबधवानस्मि प्रणिधिम्यो यथा तस्स क्लेच्छराजब-

 लस्सं मध्यात्प्रधानतमाः पश्च राजानः परया सुहुत्तया राक्षसमनुवर्तन्ते। ते यथ-कौलूतश्थित्रवर्मा मलयनरपतिः सिंहनादो नृसिंहः
काइमीरः पुष्कराक्षः क्षतर्तर पुमहिमा सैन्धवः सिन्धुपेणः।
मेघाँख्यः पश्नमोऽसिन्पृथुतुरगबलः पारसीकाधिराजो
नामान्येषां लिखामि ध्रुवमहमधुना चिंत्रगुपःः प्रमाष्ट्रु ॥२०॥ ( विचिंन्य ) अथवा न लिखामि। पूर्वमनभिव्यक्तमेवास्ताम्। (नाघ्येन लिर्खिं्वा ) शार्दरव।

शिब्य:-उपाध्याय, आज्ञापय।
चाणक्य:- वत्स, श्रोत्रिंयंक्ष्राणि प्रयतलिखितान्यपि नियत-
अलंकारत्रयं च सल्यवता यदनुत्रेषितं तदुपगतमिति निर्वहणे वाचयिष्यमाण इसर्यः। इदं हृ्टनप्टबीजानुसरणं परिसर्प: पूर्वसंधौ हष्टस्य मध्ये नप्टस्य बीजस्यानुसंधानात् ।

नामान्येषामिति। अस्मिन्पत्रे मदी़ीयेन लेखनैनैते मरिष्यन्ति। अतश्चित्रगुपः स्वगणिताकरपत्रे जीवितत्वेन लिखितानामेषां नामानि प्रमाक्ष्र्यतीतिभाव: ॥ २०॥

अथवेति। नामानि लिखितानि चेच्छकटदासोऽस्माभिरछलेन लेखयिष्यमाणं पत्रं न लिखिष्यतीयाइायः। इद्मनिष्टवस्तुनिक्षेपरूपं विधूतम् । अनिप्टवस्तुनि नामलेखने क्षेपान्निषेधात्। 'विक्षेप:' इति पाठे स एवार्थ:।

१ आ E. N., B. reads the next word as ज्ञातः; P.omits it but has मुप \&c. after that; 'धिम्यां E. २ All Mss. except B.E N. read लोकस्य; अक्ल्या for सु ${ }^{\circ}$ B. For परया preceding this K. has परम. ३E. adds इति here; A. and P. om. ते; B. and E. have तद्यथा. ४ प्रतिरी ${ }^{\circ}$ K.; धिन्धुसेनः $N$; धिन्धुरोण: K. $\varphi$ मेघाक्ष: B. R. E; ${ }^{\circ}$ रशी ${ }^{\circ}$ A. N. M. ६ R. has चन्द्र here above the line. - 0 m. in A.M. P; सर्व ${ }^{\circ}$ for पूर्व B.E.N. Before आस्ताम B.E. insert तावत्. Ⓑ. has प्रकाशम् for-ना-त्वा; N. K. and E. om.;B. A.P. repeat शाई्झ; E. has शारद्धरव. $९$ om. in M. $9 \circ{ }^{\circ}$ यलिखिताण्य (sic.) क्ष ${ }^{\circ} \mathrm{E}^{\circ}$; यजनलिखितान्यक्ष ${ }^{\circ}$ $N$; लेन $B$; बज्ञो N. (omitting लिखितान्यपि). M. omits अपि नियतम्.

मस्फुटानि भवन्ति। तदुच्यतामसद्वचनात्सिद्धार्थकः। एभिरक्षैः केनापि कैस्सापि स्यं बाच्यमिति अद्त्तवाह्यनामानं लेखं शकटदासेन लेखयित्वा मामुपतिप्टस्व न चाख्येयमसं चाणक्यो लेखयंतीति।

शिष्य:- तथथेति। ( निष्कान्तः )
चाँणक्यः- ( स्वगतम । हन्त, जितो मलयकेतुः। ( प्रविशय। लेबहंस्तः )
सिद्वार्थक:-जेदु अजो। अज्ज, अअं सो सअडदासेण लिहिदो लेहो। (क)

चाणक्य:- (गृहींत्वा) अहो दर्शनीयान्यक्षराणि। (अनुवाच्य ) भद्र, अनया मुद्रया सुद्रयैनम्।

सिडार्थकः (तथा कृत्वा।) अज अअं मुद्दिदो लेहो। किं अवरं अणुचिद्टीअदुु। (ख)
(क) जयल्यार्यः। आर्य, अयं स शकददासेन लिखितो लेखः।
(ख) आर्य, अयं मुद्दितो लेखः। किमपरमनुषीयताम्।
अद्त्तानि बाह्यानां कौल्द्रराक्षसादी़ां नामानि यस्मिन् ।
१ कर्ण कथयित्वा before this B; ${ }^{\circ}$ थयति E. २ किमपि before this in B.: after it in N. and E. (which also has शकटदासेन before केनापि); इ for मिं E.; after this E. has तं च अद्तबहा्यनात्सिद्धार्थकमाने लेखं. ३ चाणक्येन लेखनीयमिति M. y यदाज्ञापयत्युपाध्याय इति B. N.; E. substitutes visarga for इति. ५ P. omits all this recommencing with Chânakya's next speech. \& Om. E.; जअदुजअदु B; जअदु $R$; अज्ञ om. in $A$; सो om. in M. N; ' $े$ न A.; B. addsufter this सहत्थ' 'and R. has ले ${ }^{\circ}$ forलि in the next word; E. reads the whole passage thus, अव्ययं सो सर्पइ सअडदासेण अभिलिहिद़ो लेहो. A . om. this; B. adds निरीक्ष्य; E अवलोक्य; अहो दर्शानीयता अक्षराणाम् B ; इत्यनु ${ }^{\circ} \mathrm{B}$ : अनुभाव्य E .; M. and R. om. the भद्र following. $\epsilon$ करोति M.; B. N. and E. have जं अजो आणवेड़िति before तथा; B. has सो after अअं; B. reads ता आणवेदु अजो before किं; E. agrees but omitting ता; N. also having उfor दु. ९ P. has ${ }^{\circ}$ यदु; $B$. adds after this ${ }^{\circ}$ त्ति; E ' त्ती.

## चाणक्यः-भद्रे, कसिंश्थिदाप्तजनानुष्टेये कर्मणि त्वां ग्यापारयितुमिच्छामि।

सिद्वार्थकः- (सहर्षम्।) अज्जे, अणुग्गिगिदोल्बि। आणवेदु अजो किं इमिणा दासजणेण अजस्स अणुचिद्धिदव्वम् । (क)

चाणक्यः प्रेथमं तावद्वध्यसानं गत्वा घातकाः सरोपदक्षिणाक्षिसंकोचसंज्ञां ग्राहितव्याः। ततस्तेणु गृहीतसंजेंषु भयापदेशादितस्तःः ग्रदुतेपु रकरंटदासो वध्यस्रानादपनीय राक्षसं प्रापयितव्यः। तसाचं सुहुत्र्राणपरिरक्षणपरितुष्टत्पारितोषिक ग्रा्यर्म् । राक्षस एव कंचिंक्कालं सेवितव्यः। ततः ग्रत्यासनेकु परेषु ग्रयोजनमिदमनुष्टेयम्। (कर्णे एवमिव।)
(क) आर्य, अनुगृहीतोऽसि । आज़ापयत्वार्यः किमनेन दासजनेनार्यस्यानुछातव्यम्।

कस्मिंध्रिद्धिति। अयमिप्टजनानुनय: पर्युपासनम् ।
प्रथममिति। अयं भाव:-झकटद़ासशूलारोपणसमये मया सरोषदक्षिणाक्षिसंकोचसंज्ञायां क्रियमाणायां तं विहाय भवद्धि: प्यायितन्यमिति संकेतयितव्या इलर्थर्।
g E. has त्वां after this; E. inserts अपि before आस्त ${ }^{\circ}$ B. has आत्मनानुष्षें ; P. R. and E. read 'य for ये; E. om. त्वां and has नियोजयितुम् for ठ्यापार ${ }^{\circ}$ २ om. K. $\mathbf{E}$.; in next word नु for णु A ; ग्ग for गिग B ; गि G. E; ही for हि P. N.; B. adds ता before आण ; P. has देनु for वेदु; N. has वेऊ; G. om. अजो. ३ ज G. E. N.; ${ }^{\circ}$ णेन B. G. P; G. om. following word in which P. has स for स्स. ४ B. has भद्ध here; धानु ${ }^{\circ}$ M. In next word षं for ष B. E. K; ${ }^{\circ}$ बादाक्षे ${ }^{\circ} \mathrm{M}$; चं for च A. ५ संकेतेषु. all Mss. except B. G. E. N. ६ After अपवाह्य (for अपनीय) E.; राक्ष ${ }^{\circ}$ om. in G. ७ ${ }^{\circ}$ समात् A. P. G.; E. and B. om. परि in the next word. परिगृद्य P. ढ गृहीत्वा राक्षस एव किंचित्कालान्तरं सेवितब्यः H. ५ किं for कं M. For कालं which follows G. reads कालान्तरं सेवयितब्य:. E. ditto (with ${ }^{\circ}$ रे for ${ }^{\circ}$ रम्.). B. and E. insert त्वया before प्रयों and P. om. इदम् after this; G. and E. एवमेव, B. and R. एवमेवम्.

## सिद्धार्थक：－जं अजो आणवेदे।（ क）

चाणेंक्यः－शार्द्रखव शार्द्रश। （प्रविइय।）
रिष्यः－उपाध्याय，आज़्ञपय ।
चाणक्य：－उच्यतामसर्द्वेचनात्कालपाशिको द्ण्डपाशिकश्र। यथां वृपलः समाज्ञापयति य एप क्षपणको जीवसिद्धिर्नाम राक्षस－ प्रयुर्तोंक्तो विपकन्यया पर्वतकं घातितवान्स एनमेव दोषं प्रख्याप्य सनिकारं नगरान्निर्वास्याँमिति।

रिष्यः－तथेति।（परिकामति।）
चाणक्यः－वत्से，तिष्ट तिष्ट। योड्यमपरः कायसः राकट－ दासो नाम राक्षसप्रयुक्तो निल्यमसच्छरीरममिद्रोग्धुर्मिंह प्रयतते स चाप्येनं दोपं प्रंख्याप्य शूलमारोपयताम्। गृहजनधास्य बन्धनागारं प्रवेशैये तामिति।

शिष्यः—तैंथेति।（ निछ्कान्तः।）
（क）यदार्य आज़ापयति।
गृहजनस्य बन्धनागारप्रवेशनफलगमुत्तरत्र चतुर्थेड⿳े़्रे तव च पुत्रद़ररै： सह समागम इति वक्ष्यमाणेन राक्षसवचनेन मल्यकेतुमनसि स्मृत स्याप्पुद्रदाइरस्येति राक्षसस्य च मनसि विकल्पापाद्नमिति सूक्ष्महृ्भिर－ बधेयम्।

[^33]चाणन्यः - ( चिन्तां नाटेयति। आत्मगतम् ।) अपि नाम दुरात्मा राक्षसो गृह्येत।

सिद्वार्थकः-अज्ञ, गहीदो ${ }^{3}$ । (क)
चाणक्यः- (सहर्षमात्मगतम् ।) हन्त, गृर्टीतो राक्षसः। (घकाशम । ) भद्र्र कोऽयं गृहीतः।

सिद्धार्थक:-रिंहीदो अज्ञसंदेसो। ता गमिस्सं कज्जसिद्धीए। (ख)

चाणक्यः-( सादुुलिमुन्द्रं लेखमर्पयित्वा ।) गम्यताम्। अस्तु ते कार्यसिद्धिः।

सिद्वार्थक:-तथेर्ति । (निष्क्रान्त:।)
( क) अर्य, गृहीतः।
( ख ) गृहीत आर्यसंदेशः। तस्सादूमिष्यामि कार्यसिज्घै।
शात्रुपक्षमाश्रित इति रोषावेशेन दुरात्मेति गालनम्
हन्तेति । अयमरत्युपशमनं शाम: पक्चममङ्नम् । अरतेश्चिन्ताया उपशामनात्।

साद्नुलीति। उत्तरोत्तरवाक्यै: कार्यसिद्दिबीजप्रकाइनादिंदु प्रशमनम् । मलयकेतुराक्षसयोर्विरोधापाद़नार्थ लेखरूप उपाय: कृतः । अत: परं राक्षसस्य मौर्यसाचिव्यप्रवणाकरणाय सप्तमेऽ虫 करिष्यमाणोपायबीजमुपक्षेत्रत्यमिल्याह । चन्दूनदासमिदानीं द्रशुष्रमिच्छामीति ।

9 यित्वा स्वग ${ }^{\circ} \mathrm{B}$; ${ }^{\circ}$ यित्वा आत्म E ; ${ }^{\circ}$ यति स्व ${ }^{\circ} \mathrm{G}$. All that follows down to and including आव्मगतम् in the next speech of Chânakya om. in $\mathrm{G} . \mathrm{Z}^{\circ}$ ह्यते E. ₹ गिह्निदो ( अरय for अज) E ; गिहीदो. A. K. P; गदिदो. N. 8 E. adds दुरात्मा before रा. ${ }^{\circ}$ ४ अहो G. ६ ग ${ }^{\circ}$ B. G. ( हि for हीं); M. R. K. om. this; after it B. E. M. add मए; B. E. K. G. add स्स after अज्ञ; गमिस्से R; B. and E. add अहमू after it. $\bullet^{\circ}$ ली for ${ }^{\circ}$ लि M ; मुद्दं omin A. K. M. P.; before गक्य ${ }^{\circ}$ B. has भद्र सिद्धार्थक; G. and E. भद्द only. $=$ M. has तहेति; B. जं अंोो आणवेदित्ति प्रणम्य. N. agrees but has जं for जं and omits घ्रणन्य. G. has देवो for अजो and इति for त्ति प्रणम्य. E. has अज्ञयो and omits त्ति.

शिष्य:-उपाध्याय, कालपाशिको द्ण्डपाशिकश्न उपाध्यायं विज्ञापयतः। इदमनुप्टीयते देवस्य चन्द्रगुप्तस्स शासनमिति।

चाणक्यः - शोभनम् । वत्स, मणिकारश्रेप्टिनं चन्द्नदासमिदाॅनीं द्रश्डमिच्छामि।

रिष्य:-तेथेति। (निष्क्रम्य चन्दुनढ़ासेन सह प्रविशय ।) इत इतः श्रेप्टिन् ।

चन्द्नद्यस:- (स्वगत्रम् )।

## चाणकम्मि अकरुणे सहसा सदाविद्दिस्स वि जणर्स्स।

णिद्दोसस्स वि सङ़ा किं उण महे जादद्रोसस्स ॥२?॥
ता भणिंद्रा मए धणसेणप्पमुहा णिअणिवेससंठिआ कद़ावि
(क) चाणक्ये अकरुणे सहसा शब्दायितस्सापि जनस्य।
निर्दोषषस्यापि शङ्रा किं पुनर्मम जातदोषस्य ॥
चाणक्येऽकरुणत्वेन प्रसिद्दे तेन सहसाकस्माचछछच्द्तस्याहूतस्येत्यर्थ:।
g G. adds तत: before this; E.adds अयं before कालं, has visarga for the श्व after दण्ड ${ }^{\circ}$ and G. E. read विज्ञापयति. ₹ om. in G. ₹ वर्स शोभनम् E ; ${ }^{\circ}$ नं in the next word om. in M. and E. y A. P. M. R. om. इदानीम्. 4 यदाज्ञापयत्युपाध्याय इति B. E. N; यदाज्ञापयेति G.; G. om. सह; B. adds पुनः before प्रविश्य, E. has it after निष्कक्य. ६ आत्मग ${ }^{\circ}$ E. ${ }^{\circ}$ मि A. M. G. K. (where also क for क). In the next word B. has अरु lor 'करु; ${ }^{\circ} \mathrm{R}$. ${ }^{\circ}$ कलु. ७ साब्दिअस्स N ; स्सढ़ाइअस्स K ; विअस्स $\mathrm{P} . \mathrm{G}$; रब्दविथस्स E ; विदस्स om. in A. For the following word B. has लोअस्स वहुई. E has वेद्द; M. has वी for विं; A. and K. om. वि. For णि in णिद्दों B. E R. M. have नि; राष्रा E; मम B. E. (which reads also पुन: andसंजादे); B . has जात for जाद; दासस P ; ${ }^{\circ}$ स्य A. $<$ बट्टेदि for वि जणस्स $\mathrm{H} . \rho$ सं for मह H. $90{ }^{\circ}$ णिया E ; ${ }^{\circ}$ नसेन E ; णसेण B ; पमु. K ; P . has य and या for क and आ in णिअं. R. has ${ }^{\circ}$ णिडदाओ कदाचिचा ${ }^{\circ}$. E. has प्रमुखा नियनिवेसच्छिया जहांकयाइ; G. has तिण्णिसेवकाणियपासहिआजहाकदाइ and B. तिण्णवाणिजिआजधाकदाइ; M. K. have चि for वि in कदुावि.

# चाणकेंद्ँंदो गेहं विचिण्णावेदि। ता अवहिदा णिन्वहेह भ- 

 ट्टिणो अमचरक्ससस्स घरअंभम्। मह दाव जं होदि तं होदु ति। (क)रिष्यः— मोः श्रेप्टिन्, इत इतः।
चन्द्नद्सःः —अं आअच्छामि। (क)
( उभौ परिक्रामतः )
शिष्यः-( उपसूल्य।) उपाध्याय, अयं श्रेष्टी चन्दनदासः। चन्द्नद्वासः-जेंदु अज्जो। (ख)
चाणक्य:-( नाख्येनावलोक्य ) श्रेप्टिंन्, खागतमिदमासनमासताम्।

तसाद्रणिता मया धनसेन्रमुखा निजनिकेशसंस्थिता कदापि चाणक्यहतको गेहं विचिनोति। तसाद्वहिता निर्वहत मर्ठुराल्यराक्षसस गुहजनम्। मम तावद्रद्रबति तद्रबविति।
(क) अयमागच्छामि।
(ख) जयत्वार्यः।

[^34]चन्द्नद्रास:- (प्रणम्य ) कि ण जाणादि अजो जह अणुचिदो उवआरो हिअअस्स परिहवादोवि दुःखमुप्पादेदि। ता इह जेव उचिद़ाए भूमीए उवविसामि । (क)

## चाणक्यः मोः श्रेप्टिन्, मा मैवम्। संभावितमेवेदेमसद्विधैः

 भवतः। तदुपविश्यतामासन एवं।
## चन्द्नदासः — ( ख्वगतम।) उवक्खिर्त्तमणेण दुहेन किंवि। ( प्रकाशम्।) जं अजो आणवेद्वि त्ति। (उपविष्टे।) (ख)

(क) किं न जानाल्यार्यः यथानुचित उपचारो हृययस परिभवादपि दु:खमुल्यादयति। तस्सादिहैबोचितायां भूमापुपविशामि !
( ख) उपक्षिसमनेन टुढेन किमणि। यदार्य आाज्ञापयतीति।
भो : श्रेप्रिन्निति। एतदाद़ि चन्दूनदासातिसंधानार्थि परिहासबचनं नर्म। संभावितमिति। एतदुपचारकरणं संभावितमेवेति बहिरिपचारः। परिभवकरणमिति बु निगूढ आशयः।

१ श्रेष्टी E.; M. G. E. om. the प्रणम्य following; M. and G. om. ण. before जाणा; ${ }^{\circ}$ E. has न; R. reads आणादि; and E. जानेदि; E. also has अज्ञयो for अजो and B. E. and C. have जहा for जह after that; अणुइदो R ; चिदे G . which also has रे for रो in next word. ₹ E. om. वि and reads परिं before सहिभअस्स which is its reading for हिअं as also B.'s; C. has परिजनसहिअस्स for हिअं and N. om. हिअं; P. reads ${ }^{\circ}$ भवादो for हबादो; G. om. हा in परिहना ; B. and E. add महन्तं after this; K. and N. read दुस्कं forदु:घं; E. दुक्सं; $G$. reads sप्पाएदि f ter that; for जेन्व A.and K. have जेब्व; P. जेठ्व; M. एव; R. ए.ब्व; Ealso has इध for इह before it; B. R. E. G. read अहम after जेब्व. ₹ For उचि K. has उवचिं; R. उइ and E . उविं; in the following word K. and N. have ${ }^{\circ}$ मे ${ }^{\circ}$ for ${ }^{\circ}$ म ${ }^{\circ}$. And instead of उवविसामि A.reads उपविसामि; K. उअविसामि and P.उपविसानि\& G. om. भो:; R. adds चन्दनदास after श्रेप्टिन; P. reads एतत् for इदम्; B. has मैवं उचितमैनैतद्स्सद्दें; G. and E. उचितमेवेदम ${ }^{\circ}$. After विधे: B. E. R. insert सह and after the भवतः following, E. has उपवेष्टुम् उचितमेबैतदल्माद्विधैः सह भवतः समासनम्. H. ५ सनमेव G. छ उवक्लितमणेण. A. M. ' वं गेण P; स्लित्तिभणे R; 'क्सिखदमनेन G ; उद (प N.) लखिखत (द N.) मणेन B. N. E.; B. om. the दुदे $\begin{gathered}\text { following; P. has दुचतेन; for किंि A. }\end{gathered}$ P. read किंति; B. reads किंपि; E. om. all down to this from स्वगतम् ๑ M. and K. om. this with त्ति preceding; N. has इन्युपविशाति; G. इत्युपविष्: (where प्रकाराम् is omitted and this part of the speech is placed before स्वगतम्) ;P. दीति भूमाबुपविशः and A. 'द्वित्ति भूमावुपविश्ट:

## चाणक्य:- भो: श्रेष्ठिन् चन्द्नदास, अपि प्रचीयन्ते संव्यव-

 हाराणां वृद्विलाराःःचन्द्नद्यः--( स्वगतम ।) अच्चादरो संकणीओ। ( प्रकाईमम्।) अह ईं। अज्जस प्ससाएण अखण्डिद्रा मे वणिज्ञा । (क)

चाणक्यः-न खत्तु चन्द्रगुप्पदोषा अतिक्रान्तपार्थिवगुणानधुना सारयन्ति प्रकृतीः।

चन्द्नद्रास:-( कर्णौं पिधाय। ) सन्तं पावर्म् । सारअणिसासम्रुग्गएण विअ पुण्णिमाचन्देण चन्दूसिरिणा अहिअं णन्दुन्ति पकिदिओ। (ख)
( क) अत्यादरः शङ्कनीयः। अथ किम्। आर्यस्य प्रसादेन अखण्डिता मे वाणिज्या।
(ख) शान्तं पापम्। शारद़निशासमुदूतेनेव पूर्णिमाचन्द्रेण चन्द्रश्रियाधिक नन्द्रिन्ति क्रकृतयः।

१ Om. G. E; चन्दन द्दास om. in G. M. P.; N. adds खलु after अपि. २ वृद्धिभावाः M. R.; G. B. om. बृद्धि; B. adds. वः after लाभाः ३ स्वग ${ }^{\circ}$ काशम् om. in B. E; R. M. have ©णिजो for offओ; G. has अच्चाअरोशंकणयिो; B. and E. add अज्ञ before अह; R. om. अहइम्; B. and G. have अधइम् and E. अथ किम्. ४ $\mathrm{q}^{\circ}$ for $\mathrm{tq}^{\circ} \mathrm{K} . \mathrm{G}$. E ; ${ }^{\circ}$ देण M. R; ${ }^{\circ}$ येण P. In the following word E. has ष for ख; G. and N. have आ for दा and om. the मे following ; A reads वणिजा and K. वणिजा and E. वाणिज्ञालाहा. all other mss. read वाणिज्या. ५. G. has अपि for न खलु; N. अपि खलुु; E. has भो: श्रेष्टिन् अपि and B. भो श्रेष्टिन् अपि कदाचित्. In the next word for दोषा, E. reads प्रदोषानू, G. दोषान् and the last two words of the sentence E. reads न सरन्ति प्रकृतयःः ६ This phrase appears $t$ wice in A. P. M; G, has शान्तं वावं; E. शान्तं पावं; R. पव्वं. In the following word N. K. P. read साअर; B. G. have सरअ; N. सरयनिं; म for मु A . P .; दू for ग्ग N ; ग्र E ; मे for $\mathrm{E} . \mathrm{B}$; दे G .; व for विअ E ; विय P . $७$ ०र्षिण K; पुणणमासीचन्देण E. G; अधिअं णदान्ति R.; A. and G. have अहिणनद्दन्ति. E. has अहिअयं नन्दान्ति; for पककें in following word B. has पअदी, ${ }^{\circ}$ G. पयद़ी; ${ }^{\circ}$ E. has पगिदी. ${ }^{\circ}$ After पयदीओ G. has again the following सरअणि ( सा? ) विभविमलाउदिदेण पुणिणमामिअंकेण देवेण चन्दासिरिणा अधिअं होन्ति पईदाआ. H. reads an आर्या thus:-उदिदृेण सारअणिसा विमला विअ पुण्णमामिगद्केण। देवेण चन्दूसिरिणा अधिअं णन्द़्ति पइदीओ॥

चाणक्यः-योः श्रेप्टिन्, यद्येवं प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः प्रतिप्रियमिच्छन्ति राजानः।

चन्दनदासः-आणवेदु अजो किं कित्तिअं इमाद़ो जणादो इच्छीअदित्ति। (क)

चाणक्यः भोः श्रेप्टिन् चन्द्रगुप्रराज्यमिदं न नन्दराज्यम्। यतो नन्दससैंवर्थरहचेरर्थसंबन्धः प्रीतिमुत्पाद्यति। चन्द्रगुग्रस्य तु भवतामपरिक्केश एवं।

चन्द्नद्वः ः - सहर्षम्।) अज्ञ, अणुग्गहीदोोल्लि। (ख)
चाणक्यः भोः श्रेप्टिन्, स चापरिक्रेशः कथमाविर्भवतीति नन्नु भवता प्रश्टव्याः सः।
( क ) आज़ापयतु अर्यः किं कियद्स्माजनादिप्यत इति।
( ख ) आर्य, अनुगृहीतोऽस्मि ।
‘प्रकृतिभि:' इति पाठ; साधुः । यद्वा स्मरतिर्ज्ानसामान्यवचनोऽतो 'गतिबुद्धि-' इय्यादिना कर्मत्वम् ।

चन्द्रश्रिया चन्द्रगुपेनेलेर्थः । इयमनुगुणोद्धाटनार्था प्रीतिनर्मर्तुतिरप्टममझ्नम्।

इयं राजानुरागहेतुर्वाक्यरचनोपन्यास:।

[^35]चन्द्नद्सासः-आणवेदु अञ्जो। (क)
चाणक्यः-संक्षेपतो राजनि अविरुद्वाभिर्टृतितिर्वर्तितव्यम्।
चन्द्नद्वासः-अज्ज, को उण अधण्णो रण्णा विरुद्धोत्ति अअ्जेण अवगच्छीअदि। (ख)

चाणक्यः-भवानेने तावत्र्रथमम्।
चन्दनद्रासः-(कर्णों पिधाय ) सन्तं पावं सन्तं पावेम् ।
कीदिसो तिणाणं अग्गिणा सह विरोहो। (ग)
चाणक्यः-अयमीद्दशो विरोधः। यस्त्वमद्यांपि राजापथ्यकारिणोऽमात्यरेक्षसस्य गृहजनं स्वगृहमभिनीय रक्षसि ।
( क ) आज्ञापयतु आर्यः।
(ख) आर्य, कः पुनरधन्यो राज्ञा विरुद्ध इति आर्येणावगम्यते ।
( ग ) शान्तं पापं शान्तं पापम्। कीटशास्तृणानामग्निना सह विरोधः।
भवितठ्यमिति। युष्माभिरिति शोषः।
भवानेवेति । इदं प्रतिमुखनिष्डुरवचनं वज्रम् ।
यस्त्वमद्यापीति । पुरा पुराद्पक्रमणसमये रक्षणं भवतु नाम अद्यापि मलयकेतुमाश्रित्य राजापथ्यकरणसमये तत्कलन्चरक्षणमनुचितमिति भावः।

[^36]चन्द्नद्स:-अंज अलीअं एदं केणावि अणभिण्णणंण अज्ञस णिँनेदिद्य । (क)

चाणक्यः - भो श्रेप्टिन्, अलमाशङ्कया। भीताः पूर्वराजपुरुपाः पौराणामनिच्छतामपि गृहहु गृहजनं निक्षिप्य देशान्तर उ्रजन्तिं। ततस्तत्र्पच्छादनं दोपमुत्पादयति ।

चन्द्नद्Tसः-एँं णेद्म्। तस्सिस समए आसि अलघरे अमजरक्ससस्स घरअंणो त्ति। (ख)

चाणक्यः-पूर्वमनृतमिदानीमासीदिति परस्परविरोधिनी वचंने।
चन्द्नदासः—एंत्तिअं जेब्व अत्थि मे वाआच्छलम्। (ग)
चाण干्यः - भो श्रेप्टिन्, चन्द्रगुप्त्र रांजन्यपरिग्रहः छलानाम् । तत्संमर्पय राक्षसस गृहजनम्। अच्छलं भवतु भवतः।
(क) आर्य, अर्लीकमेतलक्केनाप्यनमिज़ेन आर्यम्य निवंढ़ितम्।
(ख) एवं नु इद्म्। तर्मिन् ममये आमीट़स्मदृहे अमाल्यराक्षमस्य गृहजन इति।
(ग) एतावदेकास्ति मे वाक्छलम्।
g Om. in II. Iu the wext Wurd G. E. K. have लि for ली and P. यं
 अणजण; E अणज्येण. For स्म A. and M. read स. २ अणज्ञण I. ₹ For fि in this word E, has नि and for $\overline{\text { c ( }}$ (. and A. have तं. ¿ Om. R. 11: after the following word अलम् A. M. K. I. insert अनया; R. another अलम्. ५ प्रयान्ति G.; N. M. om. the ततः which fillows; E. has यत:; before दोष B. F. have एव; G. N. have अन्र; P. मे; K. A. l., add प्र
 आसि M. has आस; E. om. घरे in the follwing word. ง जणो $(\mathrm{i}$; यणो E; fत्त om. in B. = प्रथमम् for पूर्वम् B. E; N. has before this सक्राधम्. Atter इढ़ार्नम् E. reads अम्नीतिचचक्षि (क्षा?) ति ननुपरस्पर ; A. K. remal परस्परं. ९ बचनगुद्यल 11. 乌० अज at the begiuning of this speech in N ; एव for जब्द M ; जa K ; पु R ; om. in G. E. and N; E. has अम्नलन्थंतरे
 has न atter this and befure राजनि; B. has न after राजान and both onn. अ befure परिय्रहः. ร२ E. adds तु after this; for गृह E. has गृहमतं न चछ ; भवेत् for भ...तः G ; भवतु भबेत् E; भवनु om. in A. K. M. P. R. N.

चन्द्नद्रासः-अज, ${ }^{\text {णं विण्णवेमि तस्सि समए आसि }}$ अह्मघरे अमच्चक्खसस्स घरअंणो त्ति। (क)

चाणक्यः--अथेदानीं क गतः।
चन्द्नद्वास:-ण जाँणामि। (ख)
चाणक्यः-(स्मितं कृत्वां।) कथं न ज्ञायते नाम। भो श्रेप्ठिन्, शिरसि अयँमतिदूरे तत्प्रतीकारः।

चन्द्नद्वास:- (₹गतम्।)
उैवरि घणं घणरडिअं दूरे द्ड़ा किमेददावडिअम्। हिमवदि दिव्वोसहिओ सीसे सप्पो समाविट्टो॥ २२॥ (ग)
( क) आर्य, ननु विज़ापयामि तस्मिन् समये आसीद़स्मदृहे अमात्यराक्षसस गृहजन इति।
(ख) न जानामि।
( ग) उपरि घनं घनरटितं दूरे द़यिता किमेतदापतितम्।
हिमवति दििग्यै|पधयः शीर्षे सर्वः समाविएः॥

9 ननु for णं before this E; आसी for आसि all MSS. except A. M. P; B.E. have तरिस्स समये before आसी; G. and N.after आसी. The rest omit तरिंस समए. २ जणो (C. E. ₹ (C. has अज़ at the beginning of this speech. K. has न for or before this; M. R. have आणामि; E. याणा'; G. आणीमो; K. जानामि; N. जाणिमो; B. N. G. add after this कहिं गदोत्ति; E. agrees, reading के for क. \& E. om. भो; G. om. भो श्रेष्टिन्. ५ फ़णी B. G. E; B. om. the अति which follows; R. has प्रति for प्रती. ६ ${ }^{\circ}{ }^{\circ}$ for © वं K. P; ‘ंब E ; घणा for घणं B. M; घण E; for राडिअं B. has भणिअ; N. रणिअं; for दूरे P. has दूले; for दइ ${ }^{\circ}$ P. and N. ददयिं; for दा. G. E. B. N. have आ. For' ${ }^{\text {मेददढा }}$ A. K. P. R. have 'मेतदा; E. मेयदा; G. has प for a; for the final अम् A. K. P. read दूम्. ७ इ for दि E. M. In the next word P. has व्याँ for बचो; E. has ब्यं'; स्से for से B. M. R; शिस्से K ; ${ }^{\circ}$ विद्धो E ; ${ }^{\circ}$ विद्धो P . At the beginning of this speech instead of चन्द । स्वगतम् G. has उक्त कस्यापि.

च।णक्यः－अन्यच्च नन्दामिव विष्णुगुप्त－（इत्यर्धोंत्ते लजां नाट－ यित्वर्ं।）चन्द्रगुप्रममात्यराक्षमः समुच्छेत्सतीति मामैंतं मंख्याः।

## पइय।

विकान्तैर्नयशालिभिः सुसचिचँः श्रीर्वक्रनासादिभि－ नन्दे जीवति या तदों न गमिता सँँर्य चलन्ती मुहुः। तामेकत्वमुपागतां घ्युतिमिव म्रह्टादयन्तीं जगत्

कश्न्द्रादिव चन्द्रगुग्तनृपतेः कर्तु ठ्वबस्येत्पृथक्॥ २३॥
अपि च ।（＇अख्वाद़ितद्विरद़ोोणितश़ोणश़ोभाम्－＇इति पूर्वोंक्तं पउति।）

चन्द्नदासः —（स्वगर्तम ।）फलेण संनादिद्ं से विकत्थिदम्｜（क） （नेषधध्ये कलकल：।）
（क）फटेन मंबादितमस विकलितम्।
नन्द् इति जातावेकचचनम्। नबग्रु नन्देपु जीवत्सु ऽ्यासज्यस्यितापि या मया चलिता सती सैर्य न गमिता तां चन्द्रुगेमे एकर्वमुपागल्य दढ－ तया स्थितामविद्यमानेपु नन्देपु कश्रालयेद़ति भाव：॥ २३ ॥

आस्वादितेति। ग़तत्त्वाम्यनुरागप्रकाशिशिश्पनचनं पुष्पम् ।

[^37]चाणक्य:-शार्दरवे, ज्ञायतां किमेतत् ।
शिश्यः - तंथा। (इति निंछ्ऋम्य पुनः प्रविइय) उपाध्याय, एव राज्ञश्न्द्रगुप्त्याज्यया राजापथ्यकारी क्षपणको जीवसिद्बिः सनिकारं नगरान्निर्वासते।

> चाणक्यः -क्षपणकें, अहह। अथ वा अनुभव राजापथ्यकारित्वस्स फलम्। भोः श्रेप्टिन् चन्द्नद़ौस, एवमयमपथ्यकारिष्तु तीक्ष्णद्ण्डो राजा। तत्कियतां पथ्यं सुह्द्वचः। समर्पतां राक्षसगृहजनः। अनुभूयतां चिंरं विचित्रो राजग्रसादःः

> चन्द्नदास: — णत्थि मे गेहे अमचघरर्भणो। (क)

(क) नासि में गेहे अमालयगृहजनः।
भुण्डी निष्परिम्रह्तपपखी निकारानई इति कारुणयाविष्करणार्थोऽहहशान्दः । अथवेति राजापध्यकारी य: कझ्रिद़पि निग्राल्य एवेति समाधानम्।
g G. A. and E. have this twice (E. having सारझ्जव); A. N. P. have आ: after this; M. om. किमेतत्, G. E. N. add इति after it. २ यदाज्ञापयस्युपाध्याय इति B. G. N; E. agrees but omits इति. G. has स before एष and E. has देवस्य चन्द्र ${ }^{\circ}$ after it. ₹ M. and R. om. थ्य; N. has रि for री. \& N. has कथम् before this and G. and M. have a visarga after it. E has कष्टम् after अहह; E. स्वकर्मभिः before अनु; B.E. N. G. add तु after this. \& G. om. this and भो also; B. E. N. G. have राजा before अपथ्य ${ }^{\circ}$; N.G. read राजा तीक्ष्णद्ड: and G. om. तत् which follows. छ ${ }^{\circ}$ चनं च G. which and N. too omit what follows down to जनः; R.E. M.K. have स्य after राक्षस. ७ G. om. this; B. has it before अनुभूयन्ताम् which is its reading, as well as that of G; G. and B. also have विचित्रा राजप्रसादाः, E. and H. have विचित्रफलो for विचित्रो. ६ G. N. have अज्ज गेहेसन्तं (पिन N. adds) समप्पेमि कुदो (तो N.) असन्तं समप्पीअदि; E. and H. अज गेहे असन्तं कुदों समप्पीअदि; R. यणो for अणो in text and K. has नत्थि for णतिथ.

चाणक्यः- शाई़रंख, ज्ञायतां किमतनव।
शिष्यः तथथा। (इति निक्क्रम्य पुनः प्रविश्य।) उपाध्याय, अयमपि राजापथ्यकार्यंन कायस्:ः शकटदासः शूलमारोपयितुं नीयते।

चाण干्य:-खकर्मफलमनुनुमतु। भोः श्रेप्टिन, एवमयं राजापर्थ्यकारिपु तीक्ष्णद्ण्डो न मपैयिप्यति राक्षसकलन्रच्छच्छादनं भवंतः। तद्रक्ष परकलन्रेणात्मनः कलनं जीवितं च।

चन्द्नदासः-अज, कि मे भंअं दावेसि। सन्तं वि गेहे अमचरक्ससस्म घरअणं ण समप्पेमि किं उण असन्तम् । (क)

चाणक्यः चन्दनदास, एप ते निथ्ययः।
चन्द्नद्वस:-बाढं एंसो र्थारो मे णिचओ। (ख)
(क) आर्य, किं मे भयं दूर्शयसि। मन्तमपि गेह अमात्यराक्षसस्य गृहजनं न समर्पयामि किं पुनरमन्तम्।
(ख) बाहमेष बीरों मे निश्र्यः।
g 13. E. G. have ततो before नेपथ्ये; B. G.om. पुन:; A. K. have कलहः or कलकल:; E. and H. have उत्सारणा क्रियते. ₹ Twice in M. E; E. has सारद्ररव and सं before ज्ञायताम्; A. P. N. have आः; B, and E. have पुन: after ज्ञायताम्; G. and E. have इृति at the end of the speech. ₹ यदाज्ञापयत्युपाध्याय इति B. E. N. \& For अयमपि N. E. have अयमसौ; B. has असौ; B. and E. have after this राजाज़या; B. om. एव; E. has इति for it; G. and N. om. राजापथ्यकार्यंव. y B. (i. and H. have 'लमाग्भव; A. om. नु in भवतु. ६ E. has अपि for अयं राजा; A. omits पु in कारिकु; B. E. add राजा aftur तीक्षणद्ण्डो; G . has तीक्ष्णद्ण्डः को (ण्डको?) राजा. ७ om, G; for रक्ष G. and H. read रक्ष्यताम्; E. परिरक्षती (sic.). = भअं मे R. M. K; E. and P. have भयं for भअं; i . om. मे and adds मं after दावेसि for which K. E. B. real दंसेसि; भि for वि B. E. (i. N; E. has अहं before गेहे; G . and N. substitute it for गेहे. ९ घरयणम् R. E. N ; for समप्पे K. has सम्मपे ; P. समीप्य ; E. समपे; E. has पुन for उण. 90 एस for एसो G. N; मे थिरो fur ध्रारो मे B. E. H.; थिरो मे G; धीरो 01 . in M. R; घिलो P; for णिच E. णिचछ .

चाणक्यः- ( ₹वगतमें।) साधु चन्द्नदास, साधु। सुलभेष्वर्थलाभेष्धु परसंवदने जने।
क इंद्ध दुष्कर कुयादिदानीं शिातिना विना ॥ २४॥ ( प्रकाशभ्।) चन्दूनद़ास, एप ते निश्रयः।

चन्द्नद्वास:--बाढम्। (क)
चाणन्य:-(सक्रोध्।) दुरात्मन्, तिष्ट दुष्टवणिक्। अनुभूयतां तर्हि नरपतिकोधः।

चन्दन्द्वास:-सजोहि । अनुचिद्ठदु अज़ो अत्तणो अहिआरसरिसम्। (ख)

चणणण्य:- शार्द्रव, उच्यतामस्मद्वनात्कालपाशिको द्ण्डपाशिक्य। शीद्रमयं दुष्टवणिक् निगृह्यताम्ं। अथवा तिप्ठतु।
( क ) बाढम्।
( ख) सजोडस्मि। अनुतिष्णतु आर्यः आत्मनोऽधिकारसदृशम्।
सुलमें्विति। परस्य परकीयार्थस्य संवेदेने समर्पणे कृते सति ₹वस्याथलाभेपु सुलमेषु सत्सु स्वार्थ तृणीकृत्य परसंरक्षणरूपमेवं डुछ्करं कर्म जने लोके एकेन शिबिना विना त्वद़न्यः क:कुर्यात् । शिबिरपि कृते पुरा कृतयुगे कृतवान्। त्वं तु इद़ानीं पापिनि कलौ करोषीति ततोऽवयतिशयितसुचरितस्त्वमिति भावः। इद़मपि पुष्पम् ॥ २४ ॥

१ आव्मग $\mathrm{G} . \mathrm{E}$; for चन्दन द़ास E. reads श्रेष्टिन्. २ अर्थजातेपु H.; आह्मलाभेपु the Ms. P. in the edition H. ₹ R. has त for द in संवेदने; परस्योदेजने H.; B. and H. have जनः for जने. ४ श्रेष्टिन्. for this G. ५ B. and H. add एससो में ब्थिरो णिचओ; G. एुसो ट्थिरो णिचओ; N. agrees adding में before णिचं; M. om. whole speech. ६ E. adds खर्जमाकृष्य; तिष्ट om. in B. E. G. ७ तार्हैं oin. in C; B. reads राजकोपः; R. and G. नरपतेः कोपः. = B. E. add बाहू प्रसार्यं; E. adds भूदो before लि. In the following word E. has नु for णु, द्टि for ह, and A, and P. have हीअ for छु; अत्तनो for अत्तणो E ; G. and N. have धि for हि in the word following; B. E. and H. have अहिअारस्स अणुरूअं (E. has नु for णु). ९ R. has सकोधम् here; E. has that and further ख़्रमाकृष्य । दुरात्मन्दुष्ट 1 सारद्रव सारद्ररव उच्चं; M. and P. have शार्दूरव twice. $90{ }^{\circ}$ ताम् om. in N ; शास्यताम् $\mathrm{C} . \mathrm{E}$; ताबत् for अथवा G .

उच्यतां दुर्गपालको विजयपालकः गृद्टीतगृहसारमेनं सपुत्रकलन्रं संयक्य तानर्रक्ष यानन्मगा वृपलाय कथ्यते। बृपल एवास ग्राणहरं दण्डमाज़ापयिप्यति।

शिष्य:-यदाज़ापयन्युपाध्यायः। श्रोप्टिने, इ्त इ्तः।
चन्द्नद्रास:-अजं अअमाअच्छामि । (स्वगतम) दिहिआ मित्रक्जेण में विणासो ण पुरिमदोसेण । (क) (परिकर्य शिपट्येण सहं निष्कान्त:।)

चाणन्यः- ( सहर्पम! ) हंत, लब्ब इदार्नीं गाक्ष्यः। कुनः त्यजत्य प्रियवत्र्राणान्यथा तस्यायमापदि । तथँचांसापदि प्राणा नूनं तस्यापि न श्रियाः ॥२५॥
(क) आर्य अयमागच्धामि । डिप्प्या मिन्रकार्येंण में चिनागों न पुरुछढ़ोपण ।
बृपल एवेति। इदें छन्मना हितागमननिरोधनं निरोधः। छद्मना कपटेन हितागमनाय खेंप्रसिद्बये चन्द्नद़ासनिरोधान्। यद्वा हितं राक्ष़समागमयतीति हितागम: हितागमनस्य हितराक्ष्सागमनहेतुमूतस्य चन्ढ़नढ़ासस्य निरोधनान् ।
g G. and E. ahd अस्मद्धचनात् after thi-; for पालको B. F.. Ci and H. have पाल:. For पालक in विजयपालक: B. E. (i. real पालश्ध; II. aml K. पालः; N. पालकश्व. ₹ $)_{\mathrm{m}}$. in (i.: रक्ष before तावन् L. E. (i. I. N. (E. having रक्षताम ); G. and N. om, मया which fullows; स एवास्य (i. B. з G. reals सर्वस्वहरणं; E. सर्वस्वहरं; M. प्राणाहरणं; N. प्राणाहारं. अ इ़ीत before this (i. B. y उन्थाय before this I). E; for अअमा following, (i has अयमा ; K. and P. अमा ; E. आं (i. and E. read ग for the अ $1 n$ अच्छामि; K. reats अच्छह्मि for this last; E . has आन्मग for स्वग and दिध्रिया for दि़्ट्रिआ. \& Om, in M. R; befure मित्तकजेण E; E. has ना for णा in the following worl after which B. adds जणिदो ; for the fullowing word A. and (i. read नafter which M. and li, had so; li. has पुर्स for पुरिस. ७ G. om. शिन्ह aml has instead इति befure पारे. $=0 \mathrm{~m}$. in R.M. N; न for it P; दिष्टना (i:L, has दुरात्मा before राक्षमः ९ तथास्याप्यापदि E. which also has ध्रुवं for नृनं.

## चागन्व:- शाईरच शाझरन।

( प्रविइय ।)
शिधग:-उपाध्याय, आज़ापयं। चाणक्यः किमप कलकलः।
शिष्य:- विभाइ्यं।) उपाध्याय, एप सतु शकटदासं वध्यमानं वः्यभूमरादायं समपक्रान्तः सिद्वार्थकः।

चाणक्यः-- (स्तगतम। ) साधु सिद्वार्थंक, कृतः कार्याग्म्मः। (प्रकाशम।) प्रस्य किमपकान्तः। (सकोधम्।) वत्स उच्यतां भागुरायणो यथा त्वरितं संभानयंति।
(निएऋम्य प्रविउडय च ।)
शिष्यं:-( सविपाद्म। ) उपाध्याय, हैं धिक्त कप्टम् अपक्ऋान्तो भागुरायणोडपि ।

कृत: कार्यारम्म हति। अयमपि विन्टुः। त्वरितं संभाबयेति निग्यह्य समाधाय वा सिद्वार्थकमानयेति वाहोडर्थः। त्वमपि तन सह गत्वा कार्य साधयेति आन्तरो गुढार्थ:।
g Om. in B. G; M. I. Fi. and H. om. this and next two speerhes: E (which has हारद्न') add रे ज्ञायतां किमतत् and on. next two speeches ₹ B. adds तु "fier thic; (i. um. उपाध्याय. ३ B. reads ज्ञायतां किमेतत्. \& B. has निष्छन्य विभाध्य पुनः प्रविइय संभ्रान्तः शिष्यः; M. K. B. प्रविभ्य शिष्य:; E. agrees with K. and adds सखिपादम् ; G. om. खलु; E. adds सिद्धार्थक: after this and om, it at the end of the speech; R. and M. trauspose the order of the next two words. y बध्यस्थानादादाय M. R; G. has समुपक्रान्तः E, has सहनिःकान्तः ६ B. G. N. have साधु after this; P. also apparently; N. om. कृतः-रम्भ:; G. om. that and प्रकाशम् alsu, and has कुतः instead, but over the line it has कृतः कार्यारम्भ:; E. has व्वया atter कृतःः ७ किमुष ${ }^{\circ}$. G ; कथमप E ; (i. has प्रकाशम् instead of सक्रोधम्; R. adds इव alter सकों . \& B. G. insert एनम् before सं; for ये B. P. read य; G. N. insert एनम् between © वय and इति. ९ च before शिष्य: om. in R. and (G. (readiug पुनः before प्रविश्य and शिष्य: before this stage direction and omitting सविषादृम्). E. has निष्कम्य पुनः प्रविश्य। शिष्य: and B. has श्रिष्यः पुनः तथा कृत्वा प्रविश्य सविपादम्न ।; 11. शिष्यः निफ्कम्य पुनः प्रविश्य सवि. ; Om. C. 90 उप for अप ${ }^{\circ} \mathrm{G} ;$ अपि at the end of the sentence om. in G. E.

चाणक्यः- ( ख्वंगतम् ।) त्रजतु कार्यसिद्बये। ( प्रकाशम् । सकोधमिव ।) वत्सं उच्यन्तामस्मद्वचनाद्र्र्यटपुरुषद्तडिद्रातातलगुप्तराजसेनरोहिताक्षविजयवर्माणः शीघ्रमनुसृत्य गृद्यतां दुरात्मा भागुरायणेः।

शिष्य:-तथथा। (इति निष्कम्य पुन: प्रविश्य सविषादम्।) हाँ धिक् कष्टम्। सर्वमेव तन्त्रमाकुलीमूतम्। तेऽपि खलु भद्रभटग्रभृतयः प्रथमतरमुपसेतापंक्रान्ताः।

चाणक्यः-( ₹वगतम्।) सर्वर्था शिवाः पन्थानः सन्तु। ( प्रकाइाम्।) वत्से, अलं चिषादेन। पशय।

ये याताः किमपि प्रधार्य हृदये पूर्व गता एव ते ये तिष्ठन्निंत भवन्तु तेडपि गमने कामं प्रकामोद्यमाः।
अपक्रान्ता इति। अस्मदिप्रसिद्दूय एव गता इत्यर्थ:।
ये इति। किमपि प्रधार्य हृदये अस्मद्विरोधं मनसि कृत्वेति बहि:। अस्मत्कार्यमेव साधयितुमिति गुढम् । सर्वा अपि प्रकृतय: सुखेन यान्तु न हि तद़वलम्बेनाहं कार्य साधये बुद्विबलैनैव सर्च साधयामीयर्यः। अयं चतुर्वर्णनिर्वर्णनं वर्णसंहारः। ब्राह्मणादिचतुर्वर्णान्तःपातिनीनां प्रकृतीनां ‘ये याता:' इल्यादिना निर्वर्णनान्निर्देशात्रयोद़शमझ्नम्। तृतीयाङे वक्ष्यमाणं तेषामुद्न्तमानेष्यामीति गुढाशयः ॥ २६॥

[^38]
## एका केवलमेने साधनविधौ सेनाइतेम्योऽधिका नन्दोन्मूंलनदृष्वर्यर्यमहिमा बुद्विस्तु मा गान्मम ॥ २६॥

 （ उत्थाय औंकाशे लक्ष्यं बद्धा।）एप ढुरात्मनो भद्रभटग्रभृती－ नाहेंरामि।（ आह्मगतम् ।）दुरात्मनू राक्षस केढानीं गमिष्यसि । एपोडहमरिचादवन्तम्स्वच्छन्द्य मेकचरमु ज्ञलदानशक्ति－ मुत्सेकिना मद्वलेंन विगाहमानम्। बुद्ध्या निगृद्य वृषलस कुते क्रियाया－ मारण्यकं गजमिव प्रग्रुणीकरोमि ॥ २७॥
（ इति निष्कान्ता：सर्वे।）
प्रथथमोऽङः।
इचच्छन्दूमिति। स्वच्छन्द्रं निरङुरां स्वपक्षमनाश्रिय्य विजातीयं परपक्षं कथमाश्रितोऽसीति तव कोऽपि नियन्ता नास्तीयर्यः। एकचरमिति। वयमत्र नन्द़वंशसंबन्धिन：सर्वे स्वजना वर्तामहे तान्विहाय तन्रैकश्चरसीति भावः। उज्वलदान श़्त्कि परकृल्योपजापार्थ महता कोशसंचयेन स्थापित：इाकटद़ास इति वक्ष्यमाणबहुठ्ययकारिणम् । उत्सेको दुरभिमानो अरातिह्स्तगतो विनइयेन्न तु चन्द्रगुपेन संद्धीतेति पष्ठाङ्ळे वक्ष्यमाणदुरभिमानवता मदु－ बलेन विगाहमानमस्मद़पकाराय चेष्टमानं त्वामारण्यकं गजमिव प्रगुणी－ करोमि। यथा आरण्यको दुप्टगजः शनैर्गर्तपाद़ दढरजजुबन्धनादिनोपायेन संबाहनादिक्रियायां प्रगुणीक्रियते वशीक्रियते। एवं त्वामतिसंकटे पातयि－
？अर्थ for एव B．and H．२ नन्दो त्पाटन．E．з．G．E．om．all आका－बद्द्धा； B．has प्रल्यक्षवत् before आकां．B adds खलु after एप．\＆भद्दमुख．$G$ ；for आहरामि G．reads ग्राहयिष्यामि；F．and H．ग्राहयामि；M．and G．have स्वग ${ }^{\circ}$ for आत्मग ${ }^{\circ}$ which follows；R．has आः before दुराह्मन्；G．and E． om．इद़ानीम् which follows；B．N．G．E．read यास्यसि for गमिष्यमि．५s उत्सेकिनम् R；बलमदे़े B．E．G．H．；विगाह्यमा ${ }^{\circ}$ R．G．E．；विदह्यमानम् H．६ M．has प्रवणं करोमि；R．प्रचणीक．७ Before this B．has इति मुऩाराक्षसे； P．has इति मुद़राराक्षसनाम्नि नाटके मुद्रालाभः；A．has सुद़ालाभो नाम；N．has इति मुड़ालाभो नाम and समात्तः after अ⿳亠丷厂⿱幺小心：

त्वागतिकतया यथा स्र्यमेव प्रवणो भवसि तथा कियायां वृपलमाचि－ ब्यक्रियायां वझीकरोमीट्यर्थः। एप यत्नः।＇प्रयन्नम्तु तद़म्रातौ ब्यापा－ रोडतित्वरान्वितः＂इति लक्षणणन् । इत्थं यत्नतिन्दुसंबन्धन्धपप्रतिमुग्न－ मंधि：। विन्दुप्रयन्नानुगुण्येनास्य संधेः त्रयोढ़शान्यप्यझानि च यथामति योजितानीति मूक्महप्रिभिरउधार्य संतोप्रन्यम्॥ २७॥

＇प्रल्यभ्भनेतृचरितो बीजन्यक्तिपुरस्कृतः।
अ票ों नानार्रकारार्थः संविधानरसाश्रयः ॥＇इति ॥
कतेंदें नाटकम्याद्युतरमविलसत्संविधानप्रव्रीण：

नत्तलक्ष्ये तद्नानुसरणविपयंक्रमसम्मद्विधानां
राजश्रीइ्यम्बकार्यानुमतिगुतितितिं वीक्ष्य तुॅ्यन्तु सन्त：॥
इति श्रीटुण्टिराजड्यासविरचितायां मुढ्राराक्षसड्याख्यायां
प्रथमोऽङ⿱彐⿰冫⿰亅⿱丿丶丶⿱亠乂⿰丿丨二殳刂：समाप：।

## मुद्राराक्षसम ।



## द्वितीयोझ्कः।

## ( तत: प्रविशल्याह्तिण्डिक:।)

## आह्टितुणिक:

## जाणन्ति तन्तजुत्ति जहा्विअं मण्डलं अहिलिहन्ति।

 जे मन्तरक्खणपरा ते सप्पणराहिने उवअरंन्ति ॥ ? ॥ (क)(क) जानन्ति तर्रयुन्ति यथास्थितं मण्ठतमभिलिखन्ति। ये मत्रद्र्षणपरास्ते सर्पनराधिपावुपचरन्ति ॥
अथ राक्षसकृतोपायवृत्तान्तकथनाय प्राृ्याश्रापताकासंबन्धरूपो गर्भ-संधिध्दितीयेनाक्केनारम्यते-‘गर्मस्तु दृद्रव्यन्य बीजस्यान्वेषणं मुहु:'
 कथया पताकास्यया नश्रस्याहृप्रस्य चाणक्यनीतिरूपस्य बीजस्याप्ये मुहुरन्वेपणान्। पताकापाश्याशानुगुण्येन गर्मसंधरहझ्नानि-
'अभूताह्रणं मार्गों रूपोदाहरणणे कमः।
संघहः्र्रनुमानं च तोटकाधिवले तथा।
उद्देगसंं्रमाक्षेपा द्वादशाधान्यनुक्रमात्, ॥'
तत्राहितुण्डिकच्छद्मधारिणो विराधगुपस्य सर्व प्राकृतं वचनं प्रस्तुतोपयोगिच्छझ्चाचरणममूताहरणम। प्रस्तुतस्य राक्षसं पति कुसुमपुरवृत्तान्तकथनस्योपयोगे छद्माचरणात् ।

जानन्तीति। ‘तब्रं स्वराश्तिन्तायां शाख्रैषधमयेपु' इति वैजयन्ती। तन्रे ₹वराण्रचिन्तायां विपैपधविझोपे च युक्कित यथावज्ञानन्ति। म-

Q जानन्दि P. In word tollowing G . has छ $\begin{aligned} \text { for न्त; } \mathrm{E} \text {. has यु for जु }\end{aligned}$
 जहात्थिअं; G. has ल for लि and P. M. and R. निदु for नित्ति. २ R. has अ before उब $^{\circ}$; P. and $E$. have चर for अर ; B. चर ; P. and M. have न्दि for न्ति.
(अंकाशो।) अज, किं तुमं भणामि- 'को तुमं' त्ति। अज, अहं सु आहितुण्डिओ जिण्णचिसो णाम। किं. भणासि - 'अहं वि अहिणा खलिद्धुं डैच्छामि’ ति। अह कढ़रं उण अजो विचिं उचजीयदि । किं भणासि- "राअउलमेवकोहि" त्ति 1 णं खलदि एंच्व अज्जो अहिणा । कहं विअ । अमन्तोमहिक्कुस लो वालग्गाही मत्तमतद्ञआरोहि लन्दाहिआरो जिद़कामी राअमेवओ ति एंदे आर्य, किं ल्यं भणसि-‘कम्न्वम् ’ इति । आर्य, अहं खल्डु आहितुण्डिको जीर्णविषो नाम । कि भणगि- 'अहमपि अहिना खेल्रिनुमिच्छ्धामि' ण्डलं राष्तरं माहेन्द्रादि़ि़ेकतायन्रं चाभिलिग्बन्ति चिन्तयन्ति रंखाकारेण लिखन्ति च। तन्रमन्रादिपु अल्यन्तमवहितार्मना सर्पनराधिपोपचरणं कर्त्तर्यमिति गीत्यर्थ:॥ ? ॥
'किं त्रवीपयेवमिल्यादि विना पान्रं नर्वीति यन। शुत्वेवानुक्तमप्येकस्तत्स्यादाकाशभापणम् । अप्रविक्टै: सहालापो भबेढ़ाकाग़भापणम् ॥'
Q E. aulds लक्षं बड्दा. B. G. E. om. तुमं. In next word K. has of for जा; G. has अं for में and E. ति for त्ति; A. om. कोन्ति. २ क्बु B; B. also has दु for तु in next word; नामा E; B. addls पुनराकाशो after this; वि for वि B. E. ₹ इच्छम्मि for हृच्छामि R; P. and G. om. त्ति after this; B. E. G. N. read ध for ह; G. aud N. read nest word as कअरां; E. कवरं; E. also reads पुणणो for उण and (with G.) has अजो after उवजीवद़ि; R. A. P. have उ for वि in विन्ति; M. reads बुर्ति; N. has आजिआदि for उ-दि. G. has आजिदद्वि; N. om. अजो. \& B. has पुनराकारो before this; P. G. N. have कुल fur उल. E. reals रायकुल. For लिश्ति G. 1. have simply त्ति; P. has "हीति; N. om. त्ति. and B. has ओं for को aul R. यो; खलिक्टु G.;
 अथांच्त; N. has कधं for कहं; A. P. कहिं; E. has simply कथं; (i. has कथंत्ति; A. P. M. N. om. अ in अमन्तों. P. realls मन्तौ for मन्तो; (i. कुगलो for कुसलो. E. has अनोमहिं and कुराल्गो. \& B. has before this
 लद्दां; R. मद़गआरोही; A. पमत्तमत्तंगआरोही; M. मन्तगआरांहा; N. मत्तगअवरोहणे च; B. मत्तगअनरारोही. A. P. have fि fur हि; E. has गारो for ${ }^{\circ}$ आरो; B. G. N. have अ for द弓; E. न. In the next worl B. R. have राजं N. E. रायं; E. aldling कुल after this; G. and E. also have को for ओ. © A. P. read पुने; G. has before it तद़ो जेव्व; E. ततोप्येव.

तिणिण वि अवस्सं विणुगसमणुहोन्त्ति। कहं दिहुमेत्तो अदिक्नन्तो एसो । (पुनराकाशो।) अज, किं तुमं भणासि-‘किं एदेसु पेड्डलंलसमुग्गएसु, त्ति । अज्ज, जीविआए संपादआआ सप्पा । कें भणासि-‘पेक्खिदुमिच्छामि’ त्ति । पसीददु अजो ।

इति। अथ कतरां पुनरार्यों वृत्तिमुपजीवति । किं भणसि-‘राजकुलसेवकोऽस्मि' इति। ननु खेलति एव आर्योंडहिना। कथमिव । अमन्बौौघिकुझाल्रो व्यालग्राही मत्तमतङजजारोही लबधाधिकारो जितकाशी राजसेवक इल्येते न्योडप्यकइ्यं विनाइगमनुभवन्ति । कथं दृपमात्रोऽतिकान्त एषः । आर्य किं ंवं भणसि—‘किमेतेषु पेटकसमुद्ञकेषु’ इति । आर्य, जीविकायाः संपाद़काः सर्पाः। किं भणसि-‘प्रेक्षितुमिच्छामि’ इति । प्रमीद्वत्वार्यः। अस्थानं खलु एतत्। तघदि कौतूहलं एहि एतसिन्नावासे दर्शायामि । किं भणसि-‘इढ़

तदाह——आकाशे इति ।

9 B. om. वि; G. has पुरिसा instead of it and E. reads एदे पुरुविन्नपुरिसा विणासं. M. has होन्दि; E. has ${ }^{\circ}$ हवन्ति; B. has भवन्ति; G. अनुभवन्ति; कथं for कहं B. E. N. om. कहं-एसो; G. has for the whole इति अधनिक्कन्तो; E. om. दिदू . B. has दिह्हमत्तो; P. दिश्पमतो; अति. . E; अदिक ${ }^{\circ}$ P;E. om. एससो and has पुनरप्याकाशो लक्षं बद्द्रा. ₹ H. constructs the verse here conjecturally thus-वालग्गाहि अमन्तोसहिकुसलो मत्तगअवरारोहो। राअकुलसेवओंत्ति अवस्सं तिणिण वि विणासमणुहोन्ति ॥ ३ N. adds मण्डण after अज; B. E. G. om. the किं which follows and B. and G. read उण किं after तुमं. ४ पेडिआ R.; पेडा B. E ; पेट्टल G. N. Instead of ${ }^{\circ}$ एसु B. E. N. C. have केसु; F. om. त्ति following; B. has अप्प before जीविं; B. and G. om © ofter जीविआ; E. has या insted of आए. For संपादृआा G. has सं-या. E. सं-का. H. has सड़ाढा after सप्पा. ५ B. has before this पुनराकाशो; A. M. R. have भणसि for following भणासि. पेडक्सिदुं G.; पेखिंदु P. which has ${ }^{\circ}$ मीति; for ${ }^{\circ}$ मित्ति; G. om. त्ति and R. has इच्छम्मित्ति. B. repeats पसीददु. E. has पेखीयदु twice; P. पेक्खदु.

अद्वाणं सु एद्म्। ता जइ कोदूहलं एहि एदास्सिं आवासे द्ंसमि। किं भणासि-'एदं खु भट्टिणो अमचरक्समक्स गेहम्। णतिथ अह्मारिसाँणं इह पवेसो' त्ति। तेण हि गच्छहुदु अजो। मम उण जीविआए पसादेण अत्थि एत्थ पनेसो। कं एसो वि अतिकन्तो। (क) (स्वगतम्। संस्कृतमाश्रित्य ।) अहो आशर्थर्यम्। चाणक्यमतिपरिगृह्हीतं चन्द्रगुप्तमवलोक्यं विफलमिव राक्षमप्रयत्नवगच्छामि । राक्ष्सर्मतिपरिगृहीतं मलयकेतुमवलोक्य चलितमिवाधिराज्याचन्द्र• गुप्तमवगच्छामि कुतःः।

खलु भर्तुरमात्यराक्षमस्य गृहम्। नाम्लय्माद़गानामिह प्रंगःः' इति । तनन हि गच्छत्वार्यः । मम पुनर्जीविकायाः प्रमाढ़ेन अर्सीाह म्वेगः । कथंमोडनि अतिकान्तः।

## संकृतमाश्रिल्येति । वस्तुतः स्यस्योत्तमत्वात्सगतं संस्कृतबचनम् ।

१ अत्थानं B.; अत्थाणं C ; for word following B. N. have क्गु; जादि for जह् A. M. P.; जहि E.; B. adds दे after this; for कोन् ${ }^{\circ}$ G. E. R. have कोउ ${ }^{\circ}$; N कोङ ${ }^{\circ}$ P. कोदु ; B. E. G. have ता after को-लं, N. has जेन्व befure आवासे, पविसिअ after this; G. also has प ${ }^{\circ}$; B. has आआसे and पुनराकासे after दंसमेम; for किं-एदं E. has इदं. २ Before this B. has इघ; om. इह after it; for ${ }^{\circ}$ हा ${ }^{\circ}$ ( . has "हम ; N. um. इह following and I). has प्पवेसो after that; B. has तु for दु and N . hias ता for तेण हि precelling. B. (i. om. ममउण adding ( मे (i.) मम before पवेसो. R. has मह for मम. ₹ P. om. © after जीविआ and has ये for दे in next word; B. and E. have प्पसा ; A. and N. and G. have पसाएुण; A. P. R. have इृह for एँथ्थ; N. has मम before परें; E. has पसाणाध्थमेइहपवंसो। संसछ्छतमाश्रयति। आत्मगतम्। अहो (Se: श्ति after पवसो in L.E. N. G; A. reads कहं; G. कथं; अव A.;अदि N.
 स्वगतम् and G. has आश्रर्य after स्व omitting अहां आश्रूर्यम्. B. 1eals दिशोवलोक्य सं...स्वग. \% M. repeats this. ч A. P. G. N. have अवेक्ष्य for अवलोक्य. ६ I. M. om. मति. B. adlls च after परिगृहींतं; मवंक्ष्य G. N.; (i. N. also have राज्यान् after this omitting अधिराज्यान्. ; A. कmall from राक्षस to गच्छामि. l'. reads राक्षसमबंक्ष्य विफलामच चाणक्यम्रयत्न. मवगच्छामि. © B. and II. have तथार्हि fur this.

कौटिल्यधीरज़ुनिघद्वमृर्तिं

## मन्ये सिरां मँर्यनृपसं लक्ष्मीम्।

उपायहस्तररंपि राक्षसेन
निक्कुष्यमाणाामिव लक्षयामि ॥२॥
तदेवमनयोः गुर्द्धिरालिनोः सुसचिचयोर्विरोधे संशयितेत नन्दकुलेलक्ष्मीः।

विर्द्योर्भृशामिह मव्रिमुख्ययोमहहावने वनगजयोरिर्वान्तरे।
अनिख्वयाद्नजवशयेव भीतया
गतागतैंध्रुवंनेंम खिद्यते श्रिया।। ३।
तयार्वद्माल्यराक्षसं पइयामि। (इति परिकम्य स्थिते: ।)
‘कौटिल्यधीरजुनिबद्यमूर्तिम्’ इलन्र रूपकानुप्राणिता उत्रेक्षा ॥२॥ अनिश्रयादिति। अनिश्रयादन्यतरविजयानिर्धारणात्। अत्रोपमानुप्रा-
 भव:' इति लक्षणात्। कौटिल्यधीरजुनुनिद्धेति उपायश ङ्रा राक्षसेन निकृध्यमाणा इति अपायशझका तांभ्यां कार्यस्य मौर्यश्रीसैयैयस्य संभवः कादाचित्करेवेन संभावना। विराधराक्षसयोर्महती संवादृकथा पताका-‘प्रतिपाच्य कथांँ स्यात्पवाका ठ्यापिनी कथा’ इति लक्षणात्, अनयो: संबन्धादयं गर्भसंधि:॥ ३॥
 इति लक्षणात्। पूर्वाझान्ते चाणक्येन मद़घलेन विगाहमानमिति राक्षसकु-

9 B. E. N. G. have कुलस्य for नृपस्य. ₹ G. has इह for अपि; उपायहम्तेन च, the MiS. M. in H. ₹ निःकृं. G. E.; निष्कृ. A. M.; विकृ B. ¿ सुनयशा ${ }^{\circ}$. E. B. H.; E. om. सु in सुस . ५ E. adds राज्य after कुल; G. has इयं for नन्द; after लक्ष्क्यीः B. G. E. add लक्ष्र्यते। कुतः; N. लक्ष्यते। यतः; A. and P. simply यतः. ६ R. and M. have अन्तिके for अन्तरे. ७ B. has भृश for ध्रुच; R. has इव for इह. ¢ B. and G. add अहम् after यावत्. ९ B. and G. and E. om. इति \&c.; R. and M. add द्वारि before स्थितः.
( तत: प्रविश़ल्यासनस्से: पुरुपेणानुगक्यमान: सचिन्तो राक्षस:।) राक्ष स:- (स्याषपम् ।) कप्टं भो:, कप्टम् । बृष्णीनामिव नीतिविकमगुणव्यापारशान्तद्विपां

नन्दानां विपुले कुलेऽकरुणया नीते नियत्या क्षयम्। चिन्तावेशसमाकुलेन मनसा रात्रिदिवं जाग्रतः

सैवेयं मम चित्रकर्मरचना भिश्ति विना वर्त्तते ॥ \& ॥ अथवाँ।
नेंद़ विस्पृतभत्तिना न विपयव्यामझभू้ढात्मना प्राणपच्चुतिभीरणणा न च मया नात्मप्रतिश्थिनां। अल्यर्थ परदासमेल्य निपुणं नीताँ मनो दीयते

देवः सर्गगतोडपि शात्रवचधनारंराधिःः सादिति ॥५॥
तस्य विगाहनस्य नीतिप्रयोगस्यास्मिन्नङे वक्ष्यमाणस्य सूचनात्। यद्वा अङ्दावतरणम्-‘यत्र स्याढुत्तराङार्थ: पूर्वाङ्ふार्थानुसंगतः। असूचिताङपात्रं तदङ़ावतरण मतम् ॥' इति लक्ष्णात्। अन्र वक्ष्य्यमाणस्य क्ष्पणकशकटढ़ासादि निग्रहम्य पूर्वाङ़ार्थानुसंगतत्वाद़ाहितुणिडकप्रवेशास्यासूचनाच।

वृष्णीनामिति । नीतिविकमरूपौ गुणौ तयोर्यापारेण प्रयोगेण शान्ता गमिता ण्यर्थोडन्तर्भावितः द्विपो यैरिति बहुत्रीहिः। अकरुणया नियत्या दैवैन। सैवेयं नन्देपु जीवत्सु याह़ी़ी ताह्र्येव चित्रकर्मग्चना विचित्रपौरुपन्यापार: भित्तिमाश्रयं विना वर्त्तते स्वामिनो विनैव मुधा च्याप्रिय इति खेद्ः ॥ ४ ॥

नेदुमिति। विपय亏्यासझो विपयोपभोगप्रवणता। स्वर्गगतस्वाम्याराधनेच्छया नीतौ मनो दीयते न पूर्वोक्तहेतुभिरित्यर्थ:। इंद़ तश्वानुकीर्त्तनं मार्ग:॥ ५ ॥

ง स्वभवनगतः after this B. E. N. Q; after अनुग G; E. has सचिन्तः here before पु . २ B. and E. add before this ऊ.धर्वमवलोक्य. ₹ om. in 11. ४ व्यापार for व्यासङ in B.; रूढ for मूड MSS. except B. E. N. G. P. צ ${ }^{\circ}$ प्रतिष्टेच्दुना R. M. ६ ${ }^{\circ}$ बंधैरारा ${ }^{\circ}$. P.
(आकाशमवलोकयन् सास्सम्।) भैगवति कमलालये, भृशमगुणज्ञासि। कुतः।

आनन्दहतुमपि देवमपास्य नन्दं सेत्तासि कि कथय वैरिणि मौर्यपुन्रे। दानाम्बुराजिरिव गन्धगजस्य नाशे तन्र्रव किं न चपले प्रलयं गतासि ॥ ६॥
अपि च अैनभिजाते,
पृथिन्यां किं दग्धाः प्रथितकुलजा भूमिपतयः पतिं पॉपे मौर्य यद़सि कुलहीनं वृतवती।
प्रकृर्यां वा कारग्रभवकुसुमप्रान्तचपल
पुरन्ध्रीणां प्रज्ञा पुरुपगुणविज्ञानविमुखी ॥ ७।।
अपि च अविनीते, तदहहमाश्रयोन्मूलनेनैन त्वामकामां करोमि। (विचिन्स्य।) मया तावत्सुहृत्तमस्य चन्दनदासस गृंहे गुहजनं

आनन्द्हेतुरुमिति। स्पश्रम् ॥ ६॥
टु:खावेशेन अनभिजाते इल्यादिगालनम् । अभिजाता: कुलीनाः ।
पृथिन्यामिति। पुरन्द्रीणामिल्यर्भन्तरन्यासोऽलंकार:—‘जक्तिर्थान्तरन्यास: स्यात्सामान्यविशोपयो:' इति। भगवति कमलालय इल्याढ़ राक्षसस्य वितर्कप्रतिपाद़नं वाक्यं रूपं नामाक्रम् ॥७॥

विचिन्लेति। आश्रयोन्मूलनहेतुगुपायं विचिन्य तमेव प्रपश्चयतिमया तावदिल्यादिना।
\& R. adds हा before this. ₹ नन्द्मपास्य देवं R. ₹ रक्ता B. N. G. H.; दु:कुल for वैरिणि E ; घिकृत H. ; द्त्तक the MS. M. in H. \& हो before this G. ५ पापं E.; कृत ${ }^{\circ}$ for वृत ${ }^{\circ}$ B. E. ६ प्रकृत्यैवाकां. R. M. ज G. adds अयम् after अहम्. $<^{\circ}$ मीति G. \& om. G. which also has नि:क्षि ${ }^{\circ}$ in the next word but one; निःऋामता for निर्गचछछता E .

निक्षिप्य नगरान्निर्गच्छता न्याग्यमनुप्टितम् । कुतंः । कुमुमपुगाभियोगंग प्रति अनुदासीनो राक्षस इति तत्रसानामसाभिः सहंककार्याणां देशपाद़ोपजीविनां नोयमः शिधिलीभविप्येति। चन्द्रगुप्रशरीरमभिद्रोगधुमसत्प्रयुक्तानां तीक्ष्णरमदायिनामुपसंग्रहार्थ परकृत्योपजापर्थ च महता कोरूसंचयेन सापितः शकटढ़ामः। प्रतिक्षणमरातिवृत्तांन्तोपलन्धये तत्संहतिभेद्नाय च ब्यापारिताः गुहृद्रो जीवसिद्विग्रभृतयः। तक्किममर्त्र बहुना।

## इपात्मजः सपदि सान्वय एवं देवः

शार्दूलपोतमिन यं परिपोर्ण्य नषः तसँंब बुद्विविशिखेन भिनब्भि मर्म

वेर्मींभव्वयद्यदि न दैवमहग्यमानम् ॥ $<\|$
चन्द्रगुपेत्यादि । तत्संहतयो भढ्रभटाढ़यः जीवसिद्विना भेद्विता इल्यस्य भ्रमः। इंद़ प्रकृतोटकर्पाभिधानमुद़ाह्रणं राक्षसेन प्रकृतकार्यस्योंकर्पाभिधानात् ।

इश्रात्मज इति। इश्रा आत्मजा चस्येति हेतुगर्भविशोपणम्। निकृष्टक्षेत्रजातमपि यं मौर्य इश्रात्म जत्वात्रिप्रापत्यत्वादुत्तमक्षेत्रजापल्यवन् परिपोप्य नप्ट:। स्वपोपकघातकत्वेन शार्नूलपोतटृप्रान्तः। तम्यैन मौर्यम्य मर्म बुद्धिविशिखेन भिनच्मि मेत्स्यामि यड़ि दैनंतं न वर्मीभवेन्। वर्मरूपकं
 प्रतिक्त्तु शाकुगयमिति भाव:। अत्र मया तावद्यिय्यारम्याटइग्यरूपमिलन्तनेन राक्षसस्योपायापायश़के॥ ८॥
g कि कारणमिनि instuad of this in B. E. ... (i; G. has नु after प्रति. A. has उदा ${ }^{\circ}$ for अनुद़ा in next word. ₹ I. B. add इति atter this; N゙. om . अभि in अभिड़ों and adds यातानाम् before अस्म and च after it. ₹ G. and E. have कृत्योपक्षेपसंग्रहार्थ च. H. has प्रकृत्युपजापार्थम् ४ कोष 13. K. M. ч. P. om. अन्त; B. E. N. read सेढ़ाय; E. has मया for the च following. ६ P. om. अत्र. ७ णप P. E. = ${ }^{\circ}$ पुप्य. B. G. N. ९ मर्मी P.; भवनन्नजदि for भवेद्यदि न G.; ${ }^{\circ}$ महप्टरुपम् M. R.; महइयरुपम् A. P; B. has अमृइयमानम्.
(तत: प्रविशाति कश्चुकी ।)

## कश्नुकी

कामं नन्दुमिव ग्रमथ्य जर्या चाणक्यनीत्या यथा धर्मो मौर्य इ्व कमेणे नगरे नीतः प्रतिप्टां मयि ।
तं संप्रत्युपचीयमानमनु मे लब्धान्तरः सेवया
लोभो राक्षसवज्ञाय यतते जतुं न शक्रोति च ॥ ९॥ (परिक्रम्योपैस्टृ्य च ।) इद्ममात्यराक्षसस्य गृहम्। ग्रविशामि । (प्रविइयावलोक्य च ।) स्वस्ति भवते।

राक्ष्स:-अर्य, अभिवादये। प्रियंनद़क, आसनमानीयताम्। पुरुर्षः-एदं आसणम् । उपविसदु अजो। (क)

## ( क ) इद्मासनम् । उपविशतु आर्यः।

कामं नन्दुमिति। यथा चाणक्यनीया नन्द्ं प्रमथ्य कुसुमपुरे मौर्यः प्रतिष्ठापितः तद्वज्जरसा कामं विपयाभिलापमुपमर्च्य मयि धर्म:प्रतिश्टापितः। वार्द्वंके विपयवैराग्ये कामं विहाय धर्ममेन सेवितुमुत्सहे इति भाव:। संप्रति मलयकेतुसेवया लबधान्तर: लबधावसरः राक्षस: यथा तमुपचीयमानं वर्द्विधणुं मौर्यमनु लक्ष्यीकृत्य जयाय मौर्यजयायेत्यर्थ:। 'लक्षणेश्थंभू-त- इति कर्मप्रवचनीयेनानुना योगे द्वितीया। यतते जेतुं च न शाक्रोति न शक्ष्यति चाणक्यनीते: प्रबलत्वात्। एवं सेवया कुलाचारादावइयकत्वेन गले पतितया राजकुलसेवया लचधावसर: मे मम लोभ: सेवाविषयोऽभिलाष: वार्द्वकोचितस्य धर्मस्य जयाय यतते जेतुं न शक्रोति च। कुलाचारतया यथाशक्ति राजकुलं सेवमानोऽपि वार्द्धकोचितं शमद्मादिकं धर्म

१ जरसा N.; यया for यथा M. R. ₹ प्रसह्य M. R. ₹ B. E. G. have अपि for अनु; चिरात् for जयाय noticed in footnote H .; तं for च at end $P$. 8 नाध्येन परिक्रम्य instead of $\mathbf{4} \ldots$ च and यावत् before प्रवि G. agrees om. स्य in राक्षसस्य. N. agrees with text om. स्य. For प्र..च. G. has परिक्रम्योपविइय; E. परिकक्योपसृत्य; B. reads हृ्दा। अयममाल्यराक्षसः। परिक्रम्योपसूत्य च। अमाल्य स्वस्ति भवते. ५. E. has अवलोक्य before this; B. G. N. have जाजले after this; B. has आसनमत्रभवत उपनय; N. G. E. आसनमत्रभवतः. ६ B. R. have प्रियं for पुरुप:; आसनं for आसणं G. E.

कन्डुकी - (उपपविइय 1) कुमारो मलयकेतुरमाल्यं विजापयति। चिरात्प्रभृत्यार्यः परित्यक्कोचितसंस्कार इति पीज्यते मे हदयम् । यद्यपि सहसां सामिगुणाः न शक्यन्ते विसर्त्रु तथापि मद्विज्ञापनां मानयितुमर्हत्यार्यः । (इलाभरणानि प्रदूइर्य।) इमान्याभरणानि कुमारेण स्यरीरादवतार्य प्रेपिंतानि धारयितुमहल्यमाल्यः।

राक्षस:-आर्य जाजले, विज्ञाप्यांमसद्वचनात्कुमारः। विस्मृता एव भवन्रुणपक्षपातेन स्खामिगुणाः। कितु ।

## न तावन्निर्बौंयःः परपरिभवाक्रान्तिक्हपण्णवहाम्य्यँरेमिः प्रतनुमपि संस्काररचनाम्। न यावनिःःशोपक्षपितरिपुपक्कस निहितं 

नोपेक्षे इति भाव:। 'उपचीयमानमपि' इति पाठे उपचीयमानं जेतुं यतते जयाय न शक्कोतीति ठ्यवहितान्वय: किप्रिए। अनेन कन्चुकिनिर्वेदेन राक्षसोद्यमस्य चाणक्यनील्या भावी उपमर्द़: सूचित: ii ९॥

सुगाझ्जेति। सुगाझनामकप्रासादे परपरिभवकर्तृकाकान्तिराक्रमणं तेन कृपणैर्द़ीनैरित्यर्थः। इद़मिति बुद्विस्यपरामर्शः ॥ ?०॥
g G. E. B. add नाद्येन before this and अमाल्य after; कुमारो om. in G. २ आर्यः ow. in G; B. E. G. add रारीर after उचित. ₹ B. E. G. have सहसा after गुणाः. H . omits सहसा. ४ मम विं E ; $\mathrm{G} . \mathrm{om}$. मानयितुम् which follows. B. has दर्शायित्वा. for, प्रदइर्य; G. has इत्याभरणं दर्शायति. E. agrees reading दर्शायित्वा. B. and E. add अमाल्य after this. ч G. has इदमा $\ldots{ }^{\circ}$ णंशरीं ...र्यकमारेणम्रेपितंधार ; E. इ.... णं कु...तार्यायाय श्रेपितंधार ; B. E. N. G. read आर्यः for अमाल्य:. ६ B. has मत् for अस्मत्. ७ E. G. have मे for एव and E. has ${ }^{\circ}$ पातिना for ${ }^{\circ}$ पातेन; B. reads विसमृता मया स्वामिगुणास्तन गुणपक्षपातिना. \& E. has ${ }^{\circ}$ भवकान्त; R. ${ }^{\circ}$ भवःकान्त. ६ क्षयित B. N.

## कन्रुकी-अमाले नेतरि सुलभमतत्कुमारस। तत्प्रतिमान्यतां

 कुमारस प्रथमः प्रणयः।राक्षसः- आर्य कुमार इवानतिकमणीयवचनो भवानपि । तदनुनुष्टर्ये कुमारसाज्ञा।

कश्रुकी-( नाख्येन भूपणानि परिधाष्य।) स्तस्ति भगते । साधयाम्यहम्।

राक्षस:-अर्य, अभिवादंये। (क्व्युकी निष्कान्न्तः ।)
राक्षसः-प्रियंत्वेदक, ज्ञायतां कोउसद्रर्शनार्थीं द्वारि तिप्टतीति। मुंरुप:-ज अमचो आणवेद्दि त्ति । (परिक्म्य आहितुणिक्ं हैंद्या ।) अज्ञ, को तुमम् । (क)
( क) यदूमाल्य आज़ापयतीति। आर्य, कस्त्वम्।
साधयामीति। प्रायेण व्नन्तकः साधिर्गमेररेथ प्रयुज्यते।
निए्कान्त इति । इं प्रस्तुतोपयोगि समाधानवचनं संग्रहः। प्रस्तुतस्य राक्षसस्योत्साहस्योपयोगित्वात्। यद्वा प्रश्तुतस्य चाणक्योपायरूपस्य वीजस्योपयोगि इंदे भूपणदानं समाधानचचनम्। अनुपदेमेव राक्षसेन सिद्धाथैकाय पारितोपिकतया दाए्यमानानामेपामेव भूपणानां निर्वहणे कूटलेखे उपयोक्ष्चमाणत्वान्।

و G. aud E. add अमाल्य before this; N. substitutes it for अमाल्ये; N. E. B. add र्वयि after this; E. reauls नेतर ${ }^{\circ}$ ( (. नेतद ${ }^{\circ}$ for the नेतरि which follows; G . E. read कुमारेण for कुमारस्य. २ परिपण्यतां G ; प्रथम: om. in G; M. only om, the visarga. ₹ om. in R.; इव नारित M. R.; 'वदनति G; R. G. MI. add मे before भवानपि. \& "यताम् E.; कुमाराज्ञा G. for next word. ५ आभरणानि M; संधार्य for परिधाप्य E. ६ G. om.साध-हम्. ७ वादयाम्यहम् G. © Before कन्नुकी in G ; B has कञ्ञुं स्वनियोगं साधयान्यहमिति सत्कृतो निद्कान्तः. \& G. om. क; B. has कोयमस्मदं ; M. R. कोमद द्वारे; B.E. G.M. om . इति after तिष्टति. 90 B. R. M. have प्रिय. for this throughout ; अजो B. E. N.; अमजो R.; देवो G.; दि इति (f.; दीति P.; E. om. त्ति; E. has पुरुप: before परिक्रम्ग. for which B. E. N. G. read निष्कम्य. 99 प्रति for द्धा G; B. and N. add णं before अज्ञ and G. reads अद्ध for अज.

आहितुणिड्डःः-भद, अहं खु आहितुण्डिओ जिण्णविसो णांम। इच्छामि अमन्चंस्स पुर्दो सप्पेहिं खेलिदुम्। (क)

पुरुष:-चिद्ध जात्र अमचस्स णिवेढ़ेमि । (राक्षसमुपस्टृ। ) अमन्च, एसो सु सप्पजीवी इ्च्छादि सपषं दुंसेदुम्। (ख)

राक्षस:-(वामाक्षिस्पन्दूनं सूचयित्वा आत्मगतम्।) कथं प्रथममेन्न सर्पद्र्शनमू । (प्रकाशम् ।) त्रियंनद्क, न नः कौतूहलं सर्पे । तत्परितोष्य विसर्जैयैनम्।

प्रियंबद्कः-तथां। (इत्युपस्स्य ।) अज, एसो खु दे दुंस्णकझेण अमच्चो पसाढ़ं करेदि। ण उण सप्पद्संसणें। (ग)
(क) भद्र, अहं खल्वाहितुण्डिको जीर्णविषो नाम। इच्छाम्यमाल्यस्य पुरतः संवैं: खेलितुम्।
( ख) तिष्ठ यावद्मात्यस्य निनेढ़यामि। अमाल्य, एश खलु सर्वजीवी इच्छति संर्प दर्शायितुम् ।
(ग) आर्य, एष खलु ते दऱूनकार्येणामाल्यः प्रमाढ़ं करोति।न पुनः
कथं प्रथममेव सर्पदुर्शनमिति शङ्कारूपः संभ्रमः।
१ E. has जिनविल्वोलाम; G. om. this; P. has जिणण. ${ }^{\circ}$ For इच्धामि which follows R. P. read इच्छाम्मि; A. M. इ्च्छेमि. २ B. N. have रख्बस after अमच; E. has पुरिओ for पुरदो. ₹ (\%. adds द्वाव before this; A. and E. substitute it for जाव. \& B. E. have अज; P. II. R. om. खु; B. N. read next word as सप्पोपजीवी:; M. R. read द्वंसिड़ं; for सप्पं....नुं. N. has सप्पेहिं खेलिं; E सप्पेहिं खेलिदुं; G . सप्पेहिं खेलिकुं; B . सप्पेहिं अमचस्सप्यरदो सेलिदुं. ५ स्पन्दं P. E. (which has also क्ष for क्षि); 1I. G. E. read स्वग ${ }^{\circ}$ for आत्म . ६ G. कथमेव; R. कथं प्रथमं मे.; R. and E. have भद्र before प्रियं; कुत्र . B. E; B. adds अस्ति after this; and it and G. have सर्पदर्शोने for सर्पेंदु; G. and E. read मे for न: preceding कौनू.; G. has इतः for तत्. $७$ B. has जं अजो आणवेदे। निष्कम्य आहितुणिडक्रमुपसृल्य; E. agrees omitting निष्क्रम्य and reading यं अय्यो; G. has ज देवेः आणवेड़ि इति निःःक्यूाहितुण्डिकं प्रति; भद्ध for अज B. E; E reads फलेग for कजेण; G. फलेण ते; N . has अदुंसणेण for दं-जेण. \& G. has पुण for उण and G. and E. om. सप्प; B reads अमचो अदंसणण प्रसादं करेढ़ि ण उण दंसणेण.; R. संदंसणेण for सप्पदें. H. reads अदृंसणेणावि.

आहितुण्डिकः-भद्देमुह, चिण्णवेहि अमचं ण केवलं अहं सप्पजीवी पाउडकवी क्खु अहम्। ता जड् मे दंसणेण अमचो पसादं णु करोदि ता एदं पत्तअं वाचेदु त्रि। (क)

## पियंबद्कः-(१ैंन्र गृहीत्वा राक्षसमुपसृल्य।) अज, एसो खु

 अमचं विण्णवेदि णें केवलं अहं सप्पजीवी पाउडकवी क्यु अहम् । ता जइ मे अमचो दंसणेण पसाद़ं ण करेदि तद़ो एदं वि दांवं पत्तअं वाचेदु ति। (ख)सर्पदर्शनेने ।
(क) भद्रमुख, विज्ञापयामात्यं न केवलमहं सर्वजीवी, प्राकृतकविः खल्वहम्। तसाद्यि मे दर्रानेनामात्यः प्रसाद्ं न करोति तदा एतत्पन्रकं बाचयत्विति।
(ख) आर्य, एष खल्वमाल्यं विज्ञापयति न केवलमहं सर्पजीवी प्राकृतकविः खल्वहम्। तस्माद्यदि मे अमात्यो दूऱीनेन प्रसाद़ं न करोति तदा एतद़पि तावत्पत्रकं वाचयत्विति।

१ B. E. N. G. om. मुह; R. reads ${ }^{\circ}$ सुख; B.E.N.G. after विण्णवेहि add मम ( मह G.) वअणेण ( वच ${ }^{\circ}$ E. ); B. E. read न for ण.; B.N. read सप्पोपजीवी; E. om. अहम्; the next word is read as पाउय in E.;पाउअ in B.G.N.; for कवी P. and G. read कबी; R. कई and N. कइ; मम for मे B.; om. in G; for what follows A. reads अमचो दंसणपसादं ण \&c.; N. P. अ...णेण पं \&c. २ न E.; om. in M. and R.; तद़ो for ता A. N.; P. reads एतं for following एदं.; B. has पि after एदम्; E. has तु; B. विदाव and N. वि; B. and N. read वाचेढुंपसीदढुत्ति; E. agrees reading य for द. ३ पन्रकम् $E$; G. om प-त्वा; अमच for अज्ञ B. E. N. G.; खु om. in F; for next word E. has सप्पजीवी; B. N. आहितुणिडओ which G. adds before अमचम्. ४ न E. which omits अहम् after केचलम्; B. reads सप्पोपजीवी after this; R. reads पाउडकई; B. N. पाउअकवी; E. पतियुकवी; G. पाउअकवी; अहं om. in P. M. R; R. A. om. ${ }^{\circ}{ }^{\circ}{ }^{\circ}$; R. M. om. ण before करें ; E. has न; ता for तदो B; E. om. it. ч पि B.; पिदाव E; om. G; next word E. reads पत्त्रयं; B. N. read चाचेदुं पसीदुदु त्ति; E. agrees om. त्ति; G. वाचिभप .

राक्षस:- ( पैन्रं गृहीव्वा वाचयति।)
पाऊण्ण निरवसेसं कुसुमरसं अत्तणो कुमलद़ाए।
जं उग्गिरेइे भमरो अण्णाणं कुणड़ तं कजं ॥ ?? ॥ (क)
( विचिन्ल्य स्वगतम्।)अये, कुगुमपुरवृत्तान्तज़ो भवत्प्रणिधिरिति गाथार्थः। कार्यव्यग्रत्त्रान्मनसः प्रभूतत्वाच प्रणिधीनां विस्मृतम्। इदानीं स्मृतिऋपलब्धा। व्यक्रमाहितुणिकच्छद्मना विगधगुप्तेनानेन भवितव्यम्। ( प्रकाशम्।) प्रिंयंयदक, प्रवेशयँयम्। सुकविरेषः। श्रोतव्यमसात्युभापितम्।

प्रियंवद्कः-तर्थां। (इल्याहितुण्डिकमुपमूल्य।) उपसप्पदु अजो। (ख)
(क) पीव्वा निरवरोषं कुसुमरसमालमनः कुगालतया। यदुद़िरति धमरःः अन्येषां करोति तकार्गम् ॥
(ख) उपसर्पतु अर्यः।
अये, कुसुमपुरवृत्तान्तज्ञ इति। इयं संचिन्तितार्थप्रात्तिः कम:। पूर्व द्वारि कस्तिप्रीति कुमुमपुरवृत्तान्तहरचारगमनस्य संचिन्तितस्य प्राते:।

कार्यंग्यमश्र्वादिति। इश्रजनानुसंधानरूप मधिनलमझम्रम्।
व्यक्तमाहितुण्डिकेति। इदं हिज्नादृम्यूहनमनुमानमङ्नम्।

१ पत्रकं E. After गृहीत्वा E. adds स्वगतमू. २ दाउण B. M. E. पानुण P.; कौसुम M. ₹ उग्गिरदि B ; उग्गिरंति E . (भमरा); C . has ज for जं preceding this. B. E. I. G. have तं before अण्णाणं and not before कजं; ति for इ in कुणइ A. P.: यि G. \& B. G. have राक्षस for this; E. om. this and next word; M. R. read आत्म for स्व; N. has रक्ष ${ }^{\circ}$ । अये कुसुमरसम् । आँ ततो भवर्प्रणिधिरिति गाथार्थ:; B. E. G. add अहम् after ज्रो and G. has त्वत् for भवत्; B. E. G. add a च before इति. E. N. add आ before कार्यं B. आ:, y B , has before this कुसुमपुराढ़ागतेन; $G$. om. अनेन after this. ६ B. E. N. G. read जं अजो (G. देनो; E. अमचो) आणवेदित्ति (इति G. N.) निष्कम्य (निः फ ${ }^{\circ}$ G. N.; omitted in B.) आहिं। (सप्पनु in G.)

आहितुणिडकः-( नाख्येनोपसृत्य विलोक्य च स्वगतम् । संसक्छृतमाश्रिल्य ।) अयममात्यराक्षसः। स एपः

## वामां बाहुलतां निवेइय शिथिल ${ }^{3}$ कण्ठे निवृतानना सकन्धे दक्षिणया बलान्निहितयाप्यङे पतन्त्या मुहुः। गाढालिङ्गनसङ्पीडित मुखुखं यस्योद्यमाशाङ़नी सौर्यस्योरसि नाधुनापि कुरूते वामेतरं श्री: स्तनम् ॥?२॥ ( प्रकाशम्।) जेदु अमचों। (क) <br> राक्ष्पर्स:-(विलोक्य।) अये विराध์- (इल्यर्धांत्ते।) ननु

(क) जयतु अमात्यः।
वामामिति। अनुरागबलात्र्कन्धे निहितयापि यदुद्यमभयन्नुहुरङ पतन्न्या दक्ष्षिणया वाहुलतयोपलक्षिता इति शोषः। गाढालिझ्ननसझ्झेनासक्या पीडितमुखं चिपिटीकृतचूचुक्कं चथा तथा चन्द्रगुप्तेऽल्यन्तमनुरक्कापि राक्षसोद्यमाशाड्बिनी सती स्वाभिलपितं गाढालिज्निनरूपमुपभोगं न संपाद्यतीति संभोगाभिलाप: शृङारः। अन्र गाढालिङ्ननाकरणस्य यढुघमाशाङि:च्वेन समर्थनाटकाठयलिद्नमलंकार:। 'समर्थनीयस्यार्थस्य काव्यलिए्नं' समर्थनम्' इति लक्षणणात्।

अये विराध इति परिजनं प्रति रहस्यगोपनार्थमद्द्धोक्ति:। प्ररुढइमश्रु-
$g^{\circ}$ सृत्याब $^{\circ}$ B. E; G. om. च and G. E. have आत्म for स्व omitting संस्कृ०- ल्य; B. also om. this; A. P. have it before स्वं; R. om. च स्व‥ २ G. E. B. add अये before अयम्; B. E. and तिप्टति । संसकृतमाभ्रिल्य after राक्षसः; N. only adds तिष्टति; R. and M. have य फुष: for स एष:; G. omits it and E has यः स एपः. ₹ शिथिलां E.; विवृ . B. H.; वबृ. . G. 8 सुखं B. $ч$ जअनु जअदु अमच्चो $\mathrm{B}_{\mathrm{F}}$; जयदु २ देवो अ $\mathrm{G} . ;$ जयदु ₹ अज्ञो $\mathrm{E}_{.}$; जयदु जयदु अज्जो अमचो N;A. has जेनुअजो. ६ G. M. and N. add गुप्त after this; P. om. नु in ननु and has सम for इम in इमश्रु:; B. after ${ }^{\circ}$ क्षे has विरुडस्मृतिः; G. विरूठस्मश्रो; E. विरूढस्मस्तु; N. विरुस्मत्तो. All other Mss read परूढश्मश्रु:; H. reads विरूढइमश्रु:.
 म्यतामितः परिजनेन। त्वमपि साधाधकारमशून्यं कुर।
प्रियंबदक:- तथा। (ईँति सपरिजारो निफ्कान्त:।)
राक्षर्स:-सखे विराधगुप्त, इद्मासनम्। आसताम् ।
( विराधगुत्रो नंम्येनोपविप्टः।)
राक्षस:-(निर्वष्ण्य।) अये, देवपादपपद्मोपर्जीविनोऽनस्चेयम्। (इति रोढ़िति ।)

विएधगुस:-अलममात्य शोकेन । नातिचिराद्मात्योऽस्सान् पुरातनीमचसामारोपयिष्यति ।

## राक्षस:—संखे, वर्णय कुसुमपुरवृत्तान्तम्।

रिति चोक्तनाक्यस्यान्यथाकरणेन पूरणम् । विराधप्रवृद्धइमश्रुरिलेककरणम्। विकृतो राधो वेप: तन्रूपाणि प्ररूढानि इमश्रूणि यस्य।

स्वाधिकारमशून्यमिति पर्रवेशनमद़त्वा द्वारि अवहितस्तिप्टेस्यर्थः। ससे वर्णय इति इयं ठ्यापिनी कथा पताका ।

१ भुजगंगे A. P. N.; विनोद़यामः B. N.; ${ }^{\circ}$ द! E and H.; ${ }^{\circ}$ दम्तव G.; ${ }^{\circ}$ श्राम्य ${ }^{\circ}$ M. P. R; B. om. इतः; G. reads मत् for it; N. नः २ स्वमधधं for स्वाधि B. G. E. ₹ B. E. N. G. read ज अमचो ( देवो G. अययो E.) आणवेदि ( दु E) त्ति ( हुति G. ) सपरिजनो निष्कान्तः (L. E. read last word as निःक्रान्तः \& E. has विलोक्य here. ч यदाज्ञापयल्यमाल्यः before this in B. N; G. E.
 before निं.; G. has सबाध्पम् after it; E. has simply निर्वण्यंत्वम्; अहों for अये B. N: G. has नन्द fur it.; R. G. E. om पद्म; B. E. N. C. add जनस्य after ${ }^{\circ}$ जीविनो; B. has इयम् before अवस्था; C. E. N. oll. इ्यम्. ७ M. R. read अलमलम्ं; B. E. G. have अमात्य अलम् \&c. e B. has नृनम् before पुरा; E. पुनः. ९ B. E. add विराधगुत्त here; B. E. aud G. add इदानीम् after वर्णग्य.

विराधगुसः-अमाल्य, विस्सीर्णिः खतु कुसुमपुरवृत्तान्तः। तत्कुतःश्रभृति वर्णयामिं ।

राक्षसः-सखे चन्द्रगुप्पसैव तावननगरप्रवेशात्प्रभृति असस्र्रयुक्तैः तीक्ष्णरसदादिभिः किमनुप्टितमित्याद्वितः श्रोतुमिचछामि।

विराधगुपः-एप कथयामि। असित तावच्छकयवनक्रिरात-
 श्वर्बलै रुद धिभिरिव प्रलयोचलितसलिलैः समन्तादुपरुद्वं कुगुमपुरम्।

राक्षसः— ( राक्रमौक्कृष्य ससंभ्रमम्।) अयि, मयि सिति कः कुगुमपुरपुपरोत्सर्ति । प्रवीरक प्रवीरक, क्षिप्रमिदानीम्।

प्रोंकारं परितः शरासनधरैः क्षिम्रं परिकम्यतां द्दारेपु द्विरैदैः "्रंतिद्विपघटाभेदक्षमैः स्रीयताम्।
अस्तीति क्रियाया वाक्यार्थ: कताई । प्रवीरकसदार्नींतनः संनिहितोsनुचरः।

प्राकारमिति। शनुुनलल्य दुर्बलत्वकथनं सहानुगयायिनां प्रोत्साहनार्थम्। इद़ं रोषसंभ्रमचचनं तोटकम। अयं बीररस: सायीभावः—‘विभावैरनुभावैच्च साच्विकैन्र्यमिचारिभि: । आनीयमान: ख्वादुव्वं स्यायीभावो रस: समृत:॥'
9. B. E. G. om खल्रु; B. E. N. add आज्ञापय before कुतः; G. has आज्ञापयतु; M. has ततः for तत्. ₹ B. G. have कथयामि; E. कथयामीति. ₹ B. om. एव.; N. om. व only. धृ मत् for अस्मत् B. E; B. has also प्रणिधिभिः for ग्रयुसैत्र:. In the word following G. and E. read रसदैः; all other Mss. read रसदायिभिः; E. om. आदितः: ч P. and A. om. पारसीक; G. and N. om. बा-क; R. and M. read बा-क before पा-क ६ पर्वतक G ; प्रलयकालचलितसलिलसंचयै: B. N. G.; E. H. have गम्भीरै: for संचयै:. ७ E. reads ससं ... शस्त्रमाकृष्य.; M. has उपसृज्य for आकृष्य; B. G. om. अयि; E. reads आः: © ${ }^{\circ}$ मवरो ${ }^{\circ}$ for ${ }^{\circ}$ मुपरो $^{\circ}$ B.; A. P. om. next word; G. has वीरक वीरक and adds इति after रेल्स्सति; R. has प्रवीरः; R. M. add सर्वतः after क्षिप्र ${ }^{\circ}$. Q घाकारान् B ; ${ }^{\circ}$ रः E ; परिक्षिप्यताम् B. G; प्रतिक्षिप्य ${ }^{\circ} \mathrm{E}$. g० पर for यति B. G. E.

त्यक्त्वा मृत्युभयं प्रहर्तुमनसः रात्रोंले दुर्धले ते निर्यान्तु मया संहैकमनमो येपामभीष्टं यशः ॥ १३॥

विराधगुस:-अमाल्य, अलंमावेगेन। बृत्तमिद्ं वर्ण्यते।
राक्षम:-(नि:भर्यु्ये) कटं बृन्तमिद्म् । मया पुनर्जातं स एवायं कालें ड़ति। ( शब्बमुल्मूध्य।) हा देव नन्द् सरासि ते राक्षमं ग्रति ग्रमादातिशययम् । त्वमत्र सङ्भामकाले

## यंत्रपा मेशनीला चरंति गजबटा राध्षसस्तन्र यायादेतत्पारिप्रनाम्सः ़्ुति तुरगबलं बार्यतां राक्ष्येन।

 पत्तीनां राधसोडन्तं नयतु बलमिति प्रेपयन्मद्यमाज्ञामज़ामी: ग्रीतियोगात्सितमिच नगरे राक्ष्यानां सहस्तम्॥?ध॥
## विराधगुसः - ततः समन्तादुपस्द्वं कुसुमप्पुरमवलोक्य बहुद्विव-

 संपरृंत्तमतिमहद्धुपरोध"चरायमुपरि पाँराणां परिवर्तमानममहमाने तस्सामप्यनर्स्रीयां पौरजनापेक्षया गुरछामेल्यापकान्ते तपोवनायपारिभ्वान्भोवस्समीरणलोलसागरकहोलवन् प्रतिर्ड़ीनं यस्य สन् ॥ २४ ॥

१ मुक्वा B. E. N. G.; इान्रोर्बलं हुर्वलल् E. २ अलममाल्यावें N.; मिदा।नीं वर्ण्य R. M. ३ B. E. (i. om. नि: :ब्वस्य and read कथम् for कृम्, \& G. N. and E. ald वर्तने before इति; B. agrees omitting अयम्. M. reads रास्तमाकृष्य; B. E. (.. add सास्नम् after that: सर्वार्थिसिद्बे for नन्द्ध E; M. reads भ्रमाद़ा before राक्षं ; R. omits प्रति, B. E. N. G. H. read स्मरति ते राक्षसः प्रसाद़ानाम् । यस्वमः काले. For these last words B. reauls यस्वेवंविधे काले. ५ चलनि. B, E, N; G. reads चलित; ववान्भप्रतिनुं for वान्मः:ुुति नु ${ }^{\circ}$., धार्यतामू for वार्यताम् B.N.G.H. द राक्षसम्नन्नयनु A.P.; ' सोन्तनं G.N. $\bigcirc$ संह B.; 'सीन्र्यानिं (G.." 'मिह for ${ }^{\circ}$ मिव B. G.; B. E. N. G. H. read after this stanza ततन्नतः. = पुप्प for क्षमुम B. N. e वृत्तं महं M, "ृृत्तमह R. E.; ©बसप्रभृतिमहं . G. B. яo B. N. om. अपि.; N. om. सुर्जामपेत्य.; M. reads सुरद्नामेल्यपरिका; R. नु....ल्यम्रका; B. सु....मुपेय्यापकां; G- and E. have अपकान्ते before भुर ${ }^{\circ}$; E . adds तस्मान् befure तपोचनाय.

देने' सर्वार्थसिद्दौं खामिविरहात्र्रशिथिलीकृत्रयनेषु युष्मद्नलेपु जयंघोषणाव्याघातादिसाहसानुमितेष्बन्तनगगरवासिष् पुनरपि नन्दराज्यम्रल्यानयनाय सुर३्नया बहिरपगतेष्षु युष्मायु चन्द्रगुप्रनिधनाय युष्मन्र्रयुक्तया विपकन्यया घातिते तपख्खिनि पर्वतेश्वरे।

राक्षसः——सखे, पर्याश्चर्यम्।
कर्णेनेव विपाङन नुकुरुपव्यापादिनी ₹क्षिता हन्तुं शक्किरिबॉर्जुनं बलवती या चन्द्रगुप्रं मया।
सा विण्णोरिव विण्णुगुतहतकस्साल्यन्तिकश्रेयसे हैर्डिं्चेयमिकेत्य पर्वतनृषं तद्धध्यमेवावधीत् ॥ १५॥

जयघोपणेति। पौरजनापेक्षा अनुमतिः। जयस्याबोपणा डिणिड्डाघातरूपा कर्तंव्येल्याज्ञापिते तद़करणं जयघोपणाव्याधातः तदादिसाइसै राजाइ्ञाभङ्ञादिए अन्तर्नगरवसिपु युष्मदूलेपेपु सत्सु इयन्बयः। अत: परमत्राबस्सानमनुचितमिति बहिर्गत्वा युह्ड्ड्लोश्थापनाद़िना नन्द्राज्यप्र्यानयनाय युष्मासु वहिपपगतेष्विस्यन्वयः॥

तपस्बिनीति। दीने इलर्थ:।
कर्णोनेति। कर्णेनार्जुनं हन्तुं बल्रवती एकपुरुपन्यापादिनी शक्तिरिव चन्त्रगुमें हन्वुं या विपाङ्जना मया रक्षितेति ठ्यवहितान्वयः। भ्रीकृषणवध्यं हैडिन्बेयं घटोकचममिव पर्वंतकमेल्य प्राप्य तद्वध्यं तेन विष्णुगुमेन परिपणितराज्यार्द्वलुछघेन बध्यमेवावधीत् ॥१५॥

[^39]
# विराधगुपः — अमाल्यं, दैन्सात्र कामचारः कि क्रियताम् । 

राक्षस:- ततमतरंः।
विराधगुपः - तैतः पितचधत्रासदपकान्ते कुमारे मलयक्ताँ विश्वैसिते पर्शतकभ्रातरि वँरोचके प्रकाशिते च चन्द्रगुपस नन्दभवनंप्रवेशे चाणक्यहतकेन आहूयाभिहिताः सर्व एव कुमुमपुरर्निवासिनः मृत्रधाराः यथा मांबत्सरिकादे शाद द्ध्दगन्नममये चन्द्रगुप्सस्स नन्द्भवनग्रवेशो भविष्यति। ततः पूर्वद्वारात्पभूति मंस्कियतां राजभवनमिति। ततः मृत्रधौंगरमिंहितम्-‘आर्य, प्रथममेन देवस्य चन्द्रगुपस्य नन्दर्भवनप्रवेशमुपलम्य मूत्रधारेण दासंर्मणा कनकतोरणन्यासादिभिः संस्कारविरोपेः संक्कृतं प्रथमगजभगनदोंरम्। असाभिरिढ़ानीमभ्यन्तरे मंक्कार आधेयः' ह़ति। तनद्वाणक्यवडुना अनादिश्रेनैव मृत्रधारेण दारुनर्मणा संक्छतंत राजभवनदारमिति परितु-

सूत्रधारा: शिलिपन:।
संक्कारविशेपैरिति। चन्द्रगुनोपरि तोरणपातनोघ्यमादि रूरूपै:। अभ्य-
१ सरेव G; C. and A. read next word as ढेनस्य; G. om. अन्र; G. 'चारादानिं क्रियताम्; B. N. कामचारः किमत्र कियते. ₹ R. A. on. one ततः ३ ततः - केतौ om in G; M. om. ततः; B. बधपरित्रा ; A. P. बधाद़प; B. N. add कुसुमपुरात् after क्रान्ते; M. and R. om. कुमारे which fullows. \& B. N. add च here; बैरोचने for बैरोचके M. N.; वैरोधके E; च om. in R. G. E. P. ५. E. has बंश for भवन; क्येन for क्य...केन (; M. I. G. om आहाय. ६ M. R. om. नि and B. E. N. G. have सर्व एव after this; सूत्रकारा: for सूत्रधारा: M; G. om. यथा which fullows; E. H. have सांत्रत्मरिकड़्तलग्मत्रशान; B. N. have सांकत्मरिकवचनाद़यैयार्द्वरात्र \&c.; ( G. and E. and अद्य before अर्द्ध and read रात्रि for रात्र; B. N. add एवाभिमन: before चन्ड़:; वंश for भवन E.; B. E. N. ard ड़ति after भविप्यानि; for न...रात् G. E. read अन्तःपुरद्वारम्रवेगान्त M. Y. have नतः पूर्वड्रारमवेशान् ; B. N. have तनः प्रथमद्धारात्. ง सूत्रकारं M. here as elsewhere. < वंश fur भबन E. ९ G. has सन्कृते राजदारारे; B. संस्कृतं प्रथमराजदारम्; N. agrees but reads प्रथमम्; B. E. N. G. read अस्माभि: after इड़ारीम् which follows, and G. adds अपि before अम्यन्तरें" स्कारोविधेय. B. E. N.; स्कार आभिधेय: C., A. adds च before चाणक्य; B. G. E. R, om. सूत्रधारेण.

शे ेनें सुचिरं दार्वर्मणो दाक्ष्यं प्रश्याभिभितम्-‘अचिरादस्स दाक्ष्यस्यानुरूपं फलममधिगमिष्यसि दार्वर्मन्।

राक्षस:--( सोद्देगम् ।) सखे, कुतश्राणक्यवटोः परितोषः। अफलमनिएृफलं वा दार्वर्मणः प्रयन्नमवगच्छामि। यदनेन बुद्धिमोहादथवा राजमक्तिप्रकर्पान्निंयोगकालमप्रतीक्षमाणेन जनितथाणक्यबटोश्वेतसि बलवाँन्विकल्पः। ततस्ततः।

विराधगुसः-ततथाणक्यहतकेनानुक्रूलग्नवशार्दंद्द्ररान्रसमये चन्द्रगुप्पस्य नन्द्रवनप्वेशो भविष्यतीति शिल्पिनः पौरांध गुहीतार्थान कृत्वा तसिन्नेव क्षणे पर्वतेश्वरभ्रातरं वैरोचकमेकासने चन्द्रगुग्तेन सहोपवेशय कुतः पृथ्वीरीज्यविभागः।

न्तरे संरकार इति। तीद्धणरसद़ानशायनगृहशयितहननाद्रिरूप इति गूढोऽभिसंधि:।

अनुरूपं फलं वधरूपं फलमिति गुढम्।
राजभक्तीति। राश्रि सर्वार्थसिद्दौ भत्तिप्रकष्प: बैरिनिधनेन भक्यतिशयपदर्रानम्। अयमपकारिजनाद्रयमुद्देगः।

ततः्धाणक्यहतकेनेलादि । इढ़ं चाणक्यस्सेप्रर्थोपायानुसरणमाक्षेपो नामान्ल्यमझम्ञ ।
g B. G. E. H. om. इव; B. E. N. G. read सुचिरम् after दार्वर्मणः (P. reading रुचि for सुचिं); E. om. दार ${ }^{\circ}$; G. has दार्वर्माणमू.; अभिनन्द्य. B. N.; अभिम्रशास्य G ; E. adds इति after दाक्ष्यम्. २ फलं before अनुरूपम् P; G and E. have दारवर्मन् before फल; N. before अधिग ; M. R. E. add इूति at the end of the sentence. दारवर्माधिगमिष्यतीति H. ३ मधिग ${ }^{\circ}$. A. P. ४ राजप्रकर्ष नयता कालमप्रतीक्ष्यमाणे \&c. G.; प्रकर्ष नियता अभियोगकालमअतीच्छमानेन $\mathrm{G}^{\circ} \& c . \mathrm{E}$; प्रकर्षतया वा कालमप्रतीक्ष्यमाणेन $\mathrm{G}^{\circ} \mathrm{N} ; \mathrm{B}$. agrees with text reading संजनितः for जनितः. ४ महानू A. P; R. om. one ततः. ६ B. adds अद्य before अर्द्ध. ७ R. has पृथक् for पृथ्वी; G. has राज्यप्रविभागः; E. राज्यार्द्यप्रविभागः; N. पृथिवीराज्यार्द्धभागः; B. पृथ्वीराज्यार्धभागः.

राक्षस:-किंनातिसृष्टःः पर्वतकआत्रात्र बैरोचकाय पूर्वर्रतिश्रुतः Cn? राज्याद्धविभागाः।

## विराधगुपः-अथ किम्।

राक्षसः-( सेंगतम ।) नियतमतिधूर्तेंन चाणक्यबडुना तस्सापि तपस्विनः केमप्युपांगुनधमाकलग्य पर्वतेइनरविनाशेन जनितमयशः श्रमार्टुमेपा लोकग्रसिद्विख्पचिता। (प्रकाशम्।) ततस्ततः

विराधगुपः — ततः प्रथममेव प्रैकाशिते रात्राँ चन्द्रगुप्तस्स नन्दभवनप्रवेरे कृताभिपेके किल वैरोचके विमलमुक्तामणिपरिक्षेपविरचितचित्रपटमंयवारवाणप्रच्छादितशरीरे मणिमयमुकुटनिविडनि-

उपचितेति। अभिवर्व्द्वतेल्यर्थ: । किलेत्यलीके । चित्रपटमयेति । 'क ज्चुको वारवाणोडस्री' इस्यमर:। मौलय: संयता: कचाः । ते मुकुटे

[^40]येमितरुचिरतरमाँलौं सुरभिक्रुसुमदामँबकक्ष्यावभासितविपुप्रवक्ष:सले परिचिततँमैरप्यनभिज्ञायमानाकतौ चाणक्यहतकादे श्राचन्द्रगुपोपवाह्यां चन्द्रलेखां नाम गैजनशामाख्य चन्द्रगुप्रानुयायिना राजलोकेनानुगम्यमाने देवैस नन्द्स मवनं प्रविशति तैरोचके युप्मत्रयुक्तेन दार्वर्मणा मूंत्रधारेण चन्द्रगुप्रोज्यमिति मत्वा तसोपरि पातनाय सजीकृतं यन्नतोरणम्। अन्रान्तरे बहिर्निग्गृहीतवाहनेपु सितेपु चन्द्रगुमानुुयायिपु नृपेषे युष्मत्प्रयुक्तेनैव चन्द्रगुप्रनिषादिना वर्वरकेण कनकद़णिड्डकान्तर्निनितामसिपुत्रिकामाक्रप्टुकामेनावलम्चिता करेण कनकझघష्बलावलेम्चिनी कनकद़ण्डिका।

## राक्षसः—डैंभयोरप्यसाने यतः।

विराधगुसः-अथ जघनाभिघातमुत्र्पेक्षमाणा गजवधूरतिजवनतर्यों गल्यन्तरमारूढवती। प्रथमगत्यनुरोधग्रत्याकलितमुक्तेन

निबिडं नियमिता यल्य। कुसुमदाव्नो वैकक्ष्यमुपबीतत्वेन निधानम्। राक्षेसैनैव चन्त्रगुमोपांग्रुवधार्थ तस्य निपादि़्वेन हास्तिपकत्वेन वर्वरकनामा सपुरुपो नियोजित इसर्थ:।

१B. has नियत for नियमित; वैकक्षका for वैकक्ष्या ${ }^{\circ}$ E; क्षिका B. N. G;B. om. विपुल coming after this. ₹ ${ }^{\circ}$ चितदर्शाने ${ }^{\circ} \mathrm{B} ; \mathrm{G} .{ }^{\circ}$ चितै.; $\mathrm{P} .{ }^{\circ}$ मानरूपाकृतौ; G. E. 'माने नृपाकृतौ; B. N. चाणक्याज्या; E. चाणक्यहतकस्याज्ञया. ३ B. N. नाग ${ }^{\circ}$ for गज ${ }^{\circ}$; E. चन्द्रलेखाभिधानां नागवशाम्; B. N. ${ }^{\circ}$ धां ना ${ }^{\circ}$. \& B. adds जवेन before this; G. B. read नन्द्रेवस्य. ५ om. A. P; B. G. have दारु after सूतं ; मन्यमानेन वैरोचकस्योपरि \&c. B. G. E; मत्वा चै \&c. N; B. N. have नि befure पातनाग्र. ६ M. om. नि.; G. has हि for बहिः; R. has वारणेपु for वाहनेपु; G. om. स्थितेष्डु. ७ भूमिपालेपु B. E. G; G. has वधाय after गगुस.; चन्द्रलेखानिषादिना H. \& B. has द़ण्ड for द्णिड्डका; कष्टु B. ९ B. has ${ }^{\circ}$ लामुखानल ; E. has "लामुखiलं. 90 स्वगतम before this E; B. N. add ततन्तत: at the end of the sentence. ig G. om. घ; M. om. ज. १२ Es om. न in जनन; B. N. read ततः before घथम․

म्रभ्रप्टलक्ष्यं पतता यन्रतोरणनाक्रेक्रेपाणीव्यग्रपाणिग्नासादयन्नंन्र चन्द्रगुप्ताराया बैरोचकं हतम्तपस्बी चर्वरकः। ततो दार्वर्मणा यन्त्रतोरणनिपातनाढ़ात्मनधमाकलग्य पूर्वमेतोत्तुझतोरण एल मैस हुछेन यत्रघट्रनवीज लोहकीलकमादाय हस्तिनीगत एव हैतम्तपम्नी बँरोचकः।


#### Abstract

राक्ष्वः——कप्र्म् । अनर्थद्ययमापतितम्। न हतश्वन्द्रगुप्रो हनौ वँरोचकवर्वरकौं दूँनेनें। अथ मृत्रधारो ढ़ार्वर्वा कथम्।


विराधगुस:- वँरोचकपुरः्सरेर्ण पदातिलोकैँनव लोप्टघातं हनः।
राक्षस:-(साम्नम्।) केटम्। अहो वत्मलेन मुद्धदा दारुवर्मणा वियुक्ताः स्मः। अथ तत्रत्यंन भिपजा अभयद्तेन किमनु प्टितम्।

> उयम्रपाणिरनासाद़्यन्निति। वैरोचकं हुन्तुमवकाए़मनासाद्यन्नि ग्यर्थ:। लोट्रघातमिति । लोप्टैहैंत्रा लोप्रघातं हन्तेर्णमुल्।

g B. E. om. प्र.; N. has च for it; (i. om लक्ष्यम्य ; (f. E. have उन् for आकृष्ट; B. N. read को after of and R. M. have of for ofr. २ ${ }^{\circ}$ माब्यंत्र E. N. which have also 'गुप्तम्रल्याशया; in next word. G. reads केन for कं; B. aud E. have after this द़ारवर्मणा. ₹ B. G. N. om. नि•; B. (i. read पानमात्मविनाशफलमबधार्य; E. N. H. agree reading आकलच्यय for अवधार्य; 13. and G. read रीघ for पूर्व follow ing. \& B. N. have स्थान; घटन fon घट्रन
 कीलमां ; पृ om. in IV. M. ५. E. om. नपम्ती. \& B. E. N. R. have हा bure this, B. N. add अमौं before हनँा. © N. B. H. have सावेगमान्मगनम्। नैतानुभौ हतँं। be fore देंनेन। and after it बयमेव हनाः। म्रकाशम्. For all this G. has न तौ हनौ हना वर्यामिति। प्रका ; E. has स्बगनम्.। न हनै। तौ मर्वंशा हता वयमिति। प्रका ; A. M. P. real वर्दररो for वर्वरकः; D. N. hate स Lefore सूत्र ${ }^{\circ}$ क for कथम्. $\mathrm{B} . \mathrm{N} .=\mathrm{B}$. संर...लांकेंगं; N . acrues adming पव्र before लोष्टं. For लोकैनैन G. has लोकैनै; E. om. णन. M.real- लोप्षबानेन. Q B. N. add भो कथ्म्; M. कप्पम्; (i. E. om. ड़ाॅ. ; C. has चिम्रयुना: for following word. و० तन्र तेन P'. K. E.; G. om तन्र; B. has तेन तन्र.

## विराधगुसः - संर्वमनुप्टितम्।

राक्षसः- ( सहर्पम्। ) किं हतो दुरात्मा चन्द्रग्गुतः ।
विराधगुस:—अमात्य, दैवान्न हतः।
राक्षसः—(सविषाद्म्।) ततिकमिदेदानीं कथयसि सर्वमनुप्टितमिति।

विराधगुसः-अमाल्य, कल्पितमनेन योगचूर्णमिश्रितमौपधं चन्द्रगुम्ताय। तंत्र्रत्यक्षीकुर्वता चणणक्यहतकेन कनकमाजने वर्णान्तरगुपल अ्याभिहितश्नन्द्रगुप्तः -‘वृंपल, सविपमिद्दमौपधं न पातन्यम्’ इति।

राक्षसः—शाठः खल्वसौ बडुः । अथ सं वैद्यः कथम् ।
विराधगुपः-तंद्वौपधं पायितो मृतथ्न।
राक्षसः — ( सविर्षाददम्।) अहो महान्विज्ञानराशिरुपरतः। अथ तस शयनाधिक्रतस प्रमोदक्स किं वृत्तम् ।

अथ तस्येति। शायनाधिक्रतस्य शायनगृहसंस्कारादिना राजप्र्योभनेऽधिकृतस्येल्यर्थ:।

[^41]
## विशधगुसः—यद्वरतरेपाम्।

## राक्षस:- ( सोद्देगम्।) कथमिने।

विराधगुसः-सं खत्रु मूर्खस्तं युष्माभिरतिसृटं महान्तमर्थराशिमवाप्य महता व्ययेनोपभोक्रुमारव्धवर्न। ततः कुतोडयं भूयान्धनागम इँंति पृच्छयमानो यदा वाक्यभेदान्बहूनगमत्तदा चाणक्यहतकेन विचित्रवधेन व्यापादितः।

राक्षसः- ( सोद्देगम्। ) कथमत्रापि दैवेनोपहता वयम्। अथ शयितस चन्द्रगुप्तस शरीरे प्रहर्तुमसत्प्रयुक्तानां रीजगृहसान्तर्भित्तिसुरद्रामेल्य प्रथममेव निवसतां बीभत्सकादीनां को वृत्तान्तः।

विराधगुपः-अमात्य, दारुणो वृत्तान्तः।
राक्षसः-(सावेगेमे।) कथं दारणो वृत्तान्तः। न खतु विदितास्ते तंत्र निवसन्तथाणक्यहतकेन।

विराधगुपः - अंमाल्य, अथ किम्। पाक्त चन्द्रगुपप्रवेशाच्छयन-
१ आत्मविनाशः B. N. G. २ E. om. इव. इ सखे for स E.; रनुमृं for ₹रतिसृ ${ }^{\circ}$ A. P; E. for next word reads प्रभूतमर्थ ; G. महानर्थं ; R. has जाल for राशि. ४ रहध्धः G. E; G. om. following ततः; P. G. om. अयम् ; E. has एवम्. ५ B. N. G. E. add तब before इति; B. N. add अयम् after पृच्छ्य ; 'नबदन् R. M.; ${ }^{\circ}$ न कथयत् B. N; E. reads बहून् before वाक्यं ; बहुवाक्यभेद्वमाकुलमकथयत् H.: चाणक्यहतकादेशाद्विचित्रेण व B.E. N. G. H.: चाणक्येन for चा...हतकेन. P. ६Om. A. P. R.; सवियाद्यम् M.: वयमेवावहता दैंबन B. N. E. $७$ नरपतिशयनगृहस्यान्तः सुरछ्रायां निवस. ${ }^{\circ}$ B. N.; नरपतिगृहस्यान्तःसु ${ }^{\circ}$ \&c. as in text (i.; नरपतिशायनगृहस्यान्तःसु \&c. as in text $\mathrm{E} ; \mathrm{P}$ ) has सताम् for निवसताम्. \& A. P. को वा बृ. Q R. M. om. all from अमाल्य here to अथ किम् in next speech but one. $90 \mathrm{Om}, \mathrm{P}$; सोद्वे. G. omitting कथंन्तः which follows. १я P. has नु after this; G. has वसन्तः for तन्र-केन; N. om. ते-केन except निवसन्तः; E has हतकस्य for हतकेन. १२ Om. in B. G. N; B. has after this a speech रां-कथमिव. ॥ विरां । प्राक् \&c..

गृहं प्रविश्रमान्रेणैं निपुणमवलोकयता दुरात्मना चाणक्यहतकेन कसाचिद्भिच्तिच्छिद्रादृहीतभक्तावयवां निं०्कामन्तीं पिपीलिकापंत्तिमवलोक्य पुरुपगर्मेमेतदृहमिति गृहीतार्थेन दाहितं तैच्छयनगृहम्। तस्सिंद्य दह्यमाने धूमावरुद्युप्प्यः प्रथमेंपिहितनिर्गमनमार्गमनधिगम्य द्वारं सर्व एव बीमत्सादयो ज्वलनमुपगम्य तन्रैव नष्टः।

राक्षसः-( सास्लम्।) कटं भोः, केषम्। सखे, पइय दैवसंपदं दुरात्मनश्न्द्रगुपहतकस्स। कुतः।

कन्या तस वधाय या विपमयी नूंढ प्रयुक्ता मया
दैवात्पर्वतक्तया सैं निहतो यस्तस राज्यार्द्धह्त्।
ये शस्ब़्रु रसेपु च प्रणिहितास्तैरेव ते घातिता
मौर्यस्सैन फलन्ति पंर्य विविधश्रेयोंसि मन्नीतयः ॥ १६॥
कन्या तस्सेति। रसेपु विषेपु।‘इझद़ाराद़ौौ विषे वीर्ये गुणे रागे जले रस:.'
? After प्रा-्शाब् B. reads प्रविशमाश्रेजेच शायनगृहे चाणक्येन दुराल्मना
 समन्तादवलोकितम्। ततोन्यसाल्विश्ति \&c.; G. प्रविप्रात्रेणैच श्रयगगृहे दुरातमनावलोफिते चाणक्यहतकेन तनत्ससाद्निकि \&e.; E. पविष्ममाे्रेणैव शयनगृह हुरात्मना चाणक्यहतकेनावलोकितम् the rest as in N. २ E. has गृहीतेन्नाबयवानां पिपपीलिकानों निःकामन्ती पं पं \&cc, G. N. om. पक्कि in text. ₹ E. has पुव; B. N. have अन्तः after तब् ; G. om. नहहम्; B. हथिविपया; G. धूमाभिसद्धाधिविपया; N. ध्रमाभिस्दविपया:; E. धुमनिवहनिर्दहर्टविं \&o. \& विहित. M. R; मपिहित. B.; पिहित. G. E. N; all other Mss. पथममभिहित ; R. M. om. निर्ग-मार्ग and सर्व-गग्ग; N. G. E. om. निंन्ग...; N. G. read अनुपगम्य and after द्दारम्म have तैैवेव संतापादूराल्मानः सर्व एवोपरता:; E . has निगमनपथम् for द्वारम् and after that सवैविपे बीभल्सकादयसत्रैच ज्जलिता:; B. om. द्वारम् ; adds तन्रैव before ज्वलन and for ${ }^{\circ}$ गाक्य \&c. reads ${ }^{\circ}$ गता उपरताश्र. All mss. except B. E. read द्वारं after अनधिगम्य. ५ om क...म्म R. E. B. M.; G. has सíचन्तः कष्टम् ; N. कष्टम्. omitting all up to कन्या; For दु-स्य R. M. have चन्दगुप्तस्य; G. has • विचिन्त्य पइय सखे चन्द्रगुपस्य दुरात्मनो दैवसंपदः; E. om. दैव and हतक in text; B. bas सखे पइय चन्द्रगुपस्य दैवसंपद्रा सर्व एवोपरताः। सचिन्तम्। सखे दैवसंपदं पइय \&c. as in text. ६ पूर्व. E. ७ विनिं G. E. N. B; ${ }^{\circ}$ भाक् for ${ }^{\circ}$ हत् B. and in margin of G. E यन्रेष्ठु. B. ९ तस्य R. M; मे नीतयः for मद्नीतयः B. E. N.

विराधगुपः-अमाल्य, तथापि ख़ु प्रारन्धमपरित्याज्यमेव। पइय ।

## प्रारभ्यैंते न खतु विभमयेन नीचै: <br> प्रारम्य विभविहैता विरमन्ति मध्याः। विदैः पूनः पुररर्रपि प्रतिहन्यमानाः <br> प्रार्धमुत्तमगुणा न परित्यजंन्ति ॥ १७॥

अपि ने।
किं शोपस्स भरव्यथा न वपुपि क्ष्मां न क्षिपत्येप यत्
किं बा नास्ति परिश्रमो दिनपतेरासे न यन्निश्यलः।
किं त्वड़ीकहतमुत्सूजन्हुपणवच्छूंध्यो जनो लजते
निर्ग्यूंड प्रतिपन्नवस्तुपु सतामेतद्वि गोत्रत्रतम् ॥ १८॥
राक्षसः संखे, प्रार््धमपरित्याज्यमिति प्रत्यक्षमेवैतद्रवताम् । तवस्संतः।

विराधगुपः - ततः प्रभृति चैन्द्रेगुग्रशरीरे सहसगुणमग्रमत्तथा-
इलमर:। मैर्यस्य नाइार्थ प्रणीता मन्नीतय: प्रत्युत तसैब श्रेयांसि फलन्तीति पइय दैवसंपद़ं चन्द्रगुपसेति पूर्वेंणान्वयः ॥ १६॥

किं रोपस्येति। कृपणवदुल्मूजन्निति पूर्वेणान्वयः। प्रतिपन्नवस्तुपु अढ्नीकृतवस्तुपु। निर्ग्यूहं निर्वाहः भावे क:। निर्न्यूहमिति यदे़तत्सतां कुलत्रतमिलर्थः ॥ २७॥
‘निर्ग्यूंढि: प्रतिपन्नवस्तुपु सतामेकं हि गोत्रत्रतम्' इति कचित्पाठ:। निर्ग्यूंडिस्पमेकं मुख्यं गोत्रत्रतमिलर्थ: ॥ २८॥
g Om. in R. G. N. B; इति for od E; for पइय after this N. G. B. have पइयत्वमाल्यः. २ आ₹ ${ }^{\circ} \mathrm{G}$ ₹ निहिता B. ४ सहसगुणितैः $\mathrm{E}, ~ ५{ }^{\circ}$ णास्त्वमिवोदहन्ति. G. B. EN.H. ६ om. E. ט चार्यो N. ६ निर्य्यूंनिः G. E. H.; निर्वाह: B. N. मेकंहि, for ${ }^{\circ}$ मे तद्वि G. E. ९ Om. G; B. om. एव; G. om. एतत् ; B. E. G. read भवतः. go A. R. om. one ततः. รง B. has चाणक्यहतकः here and B. and N. have ${ }^{\circ}$ गुत्तस्य शरां.

# णक्यहृतके एभ्य एतदीद्वरां भवतीत्यन्विष्य निगृहीतवान्पुरनिवा- 

 सिनो युष्मदीयानापपुरुषान्।राक्षस:-( सोद्वेगुम्।) कथय कथय के के निगृहीताः।
विराधगुसः-प्रर्थमं तावत्क्षपणको जीवसिद्धिः सनिकारं नगरान्निर्वसितः।

राक्षसः-( स्वगतँम्।)एतावत्सह्यम्। न निष्परिग्रहं सानअ्रंशः पीर्डयिष्यति। ( प्रकाइाम्।) वयस्य, कमपराधमुद्दिश्य निवर्वसितंः।

विराधगुसः-एर्ष राक्षसम्रयुक्तया विषकन्यया पर्वतेश्वरं क्यापादितनानिति।

राक्षस:- ( स्वगतम्। ) साधु कौटिल्य साधु।
परिह्तैंमयशः पातितम स्सासु च घातितोर्द्धराज्यहरः।
एकमपि नीतिवीजं बहुफलतामेति यस्य तव ॥ $१ ९ ॥$

## एकमपि नीतिबीजमिति। इद्मेकं बीजान्वेषणम् ॥? ॥॥

g om. in B. N; हतक om. in M. R. E; G. om. एम्य: following and B. has एव for एतत् after एम्यः; भविष्यतीति for भवतीति P. G. N. B; B. has अन्विष्य twice; कुसुमपुर. B. G. E; R. M. Om. नि after पुर; N. om. all this. २ नन्दामाल्यपु ${ }^{\circ}$ for युष्मदीयानापपु ${ }^{\circ}$. B ; युष्मत्पु ${ }^{\circ}$. $\mathrm{E} ; \mathrm{G}$. adds गुप्त after अात and M. reads आर्यं for आप. ₹ सावें. B. E. G; P. om. one कथय; M. R. om. both; G. has अथ instead; B. E. वयस्य अथ; नगृ ${ }^{\circ}$ for निगृ ${ }^{\circ}$ P. \& N. has अमाल्य before this; also B. E. reading आदावेव for प्रथमम् ; G. E. om. तावत् which follows. ५ आत्मग ${ }^{\circ}$ B. N; R. E. M. read nest word as एतत्तावत्; शक्य for सह्यम् A. M. P. R. G. E.; परिअंराः for ${ }^{\circ}$ अंराः B. E. ६ R. M. read पीठयति; M. om. वयस्य; B. N. G. read सखे; E. सखे कथय. $७$ Om, G; B. adds एषः after this; E. जीवसिद्धि:< दुरार्मा after this B; G. om. या in प्रयुक्तया; N. om. that and reads को for क, and पर्वतकेश्चरम् for पर्वतेश्धरम् ; घातित ${ }^{\circ}$ for ब्यापादित ${ }^{\circ}$. B. E. N. G. ९ आर्मग ${ }^{\circ}$ E; कुतः after second साधु. G. E. N. भ० (M. K. read स्वसिन्र परिह्रतमयशः \&c. and omit च); स्वस्मिब्नपह्ध $\mathrm{A} . \mathrm{P}$; नूनं परिं. E ; N. G. om. च; R.reads अपयशः; N. reads स्वीयम् before पातिं; G. om. अर्द्ध after it.

## ( पकासम।) तंतसत्तः।

विराधगुप:-ततथन्द्र्यममररीरममिद्रोग्युमनेन ब्यापारिताँ दाख्वर्मादय इति नगरे प्रख्याप्य शकदद्यांः गुलमारोपितः।

राक्षस:-(सान्बेम्।) हा मसे, शाकटदास, अगुक्तहपसतायमीद्यो मृत्युः। अथवों स्याम्यर्थपुपरो न शोच्चस्लम्। बयमंबात्र शोच्चा यें नन्द्रुलविनारोडपि जीवित्तमिज्छामः।

विगाधगुतः - अमालं, स्याम्यर्ध एन साधचितव्य हति प्रयतमे।
राक्षसः-सबे,
असार्भिरममेंगर्थमालम्ब्य न जिज्जाविषाम् ।
परलोकगतो देवः क्षतमँन्नानुगम्यते ॥ २०॥ केंय्यतामपरसापि सुह्मयनस भवणें सजोगसि।

विराधगुतःः ऐंतदुपलग्य चन्दनदासेनापवाहितममाल्यकलगम् ।

## 

१ M. R. om. one ततः. ₹ R. has व्यादिता; N. व्यापादिता. ₹ After आरापित: G. y सबाप्पम् E; P. A. have है for हा and E. वयस्य for सखे; B. E. N. G. om. रूप. צ Om. P; G. reads स्वाक्यर्थे उपं B. N. E. add असि after शोच्यस्त्वम् ; C. substitutes it for व्वम् ; A. P. om. एव; G. has अनु for अत्र and E. अपि for एवात्र. छ R. G. read येन; R. om. वि in चिनारो. ७ B. E. G. add नैतदेवम् ; B. om. इ-स्ये; C. om. प्रन्स; E. has iustead न वयं शोंच्या हति. $\epsilon$ अस्माकममु . C., B.; मवलम्न्य जि B. G. omitting the last म. Q Before this B . has the following विरा । अमाल्य नैनढ़्वतम । अस्माकममुमवार्थमित्य।दि पुनः पठति. N. agrees, actually giving the whole stanza again with कृतज्ञै: for कृतमैः, E. also agrees reading युप्माभि: for अस्माभिः; हदढ़ोव्य P; B. N. have ब्यसनझतस्य; A.P.om. स्य; सजा वयम् for सजोस्मि. B. G. N. 8० B. E. N. read तनः before this. A. P. add सौहहाद्दात् after चन्द़नढ़सेन; B. उपरूठसाध्वयेन; N. उपारूढसौहार्देन; E. दढसौहार्देन; G. has सौौहार्देन after अपवा ; M. E. insert राक्षम after अमात्य. is B. E. N. G. have सखे before this. After बटोः E. has नार्पतम् ; G. नार्पितमिति; B. N. om. अयुक्तम् and B. E. N. G. read चन्दुनदासेन for तेन.

विराधगुपः-अमात्य, नन्वयुक्तेतः सुह्द्रोहः।
राक्षस:—तंत्ततः।
बिराधगुस:-ततो याच्यमानेने न समर्पितममात्यकलन्रं यदा तदा तिक्केपितेन चाणक्यनटुना-

राक्षस:- (सोद्वेगेम् ।) न खलु ब्यापादितः।
विराधगुत्तः-न हि । गृहीतगृहसारः सपुत्रकलत्रो बन्धनागारे निक्षित्तः।

राक्षसः- तंतिंक्र परितुप्टः कथयसि अपवाहितं राक्षसकलत्रमिति । ननु वक्तवयं संयमिर्तः सपुत्रकलत्रो राक्षस इति । ( प्रविइये।)
पुरुष:—जेद्रु असचो। एसो खु सअडद़ासो पडिआरभूमिं उवद्विदो ${ }^{90}$ । (क)

राक्षसः- मैंद्र, अपि सत्यम् ।
( क ) जयतु अमात्यः। ए母 खतु राकटदा़ःः प्रतिहारभूमिमुपस्थितः।
न खलु ठ्यापादित इति। एतदुप्यपकारिजनाद्नयमुद्देगः।

[^42]
## पुरुषे:-कि अलिअं अमचपादंयु विणिवेदेमि। (क)

राक्षस:—सबे विराधगुम, कथँमेतन्।
विराधगुपः-अमाल्य, स्यादेतदेवं यतो भव्यं रक्षति भवितव्यता।

राक्षस:—प्रियंनदक, किममद्यापि चिरयसि। क्षिम्रं प्रवेशयैनमम् । पुरुप:—तथा। ( इँति निक्कान्त:।) ( प्रविप्ट: सिद्धार्थकः शाकटदासर्ष्च।)
शाकटदास:- स्वगतम्।)
दृ्ष माँर्यमिव प्रतिप्टितपदं शूलं धरिज्याः स्सले
तद्धक्ष्मीमिब चेतनाप्रमथिनीं मृर्द्धावचद्देसजम्।
श्रुत्वा स्सम्येपरोपरौद्रविपमानाघाततूर्यंस्बना-
न ध्वस्तं प्रथमाभिघातकठिन यंत्तन्मर्दीयं मनः ॥२?॥
(क) किमर्लीकममाल्याद⿸广दु विनिवेद्यानि ।
हण्या मौर्यमिति। अत्र वध्यभूमिखातशूलस्य वध्यस्लजश्र मौर्यत₹द्ध्मीहृ्रान्त: मत्सरातिशयजनितासूयक्कृतः। जीवकर्मेन्द्रियवृत्तीजां मनो-

ร प्रियंव B. N; B.N. have किम् after अलि; G. E. om. किम्; M.P. read अलीअम्; E. अलीयम्; G.om. it;R. om.वि in विणिं; B.N. H.read अमचपाद़ोपजीविणों मान्तदुं जाणन्ति; E अमचपाड़ोपर्जाविजनो मन्तनुं जानाड़ि; G . अमचपादोपर्जाविणो जणाणं अल्काअं मन्तिदुं जार्नन्ति; N. (s) agrees omitting जणाणं and reading ण मन्तिडं जाणन्ति. २ B.N. read किमें. ३ स्या-लो om.B.; यतो om. E. A. M. P. om. पतन्; G. adds हि after यतो; E. B. have खतु after रक्षति and C. भवितव्यम् for भब्यम्; B. G. E. N. read रक्षति before भब्यम्. \% B. N. यद्यंन तर्कि वि; G. यद्यवं तहि किं विचारयसि; E. यद्यतल्कि विलम्न्नयास; M. has क्षिश्रम् after प्रवें;R. also adding पुa befure णुनम्; G. has समाश्वासय fur एनम्; E. has क्षिम्रं प्रवेशय समाश्वासय माम्. ५ B. N. E. जं अमत्चो आणवेद्रित्ति; G. agrees having इति for त्ति. ६ B. E. N. (i. ततः प्रविशति सिद्धार्धकेनानुगम्यमानः शकटदासः: ७ B.N. read दृप्वा आर्मगतम् ; E. आत्मग . < तले G. E. N. B.; स्तने K.; चेतसः प्रमधिर्नां H. ऽ मूर्ना R ; बध्य 'A; उन्मुच्य वध्यस्न ${ }^{\circ}$ B. G. and N. (s) उन्मुच्य कण्टस्न ; E. om. this and next line; ऊढ़ा च वध्यस्तजम् H. so स्वाम्युपरोध B. C.E.N. H.; 'म्यपराध M. R.; साम्यपरोद्रवि P. ร१ मन्ये म ${ }^{\circ}$. B. G. E. N.
( उपस्टृंयावलोक्य च सहर्पम्।) अयममात्यराक्षसस्तिप्ठति । य एषः

अक्षीणभक्तिः क्षींणेऽपि नन्दे स्वाक्यर्थमुंदूहन् ।
प्रथिष्यां स्वामिभक्तानां प्रमाणे परमे सितः ॥ २२॥ ( उपसूल्य।) जयत्वमाँत्यः।

राक्षस:-( विलोक्य सहर्पम्।) सखे शकटदास, दिष्टया काँटिल्यगोचरगतोऽपि त्वं दृप्टोऽसि । तत्परिष्वजस्व माम्। ( शाकटद़ासस्तथा कैरोति।)
राक्ष्षसः-( चिरं परिष्वज्य ।) इद्मासनमासताम् । ( शकटंद़ासो नाट्येनोपविप्ट:।)
राक्ष्सः:-सखे शकटदास, अथ कोऽयं मे ईद्दास्य हृद्यानन्द्स हेतुः।

वृत्यधीनतया प्रकृते दूर्शानश्रवणबन्धनक्रियाणां मन एव कर्तृ । अतो घंबनक्रिययैककर्तृत्वात् क्त्वाप्रल्ययः। स्वामिनां नन्द़ानामपरोपो राज्यअंश स्तद्वद्वौन्रविषमानसह्यानित्यर्थ: । यद्यस्माट्रथमाभिघातेन पूर्वनुभूतानर्थपरंपरासहनेन कठिनमभू त्तस्मान्न ध्वस्तमिट्यन्वयः। 'स्वामिपुरोपरोधविषमान्' इति कचित्पाठ: ॥ २१॥

अक्षीणभक्तिरिति ॥ परमे प्रमाणे प्रथमकोटौ स्थित: ॥ २२ ॥
q B. E. N. G. have नास्येन for this and om. च; R. प्रकाशम् before उप ${ }^{\circ}$; अथेअ ${ }^{\circ}$ for अयम ${ }^{\circ} \mathrm{E}$; स for य. N. (s). ₹ स्वाम्यर्थ धुरमुद्वहन् E. N. (s) G. (reading र्थ for र्थम्). ३ ल्य. ${ }^{\circ}$ B. N. ४ नाध्येनावलोक्य B. G. E. N.; E. reads सहर्पम् before this; P. om. it; G. om. सखे; E. om. दिध्ट्या; N. om कौनच्वम् ; P. om. गोचर; B. E. G. om. त्वम्; E. substitutes दिष्ट्या ५ G. om. शानित; E. reads उपसर्पति for त-ति. ६ G. has इति for चिरम् omitting राक्ष ${ }^{\circ}$; B. N. have तम् for चिरम्. ७ शक। यदाज्ञापयत्यमात्यः इति ना ${ }^{\circ}$ B. N; E. agrees omitting इति and G. omitting नाट्येन. $<\mathrm{om} . \mathrm{G} ;$ B. N. E. G. have अस्य before मे omitting ईंदृ; G. om. (?) हृदयस्यानन्दहेतु: E. ह.... न्दकस्य ${ }^{\circ} \mathrm{G}$.

राकटदासः-(सिद्धार्थक निर्देइये। ) अनेन प्रियमुह्दा सिद्धार्थकेन घातकान्विद्राव्य कध्यसानादपहृतोडसि।

राक्षसः- ( सहृर्णम्। ) भद्र सिद्धार्थक, किं पर्याप्तमिद्मस प्रियस। तथापि गृद्यताम्। ( सेंगात्रादवतार्य भूपणानि प्रयच्छति।)

सिद्वर्थक:-( गहीत्वा पादयोनेंपैय स्यगतम्।) अअं सु अजोंदेसे। होटु। तरहं करिस्सम्। ( प्रकाशम्।) अमच, एत्थ पढमपविहुस्स णत्थि केवि पंरिचिदो जत्थ एदं अमचस्स पसादं णिक्लिविअ निण्नुदो भविस्सम् । ता इच्छ्छांमि अहं इमाए मुद्दाए मुद्दिद्ं अमचस्स एन्न्ं भण्डाआरे ठाविदुम् । जदा मे पओअणं तदा़ गेबिस्सम्। (क)
(क) अं खं आर्योपदेढ़ः। भवतु। तथा करिण्यामि, अमाल्य, अत्र प्रथमप्रविप्यस नास्ति कोऽपि परिचितः यन्नेमममत्यस्य प्रसादं निक्षिप्य

आर्योपददेश इति । तस्माच सुट्टत्राणपरिगक्षणपरितुप्राद्यियदि: कर्णे एवमेवेति अतः पूर्वोक्त आर्योपदे़श इस्यर्थः। इद़मपरं बीजान्वेपणम् ।

१ सि.इय om. G; for next word B. N. read अमाल्य. २ अपवाहितोसि B. ३ कासमपर्यों B. G. E. N. H.; G. om. इद्नम् \& B. G. N. have इति before this. ५ G. reads प्रणिपल्य and om, all from स्व ${ }^{\circ}$ to शम्; E. om. from पां to कोवि.; B. E. N. G. पद्रं खु for अअं खु; A. P. M. read अझोपदें. ६ 'देसेण कारें B. E. N. G.; करिस्से R.; अल्थ for ए.थथ M; B. N. E. G. add मे after this; for next word M. reads पुढमंप'; A. has ${ }^{\circ}$ पपविं; B. पठमप्र'; R. पुडसम्न . ७ कोपि P.; येत्थ for जल्थ P.; जहिम् B. E; M. R. om. next word, G. reads पुणम् ; A. P. इमम् ; G. om. स्स in अमथस्स; B. P. N. G. real प्रमादं; E. पसायम् : 'क्लिपिअ G.; 'विय E; P. reads next word as णिभणिखिदों; A. णिउद्दो; M. णिन्बुं; for भविस्मम् G. reads हुविं; M. हविं. = इच्छेमि A. P; इच्छाम्मि R.; G. A. P. om. next word and N. G. read Uद़ाए for इमाएँ; मुद्धिभाण for मुड़ाप़ G. B; A. P. read nest word as भुहिद्दुम्, G. as मुद्दिभम् $९$ जेन्व B. नेब्न (. E. om; B. reads next word भाण्हागारें; $P$.
 निरिकाविं E. (?) पुदिणा before अपेअणं B. N., पद़ाणमू G; E. reads पयोजणम् ; N. reads हविस्सदि; B. E. G. भविस्स before तदा; गहिस्सं R.; गेहिं E.; गिद्बिहस्साम् P. for गेदिस्मं; from ता इच्छा to गेद्धिं om, in M., but the corresponding chhâyá is given.

## मुद्राराक्षसे

## राक्षसः-भद्र, को दोपः। शाकटदास, एवं क्रियताम् ।

राकटदासंः-यदाशापयत्यमात्यः। ( मुद्रां विलोक्य जनान्तिकम् ।) अमाल्य, भवन्नामाइ़ितेयं मुद्रा।

राक्षसः-( विलोक्यात्मगतम्।) सत्यं नगरान्निष्क्रामतो मम हस्ताद्राह्टण्या उत्कण्ठाविनोदोँार्थ गृहीता। तत्कथमस हस्तमुपागता। ( प्रकाशाम्।) भद्र सिद्धार्थक, कुतस्त्वयेयमधिगता।

सिद्धार्थक:-अत्रिथ कुसुमप्रुरे मणिआरसेट्टी चन्द्नदासो णाम। तस्स गेहदुआरपर्डिंसरे पडिदा मए आसादिदा़। (ख)

निर्वृतो भवामि । तस्सदिन्छाम्यहमेतया मुर्दया सुद्रितममात्यसैव भाण्डगारे स्थापयितुम्। यढ़ा मे प्रयोजनं तदा ग्रहीष्यामि।
(ख) अस्ति कुसुमपुरे मणिकारश्रेषी चन्दूनदासो नाम। तस गेहद्वारपरिसरे पतिता मया आसाद्विता।

प्रहीष्यामीति भवतोऽतिसंधानार्थ यदा कटकान्निर्गमिष्यामि तदा़ पहीष्घामीति कुटिलो गूढाशयः।

१ B. N. have भवतु before this; N. (s) has भारः for दोष:; P. E.om. शक्टं. ₹ before this E. has सिद्धा। जं अमचो आणवेद्दित्ति तथा करोति and om. य-ल्यः; A. has यथा for यदाँ; G. has आयुष्मानु for अमाल्यः; and B. and N. इति after it. G. has विं before मुद्धाम् and N. and E. om. ज-म् and भवत् after अमाल्य. ₹ वि-म् om. G;B. N. have सविपादं सवितर्कमात्म after विलोक्य.-B. N. read कृ्टम् for सत्यम् which follows. y After सत्यम् in B. G. E; N. G. E. prefix अस्मत् to it; B. N. मत्; G. also adds गृहिण्या after मम and om. बाह्मण्या.; G. om. तत् and inserts पुनः after कथम्; B. E. N. read उपगता for उपागता. ५ B. G. E. N. have अमाल्य before this; G. om. this; B. N. read ${ }^{\circ}$ पुरणिवासी for ${ }^{\circ}$ पुरे in next word; E. मणयार ; P. सेटी; G. सेट्ठि; R. and P. have चन्दुण ${ }^{\circ}$ in next word. ६ दुवार ${ }^{\circ}$ P. A.; परिसरे R. M; दुआरे भूमिए B. N; दुवारे भूमिए $G$; घरदुवरे पडिया समासाइया. E; for पडिदा A. P. read पडिता; M. पतिता; for मए P. मये and M. मया; M. om. आ in आसा ${ }^{\circ}$; B. N. E. read समासा ${ }^{\circ}$; G. उवलद्दा.

## राक्षसः——युज्यते।

सिद्वार्थक:-अमच, एत्थ किं जुजइ । (क)
राक्षस:-भद्र, यैन्महाधनानां गृहे पतितस्यैवंविधस्सोपलिब्धरिति।

राकटद्गस:- संखे सिद्धार्थक, अमात्यनामाड़ितेयंयं मुद्रा। तदितो बहुतरेणार्थेन भवन्तममात्यस्तोर्पयिष्यति। दीयतामेष।

सिद्वार्थकः-अज्ज णं पसादो एसो जं इमाए मुदाए अमचो पर्रेग्गहं करेदि । (इति मुद्रामर्पयति।) (ख)

राक्षसः-संखे शकटदास, अनयैव मुद्रया स्वाधिकारे व्यकहर्त्तव्यं भवता।
(क) अमाल्य, अन्र किं युज्यते ।
(ख) आर्य, ननु प्रसाद़ एपः यद्सा मुद्राया अमाल्यः परिग्रहं करोतीति ।
किमत्र युज्यत इति मुन्राया: स्वकीयत्वनिह्नवोऽनेन क्रियत इति जानन्नप्यजानन्निव पृच्छति। भद्र, यदिति। अस्मदृहह जनस्तत्र वर्च्तत इत्यस्यार्थस्य गोपनार्थमियमुक्ति:।

तदितो बहुतरेणेति। इतो मुद्रामूल्याद्व्यधिकतरेणेत्यर्थः।
परिग्रहमिल्यादि । यद्र्थमियमानीता तत्सिद्धमिल्यर्थो गूढःः।
१ before एतथ B. E. N; G. om एत्थ; B. N. G. read जुजादि. ₹ B. N. read यतो for यत् ; G. om. it; for गृहे G. E. read गृहद्दारि; B. N. द्वारि. ३ भद्न R. M. E ; जद्दि for तदितो G. ४ B. N. have तत् after this and B. G. E. N. मुदा at the end of the speech. ५ एसो मे परितोषो B. N. E.; G. agrees adding णम् before एसो and reading तोसो, and जे for जम् after this; before इमाए B. E. N; P. reads पडिें in next word. ६B. E. N. read परिग्गहप्पसादं करोदित्ति and om. इति; B. E. N. G. read सुदां समर्पयति. $७ \mathrm{om} . \mathrm{M} . \mathrm{G} . \mathrm{E} . \mathrm{e}$ त्वया G.

शकटदास:-यदाज्ञापयत्यमोत्यः।
सिद्धार्थक:-अमच, विणणेवेमि । (क)
राक्षसः- ज्रूहि विश्रब्धम्।
सिद्वार्थक:-जाणॉदि एन्व अमच्चो जह चाणकबड़कस्स वित्पिअं कदुअ णतिथ पुणो पाडलिउत्ते पवेसो त्ति इच्छामि अहं अमचचलणे एव सुस्सूसिदुम्। (ख)

राक्षसः-भद्री, प्रियं नः। किंतु त्वद्मिप्रायापरिज्ञानान्तरितोडयमसदनुनयः। तदेनें क्रियताम्। सिद्वार्थक:-( सहर्षम्। ) अनुगिहिंदोलिलि। (ग)
(क) अमाल्य, विज्ञापयामि।
(ख) जानालेयामाल्यो यथा चाणक्यबटुकस विपियं कृत्वा नास्ति पुनः

(ग) अनुगृहीतोडसि।
त्वद़मिप्राय इति। ववद़भिप्रायापरिज्ञानेनान्तरितो विलन्वित:पूर्वमेवास्माभिरेवं भवाननुनेय इसर्थ:।

१ B. N. have इति after this. ₹ B. E. add किंपि after this; N. (s)has विणवणिअं किंचि अत्थि; G. विज्ञाप्यं किं वि अत्थि. ₹ भद्र before this B. E. N; and this after विश्र in B. N. ४ E. यानादिययेव; B. has जेव; G. जेठ्व; जधा for जह B. N.; जहा E.; जथा G.; in next word B. N. have हदअस for बडुं; E. हदग्गस्स; P. बटुकस्स; G. बटुअस्स; R. बडुअसस. ५ अपिपयम् E.; नत्थि for णतिथ E; B. E. N. read मे after णथिथ; A. P. read उण for पुणो; M. R. पुणो वि; E. has पवेसो before पाडलिं ; P. and E. read 'पुत्ते; R. ${ }^{\circ}$ उत्तम्; G. 'उत्त; E. has प्रवें and om. त्ति; B. E. N. G. read ता after त्ति; इच्छोमि A. M. P; इच्छम्मि R. ६ अजस्स जेव सुप्पसणे पादे सेविदुुम B; E. has अमचस्स जेव चलने सुतपसण्णे सेखिदुम् ; G. agrees except that it reads चलणं सुसेविदुम् ; N. agrees with E. save that it reads चलणे सुसुसिदुम्. ७ om. M. R. G.; अभिप्रायपरि ${ }^{\circ}$ B. N. (s); ज्ञानेनान्त ${ }^{\circ}$ B. N. (r) E; ज्ञानं ततोस्माकमनु ${ }^{\circ}$. G. B. N. E. read अस्माकम् for अयमस्मत्; परिज्ञानेन चोरितोड₹माकमनुनयः H. ऽ अणुगिण्हिद्ध ${ }^{\circ}$ G.; अणुगिहीदों ${ }^{\circ}$ P. E.; अणुग्गहिदों $\mathrm{B} . \mathrm{N}$.

## राक्षस : रेकटदास, विश्रामय सिद्वार्थकम् ।

राकटद्शसः-तथाँ। (इति सिद्धार्थकेन सह निष्कान्तः।)
राक्षस:-सखे विराधगुप्त, वर्णय वृँत्तरोषम्। अपि क्षमन्ते Sस्सनुपजापं चन्द्रगुप्रप्रक्रेतयः।

विराधगुस:-अमात्य, बाढं क्ष्तन्ते यैथाप्रकारामनुगच्छन्त्येन।
राक्षस:-सखे, किं तत्र ध्रकाशम् ।
विराधगुसः-अमात्य, इदं तत्र प्रकाशम्। मलयकेतोरपक्रमणात्र्रभृति कुपितश्नन्द्रगुप्तश्याणक्यस्योपरीर्ति चाणक्योडप्यतिजितकाशितयासहमानश्वन्द्रगुपंत्रं तैस्तैराज्ञाभद्गैश्न्द्रगुप्तस्य चेतःपीडामुपचिनोति। इैंश्थमपि ममानुभवः।

अनुगच्छन्ल्येवेति। चन्द्रगुप्रप्रकृतय: भद्रभटाद्यः मलयकेतूपेक्षणाट्कृतन्नश्चाणक्यबटुर्न विश्यसनीय इल्येवमस्मदुपजापं यथाप्रकाशमनुगच्छन्येव। अत्राप्यागन्तुमुद्युज्जत एवेति भाव:। वक्ष्यति चैतटपश्चमेऽछे प्राक्परिग्हीतोपजापैरित्यादि ।

[^43]राक्षसः-( सहर्षम्। ) सेखे चिराधगुप्र, गच्छ त्वमनेनैवाहितुणिडचच्छद्मना प्रुनः कुसुमपुरम्। तत्र मे प्रियसुद्दूध्दालिकव्यज्जनः सनक३ल ${ }^{3}$ नो नाम प्रतिवसति । स त्वया मद्वचनाद्वाच्यः यथा चाणक्येन क्रियमाणेँवाज्ञाभदेपु चन्द्रगुप्तः समुत्तेजनसमर्थैः श्रोकैरूपश्रोकयिंतव्यः। कार्य चातिनिभृतं करमकहस्तेन संदेप्टव्यमिति।

विराधगुसः-यदाज़ापयत्यमात्यः। (इति निष्कान्तः।)
पुरुपः-( प्रविशय।) अमच, एसो खु सअडदासो विण्णवेदि एदे खुं तिणिण अलंकारसंजोअा विकीअन्दु । ता पचक्खीकरेदु अमचो। (क)
(क) अमाल्य, एष खतु शकटदासो विज्ञापयति एते खतु जयोडलंकारसंयोगा विकीयन्त्र। तसाम्प्यक्षीकरोत्वमाल्य इति।

ममानुभव इति। इन्थं तत्र्यवृत्तं मयानुभूयैवागतमिलर्थ:। इद्वपि बीजान्वेपणम् ॥

अलंकारसंयोगा इति। अलंकारसंयोगा: सम्यग्घटिताः अलंकारा इलर्थ:। इद़मपि बीजान्वेपणम्।
9. E. has before this प्रियं नः; G. om. गच्छ; B.N. have तद्नच्छ; B.N.G. om. एव; A. M. read एतेन for अनेन. ₹ om. A. P. B; E. N. add एव after कु-म् ; G. adds एव चज; G. has स before तन्न; B. N. G. have हि after it; E. om. मे and B. E. N. G. om. प्रिय; व्यअ्ननकस्तनक ${ }^{\circ}$ P. ₹ B.E.N. have ${ }^{\circ}$ कलसो; यथा ${ }^{\circ}$ om. G. ४ आ ${ }^{\circ}$ for धाा ${ }^{\circ}$ N. (s); सत्या ${ }^{\circ}$ G. Both om. घु in भझ्नेपु; B. E. N. G. add त्वया after चन्द्दगु in next word. B. N. have रूपै: for समर्थैं; G. om. it. ч B. N. add इति here; G. om. अति; E. reads चातिनिवृत्तम्; G. E. om. न in next word. ६ जयदु २ आमचो E.; जयदु २ अज्ञो G.; जअदु जअदु अम . B.; जअदु जअदु अजो N.; B. E. N. G. om. एसो गु; E. reads सगड ${ }^{\circ}$. ט om. G ; विसेसा for संजोआ $\mathrm{B} . ;$ संजोडा G. . योडिया E . which has तिन्नि after this omitting तिणिण before; B. A. N. in next word read ${ }^{\circ}$ कीअन्ति; ${ }^{\circ}$ कीयन्ति E.; कियन्ति G; P. has जा for ता before पच्च ${ }^{\circ}$ करेड N. (s) R. G. E. M. add त्ति after अमचो.

राक्षसः-( विलोक्य।) अहो महाहाण्याभरणानि। भद्र, उच्चतामसद्वचनाच्छकटदासः परितोण्य विकेकेतारं गृद्यतामिति।

पुरुष:一तथौ। इति निक्फान्त:।)
राक्षसः — यैवदहमपि कुसुमपुराय करभकं ग्रेपयामि। (उत्थौय।) अपि नाम दुरात्मनश्थाणक्यान्द्रगुप्रो भिद्येत। अथना सिद्वमेव नः समीहितं पर्यामि । कुतः।

मौर्यस्तेजसि सर्वभूतल भुजामाज्ञापको वर्त्तते
चाणक्योडपि मदाश्रयादयमभूद्राजेति जातसयः।
राज्यभ्राप्तिकतार्थमेकमपरं तीर्णप्रतिज्ञार्णवं
सौहार्दांक्कुतकुल्यतैव नियतं लन्धान्तरा भेत्सति॥ ॥२॥ (इति निष्कान्ता: सर्वें।)

रंति हितीयोऽङ्रः।
चन्द्रुगुमे भिद्येतेति । तत:पभृति चन्द्रगुपशरीरे सहसगुणमप्रमत्तश्राणक्य इति श्रुत्वा तद्वधोपाये निराशः सन्राक्षसः 'आइा बलवती राजन् शल्यो जेष्यति पाण्डवान' इति न्यायेन अत:परं सनकलझाद्वारा मौर्यचाणक्ययोर्मियो विरोधेन स्वेप्रसिद्दिं समाइंसते - अपि नामेति॥

मौर्यंस्तेजसीति। राजप्राध्या प्रतिज्ञार्णवतरणेन च ल亏धान्तरा भामाइसरा कृतकृलतैव उमौ सौहार्दांक्रेत्यति उभयो: सौहार्दे विघटयिष्यतीलर्थः। उभौ कुतकुलत्यता परसपरं निरपेक्षौ सन्तौ केनचिन्निमित्तेन विरोधे सति पुनर्न संधास्येते इति भावः। इत्थं पताकाप्राए्याशानुगुण्येन गर्भंसंधेद्दाद्याइन्नानि निरूपितानि गर्भसंधिश्र समाम:॥ २२ ॥

इति ड्यम्बकयज्वपभुवर्याश्रितनुण्ठिराजन्यासयज्नविरचिते मुत्राराक्षसनाटकठ्यास्याने द्वितीयो ह्क: समापः॥

[^44]
## मुद्राराक्षसमे।

## तृतीयोऽक्ञः।

## ( ततः प्रविशाति कश्कुकी।)

कश्रुकी — (सनिवेदेदेम्। )
रूपादीन्विषयान्निरूप्य करणैंयैरात्मलाभस्त्वया लन्धस्तेष्वपि चक्षुरादिपु हैताः खार्थावनोधक्रियाः।
अढ्नानि प्रसभं ल्यजन्ति पटुतामाज्ञाविधेयानि ते ${ }^{\text {² }}$ न्यस्तं मूर्भि पदं तवैवं जरया तृष्णे मुधा ताम्यसि ॥? ॥

अथ राक्षसाभिलढ्यमाणचाणक्यचन्द्रगुपविरोधकथनार्थ विमर्शसंंधिरारम्यते। तृतीयचतुर्थावद्कौไ विमर्शसंधिः॥ 'गर्भसंधौौ प्रसिद्धस्य बीजार्थस्यावमर्शंनम्। हेतुना येन केनापि विमर्शः संधिरुच्यते॥' इति लक्षणात्। गर्भसंधौ प्रसिद्दूस्य मुहुरन्विप्टस्य चाणक्यनीतिरूपस्य बीजस्य कौसुदी़महोत्सवप्रतिपेधादिना प्रकरीनाइयाइ्पया कथया चावमर्शननात् अनुसंधानात् नियतापिप्रकर्योः संबन्धस्य चात्र सत्वात्। तृतीयेडके नियतापिः॥ चतुर्थेऽ产 राक्षसचारसंवादृरूपा कथाप्रकरी वर्णंते ॥ नियताप्तिक्रकर्यानुगुण्येनास्य संधेल्ययोद़शाल्नानि ॥ ‘तन्रापवादृसंफेटौ विद्र्रव्रवशक्तयः। दुति: प्रसझ्नरहललनं व्यवसायो विरोधनम्। परोचना विचलनमादानं च ज्रयोद़श ॥'

रूपादीति। यैस्रक्षुरादिभी रूपादिषु विषयेषु गृद्यमाणेषु तत्तद्विपये तृष्णा अभिवर्धते तानीन्द्रियाणि विकलानि सन्ति विपयान्न गुद्निन्ति।

[^45]
## (परिकम्याकाशे।) भो भोः सुगान्रप्रासादाधिक्रताः पुरुपाः सुगृ-

 हीतंनामा देवशन्द्रगुप्रो वः समाज्ञापयति - "रतृत्तकाम्मुदीमहोत्सवरमेणीयं कुसुमपुरमवलोकयितुमिच्छामि । तत्संस्क्रियन्तामसद्दर्शानयोग्याः सुगाइ्र्यासांदोपरिभूमयः' इति । (पुनराकारो।) किं जूथ ‘आर्य, किमविदित एवायं देवस्सं कौमुदीमहोत्सनप्रतिपघः' इति । आः दैंबोपहताः, किमनेन वः सद्यः्राणहरंण कथोपोद्धातेन। शीघ्रमिदानीम्आलिखन्तु गृहीरंतथपपसरमीन्त्तम्भान्पिनद्धुस्तः संपूर्णेन्दुमगूखसंहतिरचां सचामराणां श्रियः।
सिंहाइ़्रासनधारणाच सुचिरं संजातमृच्छछामिन क्षिम्रं चन्दनवारिणा संकुसुमः संकोऽनुगृह्नातु गाम् ॥ २॥ यौबने तृष्णावरान् हस्तपाद़ाद़ीन्यछानि स्वक्रियायां ठ्यापृतान्यासन् तान्यपि संप्रति जरया पटुतां स्ककार्यक्षमतां यजन्तीति जरया क्रियमाणं स्वाळकैकल्यं तृणणायामुपचर्यंते न्यस्तं मूल्भि पद़ं तवेति। अथापि तृष्णया मुधा ताम्यामीति भावः। कभ्युकिनिवंवदो नाटके वर्णनीय इति संपद्रायविद्व:॥ ? ॥

अविद़ित एवायमिति। अयं चाणॠ्येन क्रियमाण इसर्थः ॥ अयं बीजस्य चाणक्यनीतेरेवमर्शानम्।

आलिब्नन्त्विति। अन्र चामराणां श्रिय: स्तम्भानालिबन्नु इत्युक्या।
१ नामधेयः. R; A. P. have एप before सु ; B. N. read यथा before प्रतृत्त; ${ }^{\circ}$ स्सवम् M. ₹ ${ }^{\circ}$ मणीयतरम् B. E. N. G.; तल्क्रि B. E. N. G; R. M. om. अस्मग्याः. ३ ${ }^{\circ}$ दस्यों for ${ }^{\text {c }}{ }^{\circ}$ B. E. N.; G. has ${ }^{\circ}$ दस्योपरितन; तत्कि चिरयन्ति भवन्तः before पुन B. N. G.; B. E. N. G. om. पुनः; B. N. G. add आकणर्य after आकारो; E. has आर्या: before किम् ; and G. and E. for नूथ read कथयन्ति भवन्तः; G. inserts इदम् after किम्. y B. E. N. G. add चन्द्रगुपस्य after देवस्स. ५. E. has कब्नुकी before this; A. P. have हतका: for हता: in next word. सद्य: om. in B. E. N. G; M. R. om. व: and G. has पुव for it; E. has सद्य: before किम् ; R. M. read प्राणापहारेण; B. E. N. (r) R. om. ${ }^{\circ}$ पों; E. has कथाघातेन. H. has कथोद्रातेन. ६ R. has अनवद्य for गृहीत; M. किमद्य; M. has also धूम for धूप; P. has सुरभि for सुरभीनू. ${ }^{\circ}$ सु. P.

## मुद्राराक्षसे

किं तूथ－‘अर्य，इदमनुप्टीयते देवस्य शासनम्’ इति। भद्राः， त्वरंवग्र । अयमागत एव देवश्न्द्रगुपः। य एपः

सुविश्रव्धैरदँ：पथिपु विपमेष्वप्यचलता
चिरं धुर्येणोढा गुररपि भुँचो यास्स गुरुणा।
धुरं तामैवोंच्चनवनयसि वोटढ़ं व्यनसितो
मनस्वी दम्यत्वात्स्खलति च नें दुःखं वहति च ॥ ३॥ （नेपैथ्ये।）

## इत इतो देवः।

（ ततः प्रविशति राजा प्रीहारी च।）
राजा－（संगतम्।）राज्यं हि नाम राजधर्मानुवृत्तिपरस नुपतेर्महद्री्रीतिसानम् । कुँतः।
कामिनागुपभोगः परिस्फुरतीति समासोक्तिरलंकार：। अतिगौरवशालि राजसिंहासनं मुगाइभूमौ तिप्ठतीति तद्दारणास्संजातमूच्छाामिवेति वस्तू－ स्येक्षा ॥ २ ॥

सुविश्रन्धैरिति। सुविश्रष्वैचढहै：सुपगुक्ततया कार्यक्षमैश्राज्ञैरवयवै： स्वाम्यमाल्यादिभिश्र विपमेपु गहनेपु पथिपु मार्गेपु राजतन्रेपु चाचलता अस्ललता धुर्येण राज्यभारनिर्वहणक्षमेणास्य गुरुणा ततेन या भुवो धूध्रिरमूढेडयन्वयः। द्म्यव्वाद्नतिमौठच्वात्स्खलति किंचित्खियते मनख्वि－ ब्वादुत्साहवत्व्वाहु：लं च न वहति ॥ ३॥

इत इत इति ॥ इयं चूल्लिका। अन्तर्जवनिकान्तस्यै श्यूलिकार्थस्य सूच－ नेति लक्षणात् ।

अप्रीतिस्यानं केशावहमिलर्थः ॥
१ B．has आकासो। किं कथयन्ति भवन्तः एते त्वरामह इति；N．agrees；G． adds भ्रुत्वा before आकारो；E．substitutes श्रुत्वा for आकाशो and adds कख़ुकी after इति．२ त्वर twice in G．E．；B．N．G．om．देवः；R．M．read सः for यः．₹ E．has वधुः for भुवः；A．om．भुवः．\＆नच B．N．G．P．；for वहति च G．has न सहते．H．has स्खलति न न दुःखं वहति च．५．G．has क．⿹勹⿰丿丿心夊की for this；N．（s）इद इदो देव：for what follows and M．ततसत： ६ आ६मग ${ }^{\circ} \mathrm{G}$ ．E．；राज्य for राज in राजधं G；M．has वृत्तस्य for बृ－स्स； B．N．H．have तन्त after पर；Om．नृपते ${ }^{\circ}$ R；E．has नरपं；B．N． have भूप०．ง यतः for कुतः B．N．

परार्थानुप्राने रंहयति नृषं स्थार्थपरता परित्यक्तम्बांर्थों नियतमयथार्थः क्षितिपतिः।
परार्थंश्यंत्वार्थादभिमततंरो हन्त पर्जान्
परायत्तः प्रीतेः कथमिन रमं वेन्ति पुरुपः ॥४ ॥ ॥
अपि च। दुँराराध्या हि ₹.जलक्ष्मीरात्मचद्द्रिरपि राजभिः। कुतः।

> तीक्षणादुद्विजते मृदौं परिभवर्तांसान्न संतिप्तते
> मूर्ख देप्टि न गच्छति प्रणयितामत्यन्तविद्वस्खपि। शूर्गेम्योर्ज्यधिकं चिभेन्युपहसत्येकान्तमीरूनहो
> श्रीलब्धग्रमरेश वेशंननिता दुःश्लोपचर्या भृशम् ॥५॥

परार्थानुप्रान इति। परार्थानुपाने धर्मतः पश्रांश़द़ानादिम्रकृतिकार्यपरतब्रत्चे स्बार्थपरता खच्छन्द्धविहारादिविपयमोग: नृं रहयति ल्यजति। परित्यक्तम्बार्थ: राजा नियतमयथार्थ: क्रितिपतिः ईंच्रास्य राजत्वमयथार्थ निष्फलं संगुखोपभोगाभावादियर्यःः। अथापि राजधर्मतता स्वार्थ विहाय पजार्थ एवानुपेय इति चेद़ाम्रहस्तद़ा राजा पराधीनो जातः। पराधीनस्य भृट्यादे़: सौख्यलेड़ः कुत्रापि नास्तीति लोकानुभवसिद्धमिति भाव:॥ ४ ॥

आत्मबड्रिरिति । समाहितचित्तैरियर्यः:॥
तीक्षाढ़िति। मृड़ौ परिभवन्रासान्मृद़ौ। स्यितां मामन्यो बलवान्पराभ-
 कामुकवशीकरणेन लन्धप्रागल्थ्या बेशाननितेव श्रीट्टुराराध्येयर्य:॥५॥

[^46]
## मुद्राराक्षसे

अन्यच। कृतककलहं कृत्वा स्वतन्रेण किंचितकालान्तरं हयवहर्त्तब्यमित्यार्याददेशःः। स च कथमपि मया पातकमिवाभ्युपगतः। अथ वा शाइवदार्योपदेशसंस्क्रियमाणमतयैं: सदैव स्वतन्रा वयम्। कुतः।

इह विर्रेचयन्साधवीं शिष्यः क्रियां न निवार्यते
 विनयरुचयस्तस्मात्सन्तः संद्व निरद्ञुशा: परतरमतः स्वातंन्येक्यो व्यं हि पराझ्भुखाः ॥ ६।।
आर्योपदेश़ इति। आर्योपदे़ेशन संस्क्रियमाणमतय: शिक्ष्यमाणा इट्यर्थ:।।

इह विरचयन्निति। साध्वाचारः शिष्य: गुरुभिर्न नियम्यते अपि त्वनुमोदते। ल्यक्तसन्मार्गस्य गुरुरहु़ुशः शिक्षक:। विनये गुरुकृतशिक्षणे रुचिर्येपां ते सदााचारास्तु सद़ा निरद्धुशा: स्वतन्रा एव वयम्॥ हिशबद्स्त्वर्थ उक्तवैलक्षण्यद्योतक:। एवं स्वातन्रये सिद्धेडपि वयं त्वत एम्यः। पश्चम्यास्तसिल्। उक्तविधेम्य: कंचित्कालं ₹वातछ्येण ठयवहर्तठ्यमिल्यादिप्टेम्य: ₹वातन्डयेम्य: परतरमलन्तनपराझ्भुखा: सर्वथा ईहरां स्वातनयं नेच्छामः। किंचित्कार्यानुरोधा₹्वार्याद़ेशोनेद्ं खातनयमात्मन्यध्यस्य खवतन्रवद्यवहराम इति भावः। यद्वा आर्यानुरोधादिद्ं खवातन्यं कथंचिद्भ्युपगतम्। अत: परतरं अत उत्तरे काले। 'कालाध्वनोरल्यन्तसंयोगे द्वितीया'। खातत्र्येभ्यो वयं पराझ्युखा: अतः परं कद़ापि खवातन्चयं नेच्छामः। आर्याधीना एव सर्वद़ा वर्तामहे इति भावः ॥ ६॥

१ अन्यच्च वा (?) G; M. R. om. कृ-्वा; P. om. क in कृतक and has स्वातन्य्येण for स्व-ण; B. E. N. read च त्वया, G. त्वया, before किचित् ; B. N. read कंचित्कालम् ; after this R. has ₹वया. २ ${ }^{\circ}$ लार्योपदेशः B. H.; ${ }^{\circ}$ ल्याचार्यादेश: G; N. (s) has after this स च कथं कथमपि मया महापातकवदम्युपगत:; E. agrees with text having only अनुगत: for अभ्युप". ३ मनसः N. (s); B. N. read संदैवास्वं. \& हि for वि B. R; om. in M; विचार्यते for निवार्यते N. (s). ५ यथा M; G. has हि before तु. ६ पदमपि यतः E.; पदमपि यतः स्वातन्य्येभ्यो न यान्ति पराज्युखाः $H$.

## ( प्रैकाशम्।) आर्य वैहीनरे, सुगार्रमार्गमादेशय। <br> कश्नुकी-इत इतो देवः। (नाध्येने परिकम्य।) अयं सुगाइ-

 प्रासादः। शानैरारोहतु देवः।राजा-(नाय्येनारुब दिशोडवलोक्य।) अहो शरत्समयसंभृतशोभानां दिशामतिरेंमणीयता। कुतः।

शानै: रैयानीभूताः सितजलधरच्छेदपुलिनाः समन्तादाकीर्णाः कलविरुतिमिः सारसकुलैः। चिताश्वित्राकररैनिनिशि विकचनक्षत्रकुमेंदेनभभम्तः सन्द्त्ते सरित इव दीर्घा दश दिशः॥ ७॥ अपि च।

शानैरिति। शानै: कमेण इयानीभूता: करसीभूतःः। संयोगादेरातोधातोर्यण्वत इति इयायतेर्निंप्रात्वम्। विरलतया प्रतीयमाना दिशः सरितश्र नभस्तः वियत्त: भ्रावणमामाच्च। ‘नभा: श्रावणिकश्र स:' इट्यमर:। स्यन्दन्ते नि:सृता इव ह₹यन्ते । प्राबृषि दिशः सरितश्र घनावृततया सर्वत उत्रूलसलिलाप्रुततया च विविक्तव्वेन न गृद्यन्ते शरदि तु विरला: स्रुंदं प्रतीयन्ते इति भावः। अन्र शरदि दिशां सरितां च वर्ण्यत्बादिनशाठद्यमावर्त्य दिश: सरित इव सरितः दिश इवेति च परसपरभुपमानोपमेयभावः॥ सितजलधरच्छेदपुलिनाः विकचनक्षत्रकमुद्रैरित्यन्र चोपमितसमासः। एवं च ‘पर्यायेण दूयोस्तेचेपुपेयोपमा मता' इन्युपमेयोपमालंकार:। धर्मोडर्थ इव पूर्णभ्रीरर्थों धर्म इव ल्वयीति अन्र पूर्णाभी-

9 Om. R.; मासाद् before मार्ग B. E. N. G; M. R. read आद्रांय for आदेशय; G. E om. मार्ग. २ Before this B. N. have राजा परिक्रामति and for नाक्येन they have कब्ञुकी; E. om. नाब्येन and after परिक्र has कज्ञु। देव; G. E. have रानै: twice, G. has उपरोतुमर्हल्यार्यः; B. N. आरोतुमर्हत्यार्यः; E. agrees having देव: for आर्य:. ३ नावर्य्य G.; G. and E. add च after लोक्य further on. संम्रति before รारर्स ${ }^{\circ}$.; N. (s) om. संभृत; for स-मृत G. has समागमसमागतं and शोभां after that. After शोभां G. N. read विश्रतीनाम्; B. E. read शोभाविभूनीनाम्. y दिशामितिरमणाया P.; मतिरामणीयकम् G; N. substitutes for कुतः and E. adds after it संप्रति हि. $\varphi$ शान्ता B. N.; शान्ती G.; इयामी P;E, has शान्ताकृता; E . has भू before चछेद; रान्ताकूता: H. ६ पुरस्तादाकीर्णा: G. ७ कुसुमैः E .

## मुद्राराक्षसे

अपामुद्ध्रतानां निजमुपदिशान्त्यों सितिपदं दैधत्या शालीनामवनतिमुदारे सति फले।
मयूराणामुग्रं विषमिव हरन्त्या मँद्महो
कृतः कृत्स्स्सायं विनय इव लोकस्स शरदा ॥ ८।।
इॅमामपि।
भर्तुस्तथा कलुषितां बह्नुवल्धभस्स
माँ्गे कथंचिद्वतार्य तनूमवन्तीम् ।
सर्वात्मना रतिकथाचतुरेव दूती
गङां शरन्नयति सिन्धुपतिं प्रसन्नाम् ॥९॥
त्ववत् इयानीभूता इत्याद्यिसाधारणधर्मोपादाननम्। अतः पूर्णेयमुपमा। सा च नभस्त इति श्रेपानुप्राणिता। अनेन शारदुणुणथनेन स्वस्य जैत्रयात्रासंनाहसमय इति ध्वनितमू। वक्ष्यति च चाणक्यः-सोऽयं ठ्यायामकालो नोत्सवकाल इति ॥ ७।।

अपामिति । स्पष्टोऽर्थः। अनेन पघ्येनोद्दृत्तस्य मलयकेतोर्भावी निग्रह: राक्षसस्य विषवदुत्युग्रविक्रमनीतिविषयकमद़ापहरणं साम्राज्यफलझालिनो महोन्नतेश्रन्द्रगुम्तस्य विनयसंपच समासोक्त्या सूचिता ॥८॥

भर्तुरिति। बहुवल्लभस्येति हेतुगर्भविशोषणम् । बहुवल्लमत्वाद्विव कलुषितामिति कालुष्यहेतूत्रेक्षा सा च वाचकाभावाद्रम्या। वर्षात्ययेन कृरीभवन्तीं स्वच्छसलिलां गङ्ञां भर्तुः समुद्रस्य मागें कथंचिद्वतार्य शरत्सिन्धुपतिं नयति। अत्रोपमा। रतिकथाचतुरा दूतीवेति दूतीद्टान्तानुरोधान्नायकापराधकुपितां विरहकृरां नायिकां प्रसादमुखीं कृत्वा नायकं प्रति यथा चतुरदूती प्रापयति तद्वदिति गम्यते। अनेन पद्येन राक्षसमतिपरिगृहीततया कलुपितां संशयितामिव नन्द्दकुललक्ष्मीं चतुरदूतीवातिगभीरा चाणक्यनीतिः सागरवदुतिगभीराइायं चन्द्रगुप्तं सर्वात्मना सर्वप्रकारेण प्रापयतीति रूपकातिशयोक्त्या सूचितम्। अयमपि बीजावमर्शःः ॥ ९॥

[^47]( समन्तान्नाफ्येंनावलोक्य।) अये, कथमग्रवृत्तकामुदी महोत्सवं कुसुमपुरम्। आर्य वैहीनरे, अथास्मद्चनादाघोपितः कुसुमपुरे कौमुदीमहोत्सवः।

## कश्नुकी —अथ किम्।

राजा-तैंकि न गृहीतमसद्वचनं पाँरः।
कश्नुकी -(कर्णों पिधाय।) शान्तं पापं शान्तं पापम्। पृथिण्यामस्सलितपूर्व देवस्य शासनं कथं पाँरेपु स्ललिष्यति।

राजा-तंत्कथमग्रवृत्तकाँमुदी महोत्म वमद्यापि कुसुमपुरम्। धुत्तंर्न्वीयमानाः स्फुटचतुरकथाकोविद्दैनेशनार्यो

नालंक्रुर्वन्ति रथ्याः पृथुजघन भराऋान्तिमन्द्दः: प्रयातँः। अन्योन्यं स्पर्द्धमाना न च गृहविभंतः स्वामिनो मुक्तराए़ाः

साकं स्रीभिभ्भजन्ते विधिमभिलपितं पार्वणं पाँरमुख्याः॥?०॥
धूँतैरिति। स्वामिनो गृहख्वामिनो वसनभूपणाद्विसमृद्धिं स्पर्धयान्यो न्यमाधिक्येन दूर्शयन्तः पौरमुख्याः ₹वस्रीभिः सार्द्ध राजानुमतत्वान्मु क्तशह्ञा अत एव बहि:कीडनं विगीतमपि पावनं राजानुमत्या प्रशस्तमित्यर्थः। चिराद़ीप्सितं कीडाविधिं कुतो न भजन्त इति कच्चुकिनं प्रति

[^48]
## मुद्राराक्षसे

कश्नुकी-एवमैवैतत्।
राजा—किमेतत् ।
कश्नुकी-देने, इदम्।
राजा- स्फुटं कथय ।
कश्न्नुकी - प्रैतिषिद्धः कौमुद्रीमहोत्सवः।
राजा-( सैक्रोधम्) आः, केन।
कश्नुकी-देवे, नातः परं विज्ञापयितुं शक्यम्।
राजा-न खतु "अर्यचाणक्येनापहृतः प्रेक्षकाणामतिशयरमणीयश्नक्षुपो विर्षयः।

कश्नुकी -देवे, कोडन्यो जीवितुकामो देवस्य शासनमतिवर्तेत। राजा-झोणोत्तररे, उपवेष्टुमिच्छामि ।

प्रश्नः। ‘पार्वणम्’ इति कचित्पाठः। पर्वणि कार्तिक्यां पौर्णमास्यां भवं कीडाविधिमित्यर्थः ॥ ?०॥

एवमेतदिति। चाणक्यक्रृतं प्रतिषेधं सहसा स्फुटं वक्कुमतिभीतस्येद्मस्फुटं सचकितं प्रतिवचनम् ।

[^49]
## प्रतीह्रारी-देवे, एदं सिंहासणम्। (क)

राजा-( नाए्येनोपविश्य ।) आर्य बैहीनरे, आर्यचाणक्यं द्रष्टुमिच्छामि ।

कश्न्रुकी—यदाज्ञापयति देवः। (इति निष्कान्तः ।)
( तत: प्रविशति आसनस्थ: रेंवभवनगत: कोपानुविद्धां चिन्तां नाटयंश्राणक्य: 1)
चाणक्यः-कथं स्पर्द्वते मया सह दुरात्मा राक्षसः। कृतागाः कौटिल्यो भुजग इव निर्यार्य नगरा-

घ्यथा नन्द् न्हत्वा नृपतिमकरोन्मौौयवृषलम् ।
तथाहं माँय्यन्दोः श्र्रियमपहरामीति कुतधी:
प्रकर्ष मद्युद्वेरतिशायितुमेप व्यवसितः ॥ ?? ॥
(क) देव, इदं सिंहासनम् ।
महात्मत्वाल्संग्राह्य: स्वग़न्रुपक्षमाश्रित इति रोषावेशादुराइ्मेति गालनम् ।

कृतागा इति। नन्द्रै: कृतमागोग्रासनाकर्पणरूपं यस्य स:। अन्र हृप्रान्तानुरोधेन तथाहं मौर्य हत्वा मलयकेतुं राज्ये स्थापयिष्यामीलेतावति चक्त०ये भ्रियमपहरामीट्येताबन्मान्रं राक्षससाहसं अनुचद्तःर्शाणक्यस्यायं भाव:। ममेव नास्य बुद्विबलं परंतु मत्सरमान्रेण 'अशक्तोऽहं गृहारम्भे शात्तोडहं गृह्भज्जने' इति न्यायन मौर्यापकारमात्राय प्रयतमान : सन्केनलं
g Om. M; देव्र्न K ; देव scored through in G ; G . has इअं सीहामनं उपविसदु देवो; E. दैवस्य इ्मं सिंहासणं उपविशदु देवो; B. N. agree with text allding उपविसदु देवो. २ सकोध आर्यंचां ; A. P. have अकृतकृत्यान्तरम् before that; N. (s) has प्रट्टुम् for दष्टुम्. ₹ E. om. इति. ४ C. E. om. आसनस्थ: and after ${ }^{\circ}$ गतः add कृतास नपरिम्रहः. $५$ आर्मगतम् befure this B. G. N; E. has स्पर्धते after सह and reads स्पर्धति; B. N. read राक्षसहतकः for राक्षसः; G. E. B. N. add कुतः after this. ६ निर्गत्य M. R. ७ नन्दं हत्वा B. N. G. ६ 'मुप G; G.reads हतधी: for कृतधी:. ९ प्रभावम् B. E. N. H., प्रसाद्यम् G; A. has यद्धुं.
( आकाइो लक्ष्यं बद्दॉ।) राक्षस राक्षस, विरम्यतामसाद्धुर्यसनात्। उत्सिकः कुसाचवृद्ट्टराज्यभांरो

नन्द्रोऽसौ न भवति चन्द्रगुप्र एषः। चाणक्यस्त्वमपि च नैव केवलं ते

साधर्म्य मैद्नुकृतेः प्रधानवैरम् ॥ १२ ॥
( विचिन्न्य ।) अथ वा नातिमात्रमत्र वस्तुनि मया मनः खेदयितब्यम्। कुषतः।

मद्धृत्यैः किल सोऽपि पर्वतसुतो क्याप्तः प्रविष्टान्तरैरुद्युक्ताः संनियोगसाधनविधौ सिद्धार्थकाद्याः स्पशाः।
पौरुषबलमवष्टम्य मदुद्धे: प्रकर्षमतिशयितुं न्यवसित इति अहो राक्षसस्य दुर्च्यवसितमिति । वक्ष्यति च । केवलं प्रधानवैरं मदुनुकृतेः साधर्म्यमिति ॥ ११॥

उस्सिक्त इति। उद्रिक्त इल्यर्थ:। प्रधानवैरं परिवृढद्वेष: केवलं ते तव मदनुकुते: मदनुकरणस्य संबन्धि मत्₹पर्धाविषयकमिति यावतू। साधर्म्य. समानो धर्म:। स्वार्थे इयन् बहुत्रीहेर्भावे वा । न तु बुद्धिप्रकर्षादि: मत्साहइये तव समानो धर्मोडस्ति । अनेन यथा नन्द्रा उन्मूलितास्तथाहमपि मौर्यमुन्मूल्यामीति प्रधानवैरमात्रेण मया सह स्पर्धते न तु बुद्विप्रकर्षंणेति भावः। मदनुकुताविति विषयसप्तम्यन्तः पाठः साधुः॥१ २॥
 गूढप्रणिधयः। 'अपसर्पस्चर: स्पश:' इत्यमरः। सिद्धार्थकाद्यो भेद्कर्मणि उद्युका एव वर्तन्ते। अहमपि संप्रति चन्द्रगुप्तेन सह कृतककलहं कृत्वा

[^50]कुत्वा संप्रति कैतवेन कलहं मौँौन्युनुना राक्षसं भेत्सामि खमतेन भेदकुरालस्त्वपे प्रतीपं द्विपः॥ १३॥ ( प्रविश्य।)

## कश्नुकी-कँषं खरु सेवा।

भेतैव्यं नृपतेस्तःः सचिवतो राज्ञसतो वह्धभा-
दन्येभ्यश्ध वैंसन्ति येडस भवने लन्धप्रसादा विटाः। दैन्यायुन्मुखदर्शनापलपनैः पिणडार्थमायस्सतः

सेवां लाघवकारिणीं कुतधियः स्थाने श्वबृत्तिं विदुः॥ १४॥ (परिक्रम्याबलोक्यंय च।) दूदमार्यचाणक्यगृहम् । यावत्र्रविशामि। तेनोपायेन प्रतीपमस्मानु प्रतिकृलचारिणं राक्षसं द्विष: सपन्नान्मलयकेतो: सकाशान् भेस्स्यामि तयोबिंरोधं संपाद़विष्यामीलर्थः । यद्धा प्रतीपमिति विधियं विरोपणं द्विप इति पष्ठी। राक्षसं द्विप: प्रतीपं सन्तं भेत्स्यमि प्रतिकूलळव्वेनापाद्य विघटयिष्यामीलर्यरः। एप राक्षस: खमतेन स्वसमलया भेदकुशलोखु, चन्द्रगुमाजाणक्यं भेत्स्यामीति स्वसिन्कुझलंमन्योस्तु, न त्वस्य ममेव साममीपै०कल्यं बुद्धिबलं चास्तीति भावः। इयं नियतामिः। 'अपायाभावतः कार्यनिश्रयो नियतात्तिका' इति लक्षजान् ॥ १३ ॥

कश्रमिति। सामान्ये नपुंसकम्।
भेतब्यमिति। दैन्याद्द्वोतोः उन्मुखददर्शनानि च अपलपनानि च राजरहस्यगोपनानि च तै: विण्डार्थमुदरभरणार्थमायस्यत: क्ठिरयमानस्य सेवकजनस्य सेवामिलयन्बय:। श्वविषये अपलपनं ताडनभयेन गान्रसंकोचनम्। सिषाधयिपितकार्यांनुरोधादिद्दमाहितं चाणक्यमौर्योोः कपटवैमलं तध्यत्नेनैवैव गुह्तन: कच्चुकिनोऽयं निर्वेदे:॥ १४ ॥

[^51]( पेविशयावलोक्य च।) अहो राजाधिराजमन्रिणो विभूतिः । तथाहि।

उपलराकलमेतम्देदकं गोमयानां बटुभिरुपहतानां बहिंपां स्तूपमेतत्। शरणमपि समिन्दि: झुण्यमाणाभिराभिविंनमिंतपटलान्तं हइयते जीर्णकुज्यम् ॥ ?५॥
तैत्साने खल्वस्स वृपले. घ्यश्न्द्रगुप्त इति। कुतः। स्तुवन्ति श्रान्तास्याः क्षितिपतिमभूतैरापि गुणैः श्रृवाचः कार्पण्याद्यदवितथवाचोडपि पुरुपःः। प्रभावस्तृष्णायाः स खतु सकलः सादितरथा निरीहाणामीशस्तृणमिव तिरक्कारविषयः ॥ १६॥
उपलराकलमेतड़िति। च्रेताम्भिसंभरणसमिन्धनाघर्थ शुक्कगोमयगोलकचूर्णनार्थमुपलझाकलम्। उपलोऽपि शकलो न संपूर्णोपल इति विभूतिनैरपेक्ष्यमस्योपलशकरलीर्णकुक्यादिभिरक्तम् ।बर्हिपां दर्भाणां स्तूपं निधननामकमुप्टिसमूहः। शारणं गृहं समिद्रारेण विनमितपटलान्तमतिजीर्णत्वाद्विभुग्रतृणमयछदिप्रान्तम्। 'वलीकनीध्रे पटल्र्रान्तेडथ पटलं छदि:' इसमरः। अनेनास्स्याप्रतिम्रहत्वकर्मठत्बादयः श्रोत्रियगुणा उत्काः । तथोक्तं पुरस्तात्- ‘वंशो विशालवंशानामृपीणामिव भूयसाम्। अप्रतिम्राहकाणां यो बभूव भुवि विभ्तुतः॥' इति ॥ २५॥

बृष्लोच इति। वृषलझान्देन वदितुमर्हः। ‘‘ुुपि क्यप् च’ इति क्यप्प्रल्यय:। निसृहृत्वाद्राजानमपि वृणीकुल्य भृस्यवब्यपदिशतीलर्थर्।

तदेश विवृणोति-स्ठुन्तीति। अवितथवाचः सल्यवचनझीरा अपि

[^52]
## ( विलोक्य संभयम् ।) अये, तदयमार्यचाणक्यस्तिप्टति।

## यो नन्दमाँरनृपयोः परिभूय लोकमस्तोद्यावंदिशद्रप्रतिभिन्नकालम्। <br> पर्यायपातितहि मोष्णामसर्वगामि <br> धाम्नातिशाययति धाम सहस्तधाम्नः॥ १७॥

( जॉनुभ्यां भूमौ निपट्य।) जयत्वार्यः।
चाणक्यः-वँहीनंने, किमागमनग्रयोजनम्।
कार्पण्यात्पवाच: उद्दण्डवचना: सन्तः अभूतैरसस्यैगुणु: स्तुवन्तीति यत्स खडु तृष्णायाः प्रभाव इति योजना॥ १६॥

अये तदयमिति। तदृयमिति कर्मधारयसमास: सोऽयमिलर्थः।
यो नन्देति। लोके नन्दामाल्यादिक परिभूय स्वमन्रहक्ल्या मोहयित्वा नन्दृमौयोयोरभिन्नकालं युगपदस्तोदयौ द्त्तान्। अत एव सर्वशत्रुब्यापिना सेन धान्रा असर्वगामि पर्यायेण कालक्रमेण पातितं नाशितं हिममुण्णं वा येन तब्सहम्रधाम्र: सूर्यस्य धाम तेजः अतिशाययति अतिकामयति। धामातिशेते तेन धाम्ना स्वयं अतिशाययति। सोऽयमार्यआ्राणक्यस्तिप्रतीति पूर्वेणन्व्वयः। अतिपूर्वकाच्छी छो हेतुमणिचच्। अत्र लोकशान्देन लोकालोकपर्वतो लक्ष्यते। असर्वगामीयनेन सूर्येतेजस्तद (न?) तिकमणमुक्तम्। एवं च लोक परिभूयातिकम्य नन्द्मौर्ययोर्युगपदेस्तोद्यौ दिशान्ताणक्यतेजः लोकमनतिक्रामतोडत एवासर्वगामिन:

१ B. N. A. P. om. विलों ; MI. R read स्वगतम् for वि-म्-G. om. अये तत् which follows; E om. तत् ; B. N. om अये; N. (s) adds स एँः; E. य फ区:. २ For अदिशदप्रति B. N. read प्रतिदिशाबवि; M. अदिशवृक्पति (?) उपदिशान्रविभिन्न ${ }^{\circ} \mathrm{H}$. ₹ ${ }^{\circ}$ चिणम ${ }^{\circ} \mathrm{B} . \mathrm{N} . ;{ }^{\circ}$ स्थम (?) A.; ${ }^{\circ}$ षण ${ }^{\circ} \mathrm{om}$. in E. \& प्रकाशाम् before this M. R ; पतति for निपत्य G ; B. N. have जयतु twice; E. reads जयत्यार्य: and G. om जर्यं: ५ B. E. N. G. have नाब्येनावलोक्य; E. has also आर्य before this.

कभ्नुकी - आर्य, प्रणतससंभ्रमोचलितभूमिपालमौलिमालामाणिक्यशकल शिखापिशक्शीकृतपद्पप्नयुगलः सुग्रहीतनामधेयो देवश्रन्दगुप्त अंश्ये शिरसा प्रणम्य विज्ञापयति- 'अकुतक्कियान्तरायम ${ }^{3}$ र्य द्रष्टमिच्छामि’ इति ।

चाणक्यः-- हृषलो मां द्रशुमिच्छति। वैहीनरे, न खतु वृषलश्रवणपथं गतोडयं मत्कृतः कौमुदीदीमहोत्सवप्रतिषघः।

कभ्षुकी—आर्य, अथ किम्।
चाण干口:-(सकोधम् ।) आः, केन कथितम्।
कश्रुकी-(संभयम् ।) प्रसीदत्वार्यः । ख्यममेव सुगाइ़ग्रासादगतेन देवेनानालोकितमप्रवृत्तकौमुद्रीमहोत्सवं पुरम्।

चाणक्यः-आँ, ज्ञातम् । ततो भवद्विरन्तरा प्रोत्साह्य कोपितो वृषलः। किमन्यत्।
( कश्चुकी भयं नाटयंस्तूष्णीमधोमुखर्तिंश्रति।)
कमेण हिमोष्णयोरददयांस्समयौ दिशत: सूर्यंजेजसोऽऽ्यतिश्रायितमिति व्यतिरेकालंकार: लोकमिति म्रेपानुप्राणित:॥ २७॥
 omitting all to भूमिं ${ }^{\circ}$ G.; B. E. N. G. om. माला further on and read मणि for माणिक्य and लकल for शकलङ, युगुल for युगल at the end of the compound P. ₹ For सुन्य्य B. and N. read पादपदझयोरार्य पणिप्य देवश्नन्दगुपो; G. E. agree, om. पझ्य and G. reading आर्यस्य. ₹ For
 क्रियान्तराय \&c.; P. agrees with text but has ${ }^{\circ}$ राल for राथं; E. also om. last इति. घ After इच्छति E; G. has वैहीनरें before this instend of after इृच्छति. ५ B. E. N. G. have वृषलस्स; B. N. भ्रवणमुपागं; E. श्रवजपथमुपां; G. भ्रवणपथमागं; G om. मलक्कृत; B. N. read मया कृतः ६ भयं
 P. read ${ }^{\circ}$ नालोकों; M. ou. अवलोकितम्; ; A. P. om. कौसुदी and B. E. N. G. add क्रसुम before परमम. - आ $\mathrm{E}, \mathrm{G}$. on. it and ज्ञातमू; B. N. after ज्ञातम् read तिष्ठ ताबद्धवद्भिरेव मदन्तरेण पों; G. has तिष्न ताबत्तो भवद्भिर्न्तरण में ; E. उत्तिष्ष ततो भवन्भिर्मदन्त्रेण में; B. N. read रोषितो for कोपितो -Q B. G. N. read सभयम् tor भ-्यनु; A has पृव befure अधो"; G. om. all after सभयम्

चाणक्यः－अहो，राजपरिजनस चाणक्योपरि प्रद्वपपक्षपातः। अथ क पृषपः ।

कश्शुकी－（भयं नाटयन्। ）अर्य，सुगादगतेन देवेनाहमार्य－ पादमूलं ग्रेपितः।

चाणक्यः－（ जैत्थाय ）सुगाउमार्गमादेशय।
कश्शुकी－इंत इत आर्यः।
（ उभौ परिक्रामतः।）
कभ्रुकी－एप सुगाइ्नयासादः। शैनैरारोहत्वार्यः
चाणक्यः－（ नाद्येयावरह्याबलोक्य च ।）अये，सिंहासेनम－ ध्यास्ते बृपलः। साधुु साधु।

> नन्द्बैंबियुक्तमनपेक्षितराजरांजै－ रध्यासितं च वृपलेन वृषेण राज़ाम्। सिंहासनं सदशापार्थियसंगतं च प्रीतिं पैरों प्रगुणयन्ति गुणा मरंते ॥ १८॥

नन्दैर्वियुक्तमिति। अनपेक्षितराजराजैस्तथणीकृतकुनेंरे। राज्ञां वृषेण श्रेष्ठेन। कुवेरवदृतिधनात्यानपि नन्दान्हत्वा तत्पदे य：कश्रिद़योग्यो न स्थापित：किंतु नन्देश्योऽऽ्यतिश़यितो धीरोदात्तत्वादिमहाराजगुणोत्तरश्न－ न्द्रगुमोऽभिपेचित：। अत：सिंहासनं योग्यपार्थिंसंगतं जातमिति शोष：।

श क्यस्यो B．E．N．G．；P．om．प्र；G．reads महानू for प्रद्वेष；B．N．read वि for प्र．₹ तिष्टति after this B．N．G．；E．has क्ष after वृ．३ G．E．om． भ－न् G．om．आर्य；प्रासाद before गतेन B．E．N．G．；आर्यस्य E；A． om．पाद．\＆नाब्येन before this P；B．E．N．G．have कझ्ञुकिन् after this and घासाद after सुगान；G．E．om．मार्ग and R．reads आदर्शाय．ч P．R． om．one इतः；M．E．आर्य；B．N．add इति before उभौ．६ अयम् B．N．； आर्यामुम G．；परिक्रम्य कघ्रुकी । आर्यायम् E ；सादं शानैः \＆c．G．；E． also has शानै：twice；रारोडुमहत्यार्यः B E．N．G．७ वि for अव G；B．E． N．G．after च add सहर्पमाहमगतम् ；सनमा ${ }^{\circ}$ A．© B．N．G．om．one साधु further on．१ वृत्तै：B．N．H．g० भृशाम् for पराम् G．；मीतित्र्रयम् E．

## (उपसृत्य ।) विजयतां वृषपलः।

राजा-( आसनादुुत्थाय ।) आर्य, चन्द्रगुप्तः श्रणमति । ( इति पादुयोः पतति ) ।

चTणक्यः-( पाणौ गृहीत्वा । ) उत्तिप्ठोर्तिप्ट वत्स ।
आ रौलेन्द्राचिछलान्तैंस्खलितसुरनदीशीकरासारशीतातीरान्तान्नैकरागस्फुरितमणिरुचो दाक्षिणस्सार्णवस्स। आगत्यागत्य ${ }^{\text {है }}$ सितिप्रणतनृपशतैः शश्वदेव क्रियन्तां चूडारतांशुगर्मास्तव चरणयुगस्साद्बुलीरन्ध्रीभागाः ॥ १९॥
राजा-आर्यप्रसादादनुभूयत एव सर्वम्। तदुपविशत्वार्यः ( उऔौ यथोचिंतमुपविष्टै।)
चाणक्यः-वृृत, किमर्थ वंयमाहूताः।
इति ख्वस्योचितकारिव्वादिगुणै: र्वयमन्तस्तुष्यति । 'प्रीतिं परां प्रगुणयन्ति गुणा ममैते' इति। एते नन्द़दद्धारणादिसाधका मम गुणा मम प्रीतिं प्रगुणयन्ति वर्धयन्ति ॥ १८ ॥

आ रैलेन्द्रादिति । शिलान्तस्खलितेल्यादिविशोषणात् रैलेन्द्रो हिमवान्गम्यते। आ हिमाचलाद़ासेतोश्र समागल्य सर्वे नृपतयः त्वां प्रणमन्वित्याशी: ॥ १९॥

१ देव: G. ₹ सिंहास ${ }^{\circ}$ B. N; B. E. after उत्थाय add चाणक्यस्य पादौ गृद्रिव्वा and B. E. and G. om. इति-ति at the end of speech. ₹ B. E. N. om. one उत्तिष्ट; G. has वर्स before this and पइय after it. y ${ }^{\circ}$ न्त: A. G; B. N. read धुनी for नदी further on; N. (s) सीकराचारवर्षां; E. has वर्षां for शीता . ५ For ${ }^{\circ}$ त्रीरा ${ }^{\circ}$ B. E. G. H. read ${ }^{\circ}$ दातीरान्नैं ; N. (s) ${ }^{\circ}$ दाप्रान्ताबैं ; P. also reads धामस्फुटित for रा त. ६ भीत M. R.; एवम् for एव A. P. ७ रल A. P. e E. has युध्मत् before प्रसा ${ }^{\circ}$, G. om. प्रसादात्. For संवं तत् B. N. G. एतन्नाशास्ये; E. एतनाशास्यं मे; B. N. add इति after आर्यः. ९ G. om. उभौ; B. E. N. G. read यथासनमू. g० वयम before कि ${ }^{\circ}$ A. P.

## राजा - आर्यस्य दर्शनेनात्मानमनुग्राहयितुम् ।

चाणक्य:-( सैस्मितम् ।) अलमनेन प्रश्रयेण न निष्प्रयोजनमधिकारवन्तः प्रभुभिराहूँ यन्ते ।

राजा-अर्य, कौमुद्रीमहोत्सवप्रतिषेधस्स किं फलमार्य: पइ्यति ।

चाणक्यः-( स्मितं कृत्वा।) डैपालब्धुं तर्हिं वयमाहूताः।
राजा-शान्तं पापं शान्तं पापम् । नहि नहि। विज्ञापयिंतुम्।

चाणक्यः-यैद्येनं तहिं विज्ञापनीयानामवस्यं शिष्येण सैररुचयो न निरोद्वव्याः।

राजा—एवमेत्रन्। कः संदेहः। किंतु न कद़ाचिदार्यसं निध्र्रयोजना प्रहृत्तिरिल्यस्ति नः प्रश्नावकाशः।

स्मितमिति। इत्यादिद्दोपप्रख्यापनमपवाद्।। चाणक्येन स्वोपालम्भस्य दोपस्य प्रस्यापनात्।

स्वैरहुचय इति। स्वैररुचय: स्वतन्रा गुरवो न निर्बन्धनीया भृत्यवन्नानुयोज्या इति ।
${ }_{9}$ G. om. आर्यस्य at the beginning of the speech; B. and N. (r) read for this अनुग्रहीतुम्; N. (s) अनुगृहीतम्. २ सितं कृत्वा B. E. N. G; B. E. N. G. also have बृपल after this: प्रणयेन for प्रश्रयेण N. (s). ३ B. E. N. G. add तरन्रयोजनमभिधीयताम्. \& om. G. ५ बृपल before this B. E. N. G: N. (8) also adds थeोवम् between this and बृपल; G. om. तार्ह. ६ B. N. have instead of all this आर्य नोपालन्धुम्। चाण०। कि तर्हि। राजा। विज्ञापयितुम्; G. E. have नोपलन्युं किं तर्हिं विज्ञापयितुम्. $७$ बुपल before this B. E. N. G.; शिष्यै: for शिष्येण M. E ; B. E. N.G. om. स्वर; For what follows A. has ${ }^{\circ}$ रचयो नावरों; M. ${ }^{\circ}$ रचयः स्वतन्ला रों ; R. ${ }^{\circ}$ रचयः स्वतन्रा नावरो ${ }^{\circ} \mathrm{N}$. (s). G. रचघो नानुरों; B. N. (r) रुचयोनुरों. दFor ए-त्त B. E. N. G. read आर्य; B. E. N. G. have अपि before आर्यस्स. १ रचिः प्रवर्तां (तंयि G.) ब्यत इल्य ${ }^{\circ}$ B. N. G. H.; M. agrees with text omitting प्रवृ ${ }^{\circ}$; E. ditto, inserting भविष्यति before इति; G. reads इतोस्ति; G. E. read प्रभ्स्यावकाशः

चाणक्यः-वृषल, सम्यग्गृहीतवानसि ने ग्रयोजनमन्तरा चाणुक्यः खभे ऽषि चेष्टत इति।

## राजा-आर्य, अत एव शुश्रूषा मां मुखरयति ।

# चाणकय-वृपल, श्र्रूयताम् । इह खल्वर्थशास्रकारास्त्रिविधां सिद्धिमुपवर्णयन्ति-रॉजायत्तां सचिवायत्तामुभयायत्तां चेति। तंतः सचिवायत्तसिद्धेस्तव किं प्रयोजनान्वेपणेन । यतो वयमेवात्र नियुयुक्ता वेत्सामः। 

## ( राजा संकोषं मुखं परावर्त्तयति।)

(नेपंध्ये वैतालिकौ पठतः ।)
एके:

वर्स्स्याम इति। वृतुधातोर्भविष्यति लुटि उत्तमपुरुषबहुवचनम्। ‘न वृछ्यभ्शतुर्म्य:' इतीणिनेध:। 'बृछ्यः स्यसनो:' इति परस्सैपदम्। तत्तक्कार्यानुगुण्येन वर्तिंब्यामह इसर्थः ॥

१ मदाशायम् before this and हि after it B. N. ₹ B. N. E. read अनपेक्षमाण: for अन्तरा; G. अनपेक्ष्य; B. E. N. G. read चाणक्य: not here but after ₹्वमेपि(or सुसोपि the reading of E. which also has श्रूयताम् before सुषोपि); For चेष्टते E. has चेप्टिप्यते; P. G. om. इति and B. and N. read रुचिं प्रवर्तयिष्यति for चे-ति. ३ B. E. N. G. have प्रयोजन be fore गुग्रूषा and मामू not here but before प्रयों . \& om. G; अव्रधार्यताम् after this R; शास्तार्थक ${ }^{\circ}$ R. For त्रिविधाम् B. N. read त्रिविध. ५ B. E. N. G. have तद्यथा before this. ६ तन्र E. तत् B. N. G; B. N. G. have भवतः for तव which E. reads before सचिं; फलान्वें for प्रयोजनान्वें B. N.; प्रयोजनानामन्वें $G$; before यतो B. N. (r) E. have वाझनसयेः खेदमुप्पादयितुम् ( E . adds फलम् to this).; G. N. (s) वाझ्ञनसी खेद्यितुम्; G. E.om. यतो. ७ अभि for नि G. E.; वेदिष्यामः for next word R. M.; वर्स्यामः A; वत्स्यामः P. \& सकोप इव B. E. N. G.; परि for परा ${ }^{\circ}$ B. E. N. G. ९ ततो before this B. E. N. G; G. has नेपथ्ये after वैता. भ० Om A. P. E.; प्रथमः M.

## आकाशं कारापुण्पच्छविमभिभवता भसना ग्रुक्त्यन्ती शीतांशोरोंगुजालैजल्रधरमलिनां किंश्नती कुचिमैभीम्। कापालीमुदृहन्ती स्रजमिव धवलां कौमुदीमित्यपूर्वा हैस्सश्रीराजहंसा हरतु तनुरिव केशममेशी झरद्धः॥ २०॥

 अपि च।प्रत्यग्रोन्मेषेंजिहा क्षणमनभिमुखी रतदीपप्रभाणा-
 नागांक्रू मोकुमिच्छोः शयनमुरु फणाचकवालोपधानं निद्राच्छेदाभिताम्रा चिरमवतु होरेद्हिप्टिराकेकरा चः॥ २१ ॥
आकाशमिति। अपूर्वा काषि लोकोत्तरगुणाभिरामा ऐसी तनुरिव शरद्ब: क्वेंां मलयकेतुराक्षसाभियोगजनितं केरां हरतु। कीटही ईंशतनु:। काशपुष्वच्छविमभिभवता तच्छविसटरोन भर्मना आकाशं ग्रुक्षं कुर्वती शीतांशोख्र्डायां वर्तमानस्यांगुजालैज्जलधरम लिनां जटधरसटृरीं ऐेमीं गजासुरसंबन्धिनीं कृत्त्ति क्ठिश्रती क्किषां कुर्वती तन्नैल्यमभिभवन्तीत्यर्य:। कौमुदी़मिब धवलां कापालीं स्रजमुदहन्ती शारद्विपये भस्मधवलया काशपुर्वच्छठ्याकाशं शुरुक्तन्तीत्यादि योज्यम्। हास्यभ्रीरिव राजंहंस्यो यस्यां आारदि राजहंसीव हास्स्रीर्यस्यां तनावित्युभयन्र विमहःः । उपमालंकार: ॥ २०॥

प्रत्यय्योन्मेप इति। शरदि क्षीरनिधौ ऐोपशयनादुत्धितस्य हरेराकेकरहट्टिप्रतिपादकानि प्रलयेेयादि विशोषणानि। प्रलम्येण निन्र्राच्छेद्वनन्तरोदितंनोन्मेपणेनोन्मीलनेन जिह्मा कूणितप्रान्ता । स्पप्रमन्यन्। नागाएक्रे शोपपर्थ द्यूहपम्। अन्र स्वभाबोक्तिरलंकारः॥ २ १ ॥

आकाशमिति प्रलयमोन्मेप इति चन्ट्रगुमवैतालिकेन पठितम। उत्तरपयद्वयं सर्वोोकर्वभूपणा|युपयोगेनेति च राक्षसगुद्रविधिना वैतालिकनेपधारिणा स्नकलग़नाम्ना चन्द्रुगुतेजःसमुत्तेजनार्थ पठितमिति क्ञेयम.।

[^53]
## द्रितीयः-

सच्वोत्कर्पस्स धात्रा निधय ह्व कृताः केउपि कस्यापि हेतो-
र्जेतारः खेन धाम्ना मदसलिलमुचां नागयूथेश्वराणाम्।
दंश्र्रभअं मृगाणामधिपतय इव व्यक्तमानावलेपा
नाज्ञाभंद्ध सहन्ते नृवर नृपतयस्त्वाद्याः सार्वभौमाः ॥२२॥
अपि च।

## अैस्रुपणाह्युपभोगेन प्रशुर्भवति न प्रसुः। पंरर परि भूताज्स्त्वमिव प्रभुरुच्यते ॥ २३॥

चाणक्यः--( रेवगतम्।) प्रथमं तावद्विशिप्टेद्वतास्तुतिखूपेण प्रघृत्तशारद्रुणप्रख्यापनैमाशीर्वचनम् । इदमपरं किमिति नावधारयामि । ( विचिन्त्य।) आँ, ज्ञातम् । रक्षसस्सायं प्रयोगः। दुरात्मत्राक्षस, द्यसे भोः जागर्ति खतु काँटिल्यः।

राजा-अर्य बैहीनरे, आंभ्यां वैतालिकाम्यां सुवर्णशतसहसंत्रं दापय।

## कश्नुकी-यद्ञाज्ञापयति देवः। ( ईेन्युत्थाय परिकामति।)

सत्व्वोत्करेंति। सत्व्वोक्कर्पस्य बलातिश्रायस्य केऽपि लोकोत्तरमहिमानः कस्सापि हेतोः विपक्षक्षपणायेयर्थ: । उ्यक्तौ प्रसिद्धौ मानावलेपौ येपां ते ॥ २३॥

१ आज्ञभఫे R. ₹ N. (s) अ्रमणाद्युपचारेण; R. M. भूपणायुपयोगेन₹ पैररनभिभू P. R. E. \& आकणर्यांम्मगतम B. E. N. G.; देवतारुपणेन B. N.; देवता खूपकेन E.; देबतारूपकेन G.; इटदेवतारूपकेण H. ५. A. P. om. आरीर्वचनम्; B. N. read इदम् between प्रस्यापनम् and आरीं; E. has © ख्यापनेनाझी ${ }^{\circ}$; G. reads प्रवृत्तरारद्वर्णनमाशीर्वचनमिदम्.; M. has अपरमिदं किं ${ }^{\circ}$; G. om. न and adds डृति after अवधा० ६ आः भवतु for आः ज्ञातम् G.; अा भवतु E.; आ. before दुरार्म ${ }^{\circ}$ and हतक after राक्षस B. N. ७ B. E. N. G. om. भो:. \& B. E. N. G. have दीयताम् before this omitting दापय at the end of the speech. ९ om. E; M. R. E. om. उत्थाय; and G. has नि:कामति for परिक्रां.

चाणक्यः- ( सकोधम् । वैहीनरे, तिप्ट न गन्तव्यम्। वृपल, किमयमस्सेने महानर्थात्सर्गः।

राजा- ( संकोपम् । ) आर्यंणंन्ं सर्वत्र निरुद्व चेप्टाप्रसरस्य मे बन्धनमिव राज्यं नरेंज्यमिव।

चाणक्यः-वृपल, स्यमनभियुक्तानां राज्ञामेते दोषाः सँभचन्ति। तद्यदि न सहसे ततः ख्ययमियुज्यस्व।

राजा-एते सकर्मण्यभियुज्यामहे।
चाणक्य:-प्रिंयं नः। चयमपि ख्वकर्मण्यभियुज्यामहे। राजा-यद्योवं तरहिं काँमुदी़महोत्सकग्रतिपेधस्स तावत्प्रयोजनं
श्रोतुमिच्छामि ।

सकोधमिल्यादि । एतड़ाद़ राजचाणक्ययो रोपसंभापणं संफेटः। वृपलेल्यादि । स्वयमनभियुक्कानां स्वातक्र्यमलमानानामेते दोपा गुरुजनगौरवासहनरुपा: संभवन्ति। स्वस्वातन्यूलिप्सया गुरुजनस्वातज्यं न सहन्त इति भाव:। स्वयमभियुज्यस्व स्वातन्र्यमवलम्बस्त।

एते स्वकर्मणीति । इन्ं गुरोरनमाननं छलम् ।
वयमपि स्वकर्मण्यभियुज्यामह इति। ₹करर्मण्यम्निहोत्राद़ाविति वहिरर्थः। अनेन कपटकलहेन राक्ष्सवशीकरणकर्मणि ह्याप्रियामह इति गूढम् ।

१ विष्ट twice in B. E. N. G; E. has न गन्तन्यम् also twicu; C. E. have also वृपल twice. २ एव after this B. N; M. has महार्थोंन्मर्ग:; G. महानर्थव्ययः; E. E. N. G. ald क्रियते at the end. ३ Om. in B. N. E.; सरोपम् G.; सर्वतो for सर्वंत्र B. N;M. reals निरुद्धस; B. N. read मम for मे. \& A.P.R. substitute इद्दम for इच; M. adds it after इव. ५ B. E. N. G. om. सम्; Om. तथ: in E; तदा B. N. which ald एव after स्वयम्. ६ B. N. add वयम् after this, ७ कल्याणम् A. M. R: P. om. this speech; M. om. all after न:. e तेन हि चाणक्य G.: तेनाहम् E.: "स्यवानुष्टनपति for "स्सवप्रतिं G. B. N. om. ताबत्; E. has पुव तावत् and G. has it after मयोजनमू.

चाणक्यः-वृपल, कैँमुद्री़महोत्सवानुप्टानस्स किं ग्रयोजनमिल्यहमपि श्रोतुमिच्छामि।

## राजा—प्रथमं तँवन्ममाज्ञाव्याघातः।

चाणक्यः-वृपल, मैमापि तवाज़ाव्याघात एव कौम्रदी़होत्सवर्रतिपधेँस प्रथमं प्रयोजनम् । कुतः। अम्भोधीनां तमालप्रभवकिसलयइयामवेलावनाना-
 मालेवाक्लानपुर्प्पा तव नृपतिशतँरहहते या शिरोमिः

## सा मय्येन स्सलन्ती कैंथयति विनयालंक्हतं ते प्रभुत्वम् ॥२४॥

प्रथममिति । ममाज्ञाठयाबातजनितो मनस्ताप एव प्रथमफलन्वेन पर्यवसित इति सोल्लुणठनं बचनम्।

इदमेव मुख्यपयोजनव्वेन श्राध्यतया व्वयानुमन्तव्यमिति समाघत्तेअभ्भोधीनामिति। चटुलतिमिकुलेति अन्मोधीनां दुस्तरव्वमुक्तम।। पारेम्य: परतीरेरेयः आ पारान्प्रा्रुवद्धि: पारंगतैरियर्ये। अभिविधाबाङ्। नृपतिशातैर्या तवाज्ञा शिरोभिहसते वक्ष्यते। वर्तमानसामीव्ये वर्तमानवत्। मदाश्रिपा मन्नीतिवलेन चान्मोधिपारगानवि द्वीपाधिपानाज्ञाविधेयान्करिष्यसीट्यर्थः। सा मग्येव स्ललति चेत्त्व विनयातिश़यः प्रभुत्वस्यलंकरणाथेंचेति भाघ:। इल्याड़ि चाणक्यवचनजातं गुरुकीर्तनंनं प्रसंगः। गुरो: कीर्तनं गुरु बहु वा कीर्तनमिल्यन्वर्थात्.। २४ ॥

9 तर्हि before this G; M. R. om. कौमुदी; G. has अनुष्षान and substitutes अहमपि for किम् omitting इत्यहमपि. २ माज्ञाया अष्या ${ }^{\circ}$ E. R.; "जाविधानम् N. (s); G. has प्रथममाज्ञाविघातः. ₹ मयापि G; B. E. N. have : fter this खल्डु त्वदाजा ${ }^{\circ}$ \&c. G. has तदा ${ }^{\circ}$ for तवा ${ }^{\circ}$ and वि for ब्या further in. \& P. om. प्रतिपेध and G. has तत् for कौ-व; E. has कारणम् for प्रयोजनमू.; B. N. have इत्ति after प्रयो. ${ }^{\circ}$ ५ बहुलमिति E . ६ वाज्ञा सपु ${ }^{\circ}$ B. N; B. N. E. H. have नत for तव; G. has नव. ט प्रथ ${ }^{\circ}$ B. E.N.; कथमिति P.

## अथ त्वमपरमपि ग्रयोजनं श्रोतुमिच्छसि तदपि कथयामि ।

राजा—कृथ्यताम्।
चणणक्यः-झोणोत्तंरे, मद्वचनात्कायसमचलं बूहि- 'यत्तदद्रमटैप्रभृतीनामितोपरागाद्पक्रम्य मलयकेतुमाश्रितानां लेख्यपन्रं दीयतेत्र्ं इति ।

प्रतीदारी - जं अजो आणवेदित्ति। (निक्कम्य पुनः प्रविश्य ।) अज, इमं पँत्तअम्। (क)

चाणक्यः-( गुहीव्वा । ) वृषल, दृयतार्मिदम्।
राजा-( आत्मगतं वाचयति ।) स्वस्तिं सुगृहीतनामधेयस्स देनेंस्य चन्द्रगुप्तस सहोतथायिनां ग्रधानपुरुपाणामितोपक्रम्य वैध्यमलयकेतुमाश्रितानां ग्रमाणलेख्यपत्रमिदम्। तत्र ग्रथम-
(क) यद़ार्य आज्ञापयतीति। आर्य, इदं पन्रकम्।
हृरयतामिति। रहस्यत्वाद्वृरयतां न तु सुुं वाच्यतामिल्यर्थ:।
و In B. N. G. the words beginning with अथ are attributed to राजा and with तद़पि to Cháṇakya.; B. N. om. व्वम्; G. substitutes तु for व्वम्; E om. अथ.;B. N. have यत्तत् before श्रोनुम् and B. G.N. have इच्छामि fur इच्छसि; G. E. have ततः before तद़ि. ₹ A. P. add अवहितोस्सि after this. ₹ Twice in B. N. G.; ${ }^{\circ}$ मचलद्त्तम् for ${ }^{\circ}$ मचलं B. N;P. om. ${ }^{\circ}$ मचं.\& 'भद्ध E.; इतो-तानम् om. in. B. E. N. G;R. adds वध्य before मलय. ${ }^{\circ}$ प तत्ताबत् befure this B. E. N. G; G. om. इृति after this. ६ वेद्दाति P. G. © एदं पत्रम्. B. N.; इमं पत्त्रयम् E.; इदं तं पत्तअम् R; एदं तं पडअम् M.; इमं नं पत्तभम् A. E B. E. H. read श्रूयताम् for ह-दम;;G. reals श्रूयतामिदम्; Fh. and N. (s) have द्वइयताम्; B. E. G. N. (r) and H. have after this राजा। दत्ताबधानोसि॥ चाण। वाचयति स्वस्ति \&c. $\rho$ Om. (i. E. 90 Om. E; G. om. प्रधान. १ง B. N. (r) om. वध्य; N. reads "माश्रिल्य for "माध्रितानाम्; परिमाण' for पभां B. G. E. H.; लेख्यम्य omitting पत्रमिदम् N. G;P. om. पन्नं; B. om. दृदम्

## मुद्राराक्षसे

मेने तावद्गजाध्यक्षो भद्रभटः अश्वाधगक्षः पुरुपद्तः महाप्रतीहारस चन्द्रभानोर्भागिनेयो डिंद्यरातः देवस स्खजनसंबन्धी महाराजो बलदेवगुपः देनस्यैव कुमारसेवको राजसेनः सेनापतेः सिंहबलस केंनीयान्भ्राता भागुरायणो मालवराजपुत्रो लोहिताक्षः क्षत्रगणंमुख्यो विजयवर्मेंति। एते वयं देवस कार्ये अवहिताः सा इति। ( प्रकाशम् ) आर्य, एतावदेतत्पत्तकम्। अथँतेपामपरागहेतून्विज़ातुमिच्छामि।

चाणक्यः-वृपल, श्रूयताम्। अंत्र यावेतौ गजाध्यक्षाश्वाध्यक्षौं भद्रभटपुरुपद्त्तनार्मानौ तौं खल्डु स्रीमय्यमृगयाशीलौ। हस्त्य-

कुमारसेवक इति। देवं कौमारमारभ्य सेवत इति कुमारसेवकः। सादृरमात्मगतं वाचयित्वा बहिलोंकान्प्रत्यवहेलेगति। एतावदिति। इतोऽपरागाद्पकक्य विपक्षमाश्रितानां किमनेन पत्रदूर्शनेनेति भावः।

[^54]श्वावेक्षणेडनभियुक्तौं मेयाधिकाराम्यामवरोप्य ख्वजीवनमान्रेणैंच सापिंताविति परपक्षे खेन स्खेनाधिकारण गत्वा मलयकेतुमाभ्रितौ। यानेतौ डि झुरातनलगुँतौ ताव्यत्यन्तलोभाभिभूतौ त्वद्तं जीवनमननु मन्यमानौ तत्र चहु लक्यत इैंत्यपक्रक्य मलयकेतुमाश्रितौ। यो ऽप्यसौं भवतः कुमारसेकको राजसेन इँति सोऽपि तव ग्रसादादतिप्रभूतकोशहस्त्यश्वं सहमैव तन्महंद्ध्रर्यमवाप्य पुनरुच्छेद्शइएयापक्रम्य मलयकेतुमाश्रितः। योडयमपरः सेनापतेः सिंहंबलस कनीयान्भ्राता भागुरायणोऽसावपि तत्र काले पर्वतकेन सह समुत्पन्नसौहार्दस्तत्र्रीत्या च पिता ते चाणक्येन ठेयापादित इत्युत्पाद्य रहसि त्रासयित्वा मलयकेतुमपवाहितबान्। ततो भवद्पथ्यकारिपु चंन्द्नदासादिजु निगृहीतेपु स्वदोपाराइयापक्य मलयकेतुमाश्रितः। ते-

इत्युत्पाद्येति। तभ्यमवि तन्मिः्यात्वेन लोकप्रत्ययनार्थ उत्पायेत्युक्तिः। कथमकौशलमिट्यादि वचनं विरोधश़मनं शक्तिः। किमकौशलादितिकार्या-
g B. E. N. G. have इति instead of मया and B. N. have स्वाधिका ; B. G. E. N. 'have मया after स्बं.; E. has स्वल्व for स्व; P. om. स्व. २ M. R. read वित्यपरपक्षे; B. E. N. G. read वित्यपर क्नौ aftor which B. N. have गत्वा स्वेन \&c.; E. अपऋान्तौ स्वेन \&c.; C. इदानीमितोपक्रस्य स्वेन \&c.; P. M. R. om. one स्बेन; B. N. have च before अधिं; B. E. N. G. have व्यवस्थाप्य for गत्वा; ${ }^{\circ}$ मास्थतौ E : यौच तौ for यावेतौ. G. ₹ $^{\circ}$ क्षाग्यौ for गगुसौ A. M. R.; बल्लड़ाख्यौं P.;G. om. next तौ; A. P. R. om. अपि; M. has अत्यर्थ for अल्यन्त; लोभाभियुन्को N.; E. has तावप्यतिलोभाभिभूतत्वाच्वहत्तं \&c.; लोभासकौ or लुउधप्रकुनी B. Fur त्व-नम् B. N. read दृत्तं धनम्. ४ B. E. N. G. om. अपक्रम्य; E. om. त in लम्यन. प B. G. N. om. इति. For ग्रभूत B. N. G. read मात्रम्; E. मान्र; B. N. read कोप for कोशा. ६ B. E. N. G. read सु for तत्; च्छेढ़ां for ${ }^{\circ}$ चछछेढ़ E .; ${ }^{\circ}$ देदा ${ }^{\circ}$ (?) Ci; M. om. अपक्रम्य; R. reads प्रक्रम्य. मिंह वल्द्त्तस्य B. $=$ E. om. सम्; M. om. च. १ घातितB. E. N. G. all of which om. उन्पाद्य further on. $90{ }^{\circ}$ दास्रमुखेंपु E ; प्रभृतिषु G. N. (s); both in B;B. E. N. G. read next word as निगृद्यमाणेपु; P. has दासादिपुनर्गृहीतेपु; A.. P. G. om. स्व; M. R. read राजा for स्व; R. M. P. read दोपरा for दोपाशा.

नीाप्यसौ मम ग्राणरक्षक इति क्रतज्ञतामनुवर्त्तमानेनात्मनोऽनन्तरममात्यपंदं ग्राहितः। यौ तौ लोहिताक्षविजयवर्माणौ। तावप्यतिमानित्वात्व्वदायदे इँलेयेपामपरागहेतवः।

## राजा-एवमेतेषु परिज्ञातापरागहेतुषु क्षिप्रमेच कसान्न प्रैंतिविहितमार्येण ।

# चाणक्यः —वृपल, न पारितं ं्रतिविधातुम्। <br> राजा-किमकौशलादुत प्रैंयोजनापेक्षया। <br> चाणक्यः -कथमकौइलं भविष्यति। प्रयोजनापेक्षयैव। <br> राजा-प्रयोजेनमिदानीं श्रोतुमिच्छामि । 

चाणन्यः - श्रूंयतामवधार्यतां च। इह खतु विरक्तानां पकृतीनां
विरोधे पृष्टे तस्य विरोधस्य झमनात्।
१ गतेना ${ }^{\circ}$ M. R.; ममानेन प्राणा परिरक्षिता इति B. N. E; G. agrees reading एतेन for अनेन.; B. N. G. add before आङ्मनो, पैतृकं च परिचयम्; E. पैतृकं च परिचयं ज्ञात्वा; for ${ }^{\circ}$ नन्तर ${ }^{\circ}$ after this G . has ${ }^{\circ}$ चिततर ${ }^{\circ}$. २ For पदं ग्राहितः E. has ${ }^{\circ}$ पदर्वामारोपितः:; यावेतौ B. E. N. G; B. E. N. G. read रोहिं; तावस्यन्त ${ }^{\circ}$ for तावप्यति ${ }^{\circ}$ B. N.; तावप्यन्यन्त G. E. ₹ बन्डु before this R. M.; बहुधनम् E; B. N. have बहुसंमानम् after this. ४ इल्येतेपाम् A. P. G. ५ आर्यं before this B. N. G.;G. has एवमेपु; विज्ञाता for परिज्ञातां M. R; विज्ञापिता A. P.; B. N. add अपि after हेतुषु. प्रतिविधानं विहिं G. द सांप्रतम् M.; G. om. ग्र-म्. ७ पेक्षितया. B. N. (r). \& किम ${ }^{\circ}$ M. R; B. E. N. G. have नियतम्. before प्रयों ; पेक्षितया. B. N. (r); पेक्षया G. E. N. (s). ९ तद्प्रतिविधानम्र ${ }^{\circ}$ B. N; G. E. insert अप्रतिविधानस्य after प्रयों; P. has इदम् for इदानीम्. B. also om. मि in इच्छामि at the end of this specel. $9 \circ$ बृपल before this B. E.N. G; P. om. च after अवधार्यताम्; after that B. E. G. H. have राजा। उभयमपि कियते कध्यताम् ॥ चाण। बृषल इह \&c.; E. agrees inserting तर् before कथ्यताम्.; E. om. खलु.

द्विविधं प्रतिविधानम्-अनुग्रहो निग्रहथ्य । अनुग्रहस्तावदाश्कित्राघिकारयोर्भद्र्मटपुहपपद्त्तयोः पुनरधिकारारोपणमेव। अधिकारश्र ताहझोपु छ्यसनयोगादनसियुक्ते पुनरारोप्यमाणः सकलमेश राज्यस मूलं हस्त्यग्वमनसादयेन् । डिद्नरातनलगुपयोरतिंतुर्धयो: सकलराज्यग्रदानेनाप्यपरितुष्यतोरनुग्रहः कथं शैकचः। राजसेनभागुरायणयोस्तु धनग्रणाइभीतयो: कुतोडनुग्रहस्याबकाइःः। लोहिताक्षविजयर्मणोरपि द्धायादमसहमानयोरतिमानिनोः की हरोडन्नुग्रहः प्रीतिं जनयिष्यतीति परिहृतः पूर्वः पक्षः। उँत्तरोडपि खत्रु वयमचिरादधिगतनन्दैख्वर्याः सहोल्थायिनं प्रधानपुरुपवर्गपुग्रेण द्ड्डेन पीडयन्तो नन्दकुलानुरक्तानां प्रक्तीर्नामविखचासा। एव भवाम इल्यतः

१ तद्यधानुग्र ${ }^{\circ}$ B. N. G.; E. reads निग्रहोनुग्र ${ }^{\circ}$; after ${ }^{\circ}$ ग्रहश्व B. N. R. M. add इति. २ G. has for this सच; B. N. have पुनः after this; द़ोपा for योगा B. N. E.; G. reads अयुनेपु for अनभियु ${ }^{\circ}$ ₹ ${ }^{\circ}$ लस्सैन B.; N. om. ${ }^{\circ}$ मेच and स्य in राज्यस्य; M. om. अव in अवसा ${ }^{\circ}$; B. E. N. C. read अवसाद्यति. \& ₹र्यन्त B. N. E.; B. N. read लुळधघ्रकृतिकयोः; G. E. लुब्धमकृत्योः; B. N. have सम् before भ्रदां ; G. has संपादननेनाप्य ; E. has ग्रसादेननाप्य ${ }^{\circ}$. צ कर्तु राक्यते B. N.; म्रहः कर्तु न शाक्यः E.; स्वधनप्राणनाश B. N.; धनप्राणनाश E.; धनम्रनाश G. ६ For दा-नोः B. E. N. read दायाद़मानप्रढ़ानपीडितयोर्मानमप्यप मानं मन्यमानयोरत्यन्तमानि नो ;; G.om. प्रढ़ान and मान-नयोः; M. दायाद़मानमसहमाणयोरतिमानिनोः; H. दागादम मानढ़ानर्पीडितयोः; E.reads की after अनुग्रहः adding चि befure जन ; इृति om. M.R;G. om.visarga in पूर्aः; M.adIs अयम्. $७$ अपरोपि E; M. om. खलु. For अचिशादधिगत M. P.R. read अपि;A. अति. For ${ }^{\circ}$ इवर्या: A. M. P.R.read ${ }^{\circ}$ श्वर्य; for ${ }^{\circ}$ यिनम्, 'यिनः; for पुरुपवर्गमुग्रेण, M. R. पुरुपानुल्वण, A. P. पुरुपा उल्वणेन; G. after इनर्याः reads चन्द्रगुप्तमोधथयिप्रधानपुरुपमुग्रदुण्डेन पीडयतः icc. © M. R. om. प्रकृतीनाम्; P. has "श्वास for ${ }^{\circ}$ श्वास्या; B. E. N. G. om. एुत्र, G. reading अव्रिश्शस्यतामाभूम, E. 'श्यास्या मा वरं भूम; B. has माभूम or भवाम instead of एव भवाम; G. om. अतः; A. has परिकृतः here as well as before.

परिट्त एव। तदेवमनुगुगृहीतासत्पक्षो राक्षसोपदेशमवणो महीयसा म्लेच्छयलेन परिवृतः पिंतुतधामर्पी पर्वतकुुत्रो मलयकेतुरसानभियोक्जुमुद्युतः। सोऽयं व्यायामकालो नोत्सवकाल इति दुैंगसंसकारे प्रारब्धव्ये किं कौमुपुदीमहोत्सवेनेति प्रतिपिद्दूः।

राजा—अर्य, बैन्दु म्रप्वच्यमत्र।
चाणक्यः-वृषल, विश्रन्धं पृच्छ। ममापि बह्ढाख्येयमत्र। राजा-सोडप्यस्स सर्वस्सानर्थस हेतुर्मलयकेतुः कसादपक्रामन्नुपेक्षितः।

चाणक्यः-वृपल, ऊनुपेक्षणे दूयी गतिः निगृद्येत वा प्रतिभ्रुतं राज्यार्द्ध प्रतिपाद्येत वा। निग्रेहे तावत्पर्वतकोऽसाभिरेव व्यापादित

१ For ${ }^{\circ}$ मनु ${ }^{\circ}$ G. reads सु ${ }^{\circ}$, E. ${ }^{\circ}$ मुप $^{\circ}$; बलो for पक्षो G.; B. N. E.H. add भृत्य before पक्षो; E. reads राक्षसस्योप ${ }^{\circ}$ and B. N. add श्रवण before अवणो; राज after क्लेच्छ B. E. N. G; M. R.om. परिवृतः. २ वधादमार्षितः E.; वधामर्पितः B. G. N. इ इति after this B. N. and G. which also adds तत् before सों. ४ अतो before this B. G. N.; आ ${ }^{\circ}$ for भ्रा ${ }^{\circ}$ B. N.; एवा E; विधातव्ये for प्रारबधण्ये G.; for नोत्सवकाल before this E. reads नसुरगासिकाया:; ${ }^{\circ}$ 『िद्धम् for ${ }^{\circ}$ पिद्ध: M. R.; G. om. इति प्रतिषिद्ध:- ч Om. R.; G. adds मया after अन्न. ६ चिसर्वम् E.; E. has मयापि for ममापि; G. has अस्ति for अन्र at the end of the speech. After this B. N. H. add राजा। एष पृच्छामि। चाण ।अयमप्येष कथयामि; G. has only the first of these speeches and then omitting राजा goes on with आर्य योयम् \&c.; E. has बृपल before अहै in the second speech. ज आर्य योस्य E.; आर्ग्य योगमस्माकम् G.; B. E. N. add एव after सर्वस्य; B. N. om. स्य in अनर्थस्य. After केतु: B. N. add स; and आर्येण after कस्मात्; G. after हेतु: reads सकथं मलयकेतुरुपक्रामनु \&c;E. do. reading ${ }^{\circ}$ रपक्रा ${ }^{\circ}$ for ${ }^{\circ}$ रुपक्रा; M. R. agree with text reading कसादुपक्रा. e M. om. वृषल and for अनुपे has उपें, B. N. after वृषल read मलयकेतोरपक्रमणानुपेक्षणे; G.मलयकेतोरनुपेक्षेतोपक्रमेण; E.H. मलयकेतावनुपेक्षितापक्रमणे. B. N. G. read स्यात्। अनुगृह्येत before निगृह्यत; E. has only स्यात्; Aftel वा B. N. have अनुग्रहे पूर्वर्रति ${ }^{\circ}$ \&c. G. has अनुग्रहे तावत्पूर्वप्रतिं \&c. E. has only पूर्वप्रति \&c. \& Om. B. E. N.; G. reads दीयतेस्य for प्र-वा; अस्य before पर्वत ${ }^{\circ}$ B. E. N.; G. reads त्वस्य पिता for तावत्; B. E. N. G. also om. एव further on.

इति कुतम्मतायाः स्वहस्तो दत्तः सात् । प्रतिश्रुतराज्यार्द्वग्रतिपादनेऽपि पर्वतकविनारः केवलं कुतमतामात्रफलः सादिति मलयकेतुरैपक्रामन्नुपेक्षितः।

राजा-अत्र तावदेवम्। राक्षसः पुनरिंहैव वर्तमान आर्येणोपेक्षित इलन्र किमुंत्तरमार्यस।

चाणक्य:-राक्षसोडपि स्यामिनि लिरान्रारागित्बात्युचिरमेकत्र बौसाब्च शीरत्ञानां नन्दानुरक्तानां प्रकुतीनामलन्तविश्वासः पर्ज़ापुखुक्कारम्यापुपेतः सहायसंपदाभियुक्तः कोरोगानिंहैनान्तर्गगरे

कृतन्नताया: स्वहस्त इति। कृतन्नता दृ्टा स्यान्। तथा च राक्षसोपरि पातितं तद्यशः परिह्तं स्यात्। तथा च राज्यार्द्यूप्रद़ाने तव कुर्ल्ननन्दुराज्यलाभार्थमुपांशुकृतोपि पर्वतकवधो उयर्थः स्यात् । कृतन्नतामान्रं फलं यस्य तथोंक्ष केवलं स्यात्। किं तया राक्षससाचिठ्यलाभविकलया कृतन्नतया फलम्। अतो मल्यकेतूपेक्षणमेव बरमनया प्रकृतया राज्यकार्यसंविधानप्रणाल्या राक्षसोपसंग्रहसाधकमिल्याशय:।

कृतन्नतामात्रफल: स्यादिति । तव संपूर्णनन्द्राज्यफलो न स्यादिति
१ स्वयम् for स्व B. E. N.; G. has ${ }^{\circ}$ तायाम् before this; G. has भवति for स्यात्; E. adds इतिafter स्यात्. B. N. have अर्ध before राज्य; and R.M. om प्रतिश्रुत; G. reads राज्यार्द्धप्रदाने. २ ${ }^{\circ}$ नारो for नारा: N. R. omitting केवलम , P. adds एव after केनलम्.R. M. read परिहारः for फलः; G. फलकः; E. has मान्रकम्. ₹ ${ }^{\circ}$ प $^{\circ}$ for ${ }^{\circ}$ रप $^{\circ}$ A. G. \& आर्य before this B. E. N.; तु before पुनः F. E.; R. om. पुनः; after हैव B. E. N. have अन्तर्नगरे, G. नगरे. ५ G inserts कथम् after अर्येण, M. एव; अन्र after किम् M. R.; इति किमन्रमार्यस्य (sic) A. ६ वृपल before this B. E. N. G.; खल्डु निज after अपि. B. E.; खलु only. G. E.; ${ }^{\circ}$ राग ${ }^{\circ}$ for ${ }^{\circ}$ रागि ${ }^{\circ}$ A. P. E.; ${ }^{\circ}$ मेवात्र B. N. G. ט G. has संवाहाच; A. संचासाच; P. संवास; B. N. सहवासाच; अत्यन्तम् B. E. N. $\epsilon$ प्रज्ञापुरुपकारणामुपेल्यत P.; M. R. read सह for सहाय; and अभि in अभियुक्त is om. in B. E. N. G. ९ कोषबलवान् B. N; B. N. खलु after महां. E. has स and G. न: before खल्डु; A. P. read प्र before कोप ${ }^{\circ}$.

वर्त्तमानः खड़ु महान्तमन्तःकोपमुत्पादयेत्। दूरीक्हतस्तु बाह्यकोपंमुत्पाद्यन्नपि कथमप्युपायैँचशयितुं रक्य इत्ययमत्रस्न एव हृदयेशायः श श़्जिरोगोद्यल्य दूरीक्हतः।

राजा-आर्य कसाद्विंक्यम्य न गृहीतः।
चाणक्यः - राक्षसः खल्वसौं। विक्रम्य गुद्यमाणो युष्मद्वलानि बैँहूनि नाशयेत्स्यं वा विनइयेत् । एवं सत्युभयथापि दोषः। पइय।

## स हि भृशममिँयुत्तो यद्युपेयाद्विनाशं ननु वृपल विर्युक्तस्ताद्होनापि पुंसा। अथ तव बलमुख्यान्चातँयंयेस्सापि पीडा वंनगज इव तसात्सोऽम्युपायैरिनेयः ॥ २५ ॥

भाव:।
अन्र तावद्वमिति। अन्र मलयकेतूपेक्षणे तावद्वमुन्तरं भवतु। राक्षसोपेक्षणं तु सर्वथानुचितमिति राक्षसपक्षपातं दूर्शयनिबाह-अन्रेल्यादि।

[^55]राजा-ने शक्रुमो वयमार्यस्य मतिमतिशायितुम्। सर्वथा अमात्यराक्षस एवात्र प्रशासतरः।

चाणक्य:-(संकोधम) न भवानिति वाक्यशोपः । भो कृपल, तेन किं कुतम्।

## राजा-श्र्रूयताम्। येन खतु महात्मना

लंब्धायां पुरि यावदि च्छमुपितं क्नन्वा पदें नो गले व्याघातो जयघोपणादिणु बलाद सद्वलानां कृतः
अत्यर्थ विपुलैः स्वनीतिविभँचः संमोहमापादिता
विश्वासेप्वपि विधसन्ति मतयो न स्बेपु वंगेपु नः॥ २६॥
तन्न शक्कुम इति। मया कचिहकार्यचिरोषे पृपे मतिचलेन केवलं समाधत्मे राक्षसोपेक्षणं तु सर्वथानुचितमिति भाव:।

न भवानिति। वाक्यझेपो मान्तु नाम। तस्मिन्को गुणो टप्ट इति पूच्छति-न तावद्विति ।
लब्धायामिति। अम्यायमर्थ:-अम्माभिर्निरुद्वासारम्रसारतया चलबटुपनिकद्धं पुरमगुरक्षं पइ्यन्नभयमस्मत्तो याचमान इत पुरमस्मद़धीनं कन्तुरमस्मदूलान्यन्त: प्रवेइ्याभिलंचधायां वझीकृतायां पुर्यम्मड़ीय जयापाद़नबोपणाय प्रवृत्तान्यपि तानि बल्यानि बलाद्याह्य निगुह्य वहि:स्थितान्चलवतोप्यस्मानगणयन्नम्मटुपांशुरुवधाय विपकन्यानियोजन कूट तोरणशयनगुहनिर्माणाड़िस्बकार्यसाधनपर्यन्तमन्तर्नगर एव कंचित्कालं स्वच्डन्द्रमुपितवान। अनन्तरमुपांडुु मुर्नया सर्वार्थसिद्विमपवाश्य स्तयमपि निर्गय्य बहि: सुछद्बलमुत्थाष्य पुनरप्यस्मानभियोक्कुमुद्यतः। एवं स्वनीनिविभवैरनेन संमोहिता अम्मन्मतयो विश्यास्येप्वपि जीवसिद्विभागुरा-

१ तन्न A.P.: वाचा वाचमतन ${ }^{\circ}$ for मति B. N. H.: मतिमनिनुमु A. ₹ M. om. अन्र. ₹ Om. G. E; R. om. न and reads भवान्नोति. After वाक्यरोश:-मा
 बृपल G. \& यदि न ज्ञायते तद़ा before this B. N., E. and G. agree; E. om, तद़ा and G. substituting नन; B. N. read तेन for येन aud B. P. read खन्डु before थेन. ५ लहधानाम् M., यारहि़्थम् for यावदिच्छ्ड C . द सु for स्ब B. Nें; च M. R. G. ० वर्ग्येंपु A. E.; मार्गोंु G.

## मुद्राराक्षसे

## चाणक्यः-( विहस्य ) एंतन्कुतं राक्षसेन। वृपल, मया पुन-

 ज्ञातं नन्दामिव अवन्तमुद्धूल्य भवानिव भूतले मलयकेतू राजाधिराजपदे नियोजित इति।
## राजा-अन्यैनैवेद्मनुप्टितं किमन्रार्यंस। <br> चाणक्यः-हैं मत्सरिन,

आख्यारूढकोपस्फ्रुरणविपमित्ताग्राद्गुलीमुक्तनूडां
लोकपत्यक्षमुग्रां सकलरिपुकुलोत्साददीर्घा पतिज्ञाम्। केनान्येनाबलिप्रा नवनवतिशतन्रव्यकोटीश्वरासे

नन्दाः पर्यार्यभूताः पशจ इ्व हताः पइयतो राक्षसस ॥ २७॥ यणपभृतिपु ख्वेपु वर्गेपु न विश्धसन्ति यतो वयं तानपि पुरान्नि:सारितवन्त इस्यहो मतिमानतिशूरः साहसी महात्मा राक्षस इति ॥२६॥ विह्येय्याधि । इदे राक्षसनीतिविभवाधिक्षेपार्थ सोत्र्रासवचनं ख्वझ़्तिपरोंसनं उयनसायः। नन्द़ोद्दरण मौर्याधिराज्यस्सापनहेतो: स्वशाक्ते: प्रशेंसनात्र।

अन्यैनैवेद़मिति। इद़े नन्द़ोद्दरणणियर्थः। इयं गुरुतिरस्हृतिर्द्रवः। हे मत्सरिन्निति। मत्सरः परोक्कर्षासहनम्।
आर््यारहढेति। प्रवृद्धकोपावेशेन विपमिताभिर्विसंपुलं प्रचलिताभिर्राखुलीभिर दुल्य्यै्मुर्तन्तूडा शिखा यस्याम्, सकलानां रिपू-

9 वृपल before this B. E. N. G. Before बृपल further on B. E. N. have a speech राजा। अथ किम्। एतक्कृतममात्यराक्षसेन (E. om. अथ किम्) G. om. वृपल and inserts न after पुनः further on. २ ${ }^{\circ}$ मुक्कृत्य for मुद्दूल्य E.; E. has पदम् and om. final इति. ₹ G. N. (s) read योजितः for नियों; A. P. E. read ${ }^{\circ}$ तुरधिराज्यपदे; B. N. (r) read तुराधिराज्यमारोपितः. ४ अनेनैं A.; B. N. read अलम्मुपालम्य आर्य दैवैनेदुम् \&c., M. after कि-स्य adds इयं गुरूस्मृतिः; R. इयं गुरुतिरस्कृतिः. ५ अहो M. R. ६ For विषमितां M. reads ${ }^{\circ}$ मिबकरा ${ }^{\circ}$; ${ }^{\circ}$ चछछे ${ }^{\circ}$ for ${ }^{\circ}$ स्सा ${ }^{\circ}$ B. E. N.; ${ }^{\circ}$ तसे ${ }^{\circ}$ A. ८ सूरा for भूताः G.

## अपि च।

गृंध्रैराबद्धचकं वियति विचलितैदी़ींबनिष्कम्पपक्षैधूमेंध्वस्तार्कभासां सघनमिव दिशां मण्डलं देरायन्तः। नन्द्रैरोनन्दयन्तः पितवननिलयान्प्राणिनः पइय चैतानिर्वान्त्यद्यापि नैते स्रुतनहलवसावाहिनो हव्यवाहाः ॥ २८॥ राजा-अन्येँवेदेद्मनुप्टितम्।
चाणक्य:-आः, केन।
णामुत्सादन्नाय कालविलम्बाॅप्रतिज़ाया दीर्घत्वमीट शीमुग्रां प्रतिज्ञामारह्य कृत्वा केनान्येन नन्दाः पर्यायभूता एकस्यां तस्यां दामनिबद्धाः पश़व इव ऋमेण हता इत्यन्बय:। पइयतो राक्षसस्य पइयन्तं राक्षसमनाद्टल्येल्यर्थ:। 'पप्ठी चानादूर' इति पष्टी॥ २७।।

गृध्रेरिति। वियति आबद्धचकं विरचितमण्डलं यथा तथा विचलितैर्दीर्घां नि:कम्पाः पक्षा येपां तैर्गुधैरेव धूमैरिति उ्यस्तरूपकम्। चितामीनां ज्वलद़छारमात्रझोपतया सहजधूमाभावात् गृध्रा एव धूमत्वेन निरूपिता:। तैर्गृध्रधूमैर्ध्रस्तार्कासां तिरोहितसूर्यतेजसां दिशां मण्डलं सघनमिव मेघमण्डलम्रच्छाद़ितमिवेत्युत्रेक्रा। दूर्शायन्त: वहलनसावरोपैननन्द्रै: इमशाननिलयान्प्रेतवृकाढ़ीन् एतान्प्राणिन: प्रीणयन्तः एते परितः इमशानेपु हृइयमाना हठ्यवाहा अद्यापि न निर्वान्ति न शाक्यन्ति। पइय चेति वाक्यार्थ: कर्म। अतिकान्तेऽपि विपये रोपावेशावशादेतानेत इति च बुद्धौ प्रत्यक्षीकृल्य निर्देरा:। नन्दुकुलनिंदृहनोधोऽयापि न शान्त इलर्यः । अंयं वधरूपो विद्रब:॥ २८॥

आ: केनेति। इयं तर्जनरूपा गुरिति।
$9^{\circ}$ रह्ध for "बद्द. ML.; विर्चारतंः for विचालिनैः M.; विचलितोढ़ी A.; चलतया G.: चलनया B. N.; बलनया H. २ तैर्धयन्नः M. ३ For नन्द्रैरां B. E. N. G. H . have नन्दानाम्; M . has ${ }^{\circ}$ नायं for ${ }^{\circ}$ नन्द्द ; चैते for चैतान् Q .; चैल्या: H . $y$ तेन P.; गन्धिनो for वाहिनो H. From प्रतिज्ञाम in the second line of the preceding stanza down to this all is wanting in E ; बहुल for बहल M. R. ५ om. in B. E. N. G.

## मुद्राराक्षसे

राजा-नन्दकुलविद्देपिणा दैवेनेन।
चाणक्यः —दैवमविद्यांसः ग्रमाणयन्ति।
राजा-विद्वांसोडप्यविकत्थना भवन्ति।
चणणक्यः-(सेकोपम ।) वृपल, भृत्यमिव मामारोद्रामिच्छसि।
शिखां मोक्तुं बैद्धामपि पुनरयं धावति करः
( भूमौ पादृं प्रैंट्रत्य।)
प्रतिज्ञामारोडुं पुनरपि चैलत्येप चरणः। धुणाशान्न्दानां प्रशममुपयातं त्वमधुना परीवः कालेन ज्वलयसि मैम कोधदृहनम् ॥२९॥
राजा-( सावेर्गमात्मगतम् ।) अये, कथं सत्यमेवार्यः कुपितः। तथाहि।

नन्दुकुलविद्वेपिणा दैवैेनेति। एतद़ाद़ कोधसंरचधयोरन्योन्याधिक्षेपो विरोधनम् ।

आरोढुमिच्छसीति। अधिक्षेमुं प्रवर्तसे इलर्थ:।
शिखामिति । तीर्णप्रतिज्ञत्वाइूद्डुमिश्रामपि न बश्रामीलर्य:। शिखाया अघापि न बद्वत्वान्विर्वहणान्ते मंत्स्यमानत्वात्। ‘्तीर्णप्रतिज्ञेन मया केवलं बध्यते शिखा’ (७। १७) इति वक्ष्यति।

प्रतिज़्ञामारोडुमिति। कालेन मृत्युना परीतः वशीकृत इवेति लुमोपमा न तु ल्यं कालपरीतः चिरजीवित्वेन वर्धिं्णुत्वादिति भाव:। अत्र वीरो रसः स्यायी छोधेनानुमावेन पैष्कल्यं नीतः॥२९॥

अये कथं सल्यमेवार्यः कुपित इति। मया तदा़्ञयैव कार्यांनुरोधकैतवेन कोपितोऽपीति होषः।
, B. E. N. add इदमनुष्टितम्. ₹ Om. in M. R.; कोपं नाटयित्वा E.; कोपं नाटयन् B. N; A. reads वृष simply for next word, after which B. N. G. add चृषल again; E. adds कथम्; अधि for आ in आरोडुढ़ E. ₹ E. has मम for अपि-; मुक्तामपि for बद्धामपि H. ४ भू-ल्य om. R. M; भूमौ पादप्रहरं दुत्वा. G. E.; do. कृत्वा for दृत्वा B. N. ५ चलत्येव M. R. ६ प्रणशनन्दाँ . E.; ${ }^{\text {यान्तम् for }}{ }^{\circ}$ यातम् R. ७ पुनः B. N. e स्व for आत्म B. N. G.; M. has simply सोद्वेगम्; तत् before कथम् B. E. N ; आर्यः after कुपितः B. N.

# संरम्भोत्स्पन्दिपक्ष्मक्षरद्मलजलक्षालनक्षामयापि भूभङोद्मेदेध धूं ज्वलितमिव पुरः पिङ्गया नेत्रभासा। मन्ये रुद्रस रौद्रं रसमभिनयतस्ताण्डवे सुं स्मरन्त्या 

 संजातोग्रैप्रकम्पं कथमणि धरया धारितः पाद्घातः ॥ ३०॥ चाणक्यः-( कैतककोषं संह्टल।) बृषल वृपल, अलमुत्तरोत्ररेण। यद्यसत्तो गररीयात्राक्षसोऽवगक्यते तदिदं शस्त्रं तस्सै दीयताम्। (इति शैस्रमुन्स्टृज्योतथाय चाकाशे लक्ष्य्यं वद्धा स्वगतमू।) राक्ष्स राक्षस, एप भवतः कौटिल्यनुद्विविजिगीपोर्नुद्धेः मकर्पः। चाणक्यतेश्यलितभक्तिमहं सुखेन जेष्यामि मौर्यमिति संत्रति यः प्रयुक्तः।संरम्भोत्स्पन्द़ीति। संरम्भेण कोधावेशेनोत्षपन्द़ीन्युयुलितानि पक्ष्माणि यस्या:। अत एव क्षरता गलतामलजलेन कोधाभ्रुणा यनक्षालनं तेन क्षामया रूक्ष्षयापि कोधावेश़ातिप छयारुणया नेत्रभासा कर्ज्या अ्रूभ्जोद्रेद्: कोधजनितभ्रविकारविशोष: स एव धूमो यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा पुरोभागे ज्वलितमिव दीप्रमिव। भावे कः। वह्नेजर्वलद़वस्थायां धूम उन्नच्छतीति वस्तुस्थिति:। ताणडवेपु पुरुषकर्तृकनृत्यविशेपेपु रौत्रं रसमभिनयतः अभिनीय दूर्शयतः रू्रस्य स्मरन्टा। ‘अधीगर्थढ़्येश़ां कर्मणिः इति पष्टी। धरया प्रथिक्या संजातोग्रम्रकम्पं यथा तथा कथमपि कृच्छाद्रार्यस्य पाद़बातो धारित इल्यन्वयः। रैद्रताण्डवकारिणो रूट्रस्य पाद़धात इवातिकूरश्राणक्यपाद्घात इति रौत्रो रस:। वीररसोऽङम्न् । इयमुद्देजनरूपा दुतिः ॥ ३०॥

[^56]
## भेदःः किलैष भवता सकलः स एव संपत्सते रैठ तैैव हि दूपणाय ॥ ३? ।।

( इँति निष्क्रान्तः।)
राजा-आर्य वैहीनरे, अतः पभृत्यनादत्य चाणक्यं चन्द्रगुपः स्वयमेव रॉज्यं करिष्यतीति गृहीतार्थः क्रियन्तां प्रकक्टतः।

कभ्कुकी- ( आँत्मगतम्।) कथं निरुपपदुमेव चाणक्यमिति, नार्यचाणक्यमिति। हन्त, संगृंहीतोगधिकारः। अथ वा न खल्वत्र वस्तुनि देवरद्रोपः। कुतः।

## स दोपः सचिवसैस यद्सत्कुरुते नृपः।

याति यन्तुः ग्रमादेन गजो व्यालत्ववाच्यताम् ॥ ३२॥
राजा-आर्य, किं विचारयसि।
कभ्जुकी-देवें, न किंचित्। दिष्ट्या देव इदानीं देवः संवृत्तः।
चाणक्यत इति। दूषणायानिष्टायेल्यर्थ: इदं स्वगुणाविष्करणं विचलनम् ॥ ३? ॥

स दूर इति। नृप: सचिवमसक्कुरूते नाद्रियते।आद्रानाद्रयो: सदुसती। इति यत्स सचिवस्यैव देोषः न नृपस्य। ठ्यालत्वेन दुष्टगजत्वेन गजः वाच्यतां निन्द्यतां यन्तुः प्रमादे़नैव याति न स्वतः। यन्ता शिक्षणेऽवहितश्चेद्नजोऽपि विनीतो वशीभवतीयर्थः ॥ ३२ ॥

Я बत M. R.; स तु G.; for हि-य B. N. (r) read विनाशानाय. ₹ Om. E. B. E. N. G. add चाणक्यः after निष्कान्तः: ३ Om. G.; अद्य for अतः B. E. N. G.; इतः R. \& राज्यकार्याणि B. N. G.; राजा कार्याणि E. ч Before क्रि B. N. ६ ₹्वग B. B. G.; एव for मेव B. N. G.; चाणक्यो नार्यचाणक्य इति for चा-ति B. N. G. E; G. has नार्य; M. om. ना-ति. ७ P. om. समू; E. reads संहता.; B. N. सत्यमेव हतो \&c.; G. om. हन्त and has सलं संहृताधिकार:; खल्वसिन् E. e दैबदोप: for देबद़ोप: R. G.; देवं दोपपेणावगन्तुमहामि B. N; E. agrees reading दैवम्; B. N. om. कुतः. ९ Om R; G. reads विचारयति9० नरदेव (?) M; B. N. after किंचित् add विचारयामि। किंत्वेतद्विज्ञापयामि; E. agrees reading चिन्तयामि for विज्ञा ${ }^{\circ}$; B. N. add इति after संबृत्त:-

## राजा-( आत्मगतम् ।) एवमस्मसु गृह्यमाणेषु स्वकार्यसिद्धि-

 कामः सकामो भवत्वार्यः। (प्रकाशम्।) शोणोत्तरे, अनेन शुण्ककलहेन शिरोवेदनना मां बाधते। शायनगृहमादेशय।
## प्रतीहारी -एदु एदु देवो। (क)

राजा-( आत्मगतम्। )
आर्याज्ञँय मम लढ्दिंतगौरवस्य
बुद्धि: प्रवेप्डुमिव भूविवरं प्रट्तत्ता।
ये सत्यमेव हिं गुरुनतिपातयन्ति तेषां कथं नु ह्द्यं न भिनति लज्ञा।। ३३।
(इति निष्कान्ताः संवं )
तृतीयोड䒺:।
( क) एतु एतु ढ़ँचः ।
एवमिति। एवमावयोः कृतेऽपि (कृतकेऽपि) विरोधे लोकैस्तथ्यत्वेन गृहीते अर्यचिकीरितो मल्यकेतुगक्षसयोर्विगेध: सुप्रु संपत्स्यत इति भावः। इद़ं सिद्धबझाविश्रेय:कथनं प्ररोचना ।

आर्याइ्ञयैवेति। भूविवरं प्रवेष्णुं लज्जातिशायेन स्वनिल (विल)यमभ्युपगन्तुमिव प्रवृत्तेत्यर्थः। इत्थमत्र नियतात्तिः प्रद़र्श़िता ॥ ३३ ॥

इति श्रीः्यम्बकयज्वप्रभुवर्याश्रितढुण्टिराजन्यासयज्वविरचिते मुद्राराक्षसनाटकठ्याख्याने तृतीयोऽङ्क: समातः ॥।
9. विगर्दोमाणेपु E.; निगृ. B. N. (i. ₹ कामःसं om. in R; after प्रकाशम् E. has आर्य आर्य शीघ่ गच्छ गच्छ। क玉्ञ . यदाज़ापयत्यार्य इति निष्कान्तः। राजा। शोणोंत्तरे \&c. as in text; G. has आर्यें before दोणों; R. om. अनेन. ३ शिरोन्यथा G; B. N. P. add तव्., E. तत: before शायन ${ }^{\circ}$ ' गृहमार्यमा'. P.; मार्गमा A. \& कच्gु M; P. R. E. om. one. प्दु. For देवो R. has देव्वो, B. N. महाराओ. ч B. E. N. add आसनादुत्थाय before this: G. om. this all६ बेश्टुमवनेर्विनें B. E. N. G; G. reads विवरे. ७ न B. E. N. H. G; E. H. read गुरुम; For अतिपातयन्ति G. and N. (s) read प्रतिपद्यन्ति; B. E. H. read प्रतिमानयन्ति. - इति before this in B. N.; इति मुद्राराक्षसनाटके in P.; कृतककलहः in E.

## मुद्वाराक्षसम।

## क


nowem
（ ततः प्रविश़्यंध्वगवेष：पुरुष：）
पुरुष：—ही ही मांणहे ही माणहे।（क）
राअणिओओ महिओ को णाम गआगअमिह करेइ। अद्वाणेगमणगुण्वी पहुणो अण्णा जइ ण होइ ॥ ？॥（ख）

## （क）आश्शर्यमाधर्थर्यम।

（ख）राजनियोगो महीयान्को नाम गतागतमिह करोति। अस्सानगमनगुर्वीं प्रमोराज़ा यदि न भवति ॥ ३॥

अथ चतुर्थेड⿳亠丷厂⿱亠巾 राक्षसचारसंवादृरूपाल्पा कथा प्रकरी कध्यते। ही हीमाणहे इति। अयं निपातसमुद़ाय आश्चर्यद्योतकः।
‘जोअणसअसमहिअ’ इति कचिल्पथमपादे पाठः। योजनझततसमधिकं यथा तथेति कियाविशोपणम्।

अस्थानगमन इति। अस्थाने अकाण्डे एव गमने प्रस्थानविषये गुर्वी अनतिकमणीया ॥ १ ॥

१ वेशः B．N．₹ B．E．om．first ही；N．（s）reads हाहामां；R．E．om． second हीमां．₹ G．N．H．read जोअणसअं समहिअम्；B．${ }^{\circ}$ चिभम्；E．ditto reading य for अ in this；गदागढ़ B．；गआगत ${ }^{\circ}$ N．；गयागअ ${ }^{\circ}$ G．；गयागय ${ }^{\circ}{ }^{\text {E．}}$ ．； गआगआा R．；गआगआइ M；E．om．इह following and P．and A．read पह；for करेइ A．P．read करेदि；N．E．करिज；G．करेज．४ अलथा ${ }^{\circ}$ B．E．N． （i；for गुव्वी at the end of the compound P．has गुर्वी，B．N．गुरई，E． गुद्दे（？）．In the next word A．P．read भु for हु．G．reads होजइ， E टुजाइ，for होइ；E．has also अन्ना जइ for अणणा जइ．

जांव अमचरक्खसस्स एदं गेहं गच्छामि। (श्रान्तव्वप्परिक्य ।) को एत्थ दुवारिआणं। णिचिदेह भहिणो अमचरक्खसस्स एसो करंमओ तुवरन्तो पाटलिपुत्तआदो आगदोत्ति। (क)

## (प्रविशय )

दौँवारिक:-भद्ध, सेंणेहिं मेन्तहि। एसो अमचो कजचिन्ताजणिदेण जांअरेण समुप्पण्णसीसवेअणो अज्ज वि सअणं ण मुश्वदि। ता चिट्ट मुहुत्तअं। लब्धावसरो तुह अअमणं णिबेंदेमिं । (ख)
(क) यावद्मात्यगाक्षसत्यैतदेहं गच्छामि। कोड्र्रदौनारिकाणाम्। निबेंदय भर्तुग्माव्यगक्षमम्य एप कर्मकस्त्वर्यन्माटल्युपाददागत इति।
(ख) मद्र, ग्रांमैंघ्रय। एपोडमाल्यः कार्यचिन्ताजनितिन जागरेण समुत्व-
 गमनं निंदेद्यामि ।
g B. G. N. have ता before this. F., has याव for this. B. N. have जबच्च for पदंदं; E. जेत्र. For गच्छामि at the end of the sentence M. R. read गच्छझ्मि; A. P. गच्छेमि; परिश्रान्त ${ }^{\circ}$ for श्रान्त ${ }^{\circ}$ B. (G. N. E. २ भो befure this B. G. N; P. has येत्थ for एत्थ; for डुवा ${ }^{c}$ B. N (i. have दुआ ${ }^{\circ}$ E. दोरा; निने for णिवे ${ }^{\circ}$ B. E. N; B. N. add दाव after it. ३ Before this B. N. have क्तु, E. पु; G. reals करहओ; E. करभको; B. N. करहको; B.adding after this करहका विअ कजम्; E. करभको विय कज्जम्; G. adds विअ only omitting व in uext word; पाडलिडत्तादो N.; पाडलिडत्तआदो
 पार्टलिभुत्तोआदो P; R. M. read आअद़ों in next word and E. आगतों. ४ सारिअ A. I'.; मा उचम् B. E. N. G.: क्बु भह्टा अमचरक्खसो B. N.: क्सु अमचर ${ }^{\circ} \mathrm{E}$.; अमचर G ; B. and N. (i) read रज for कज्ञ after अमचो. ५ जागरेण N. E.; गरप्पण R ; G . has समुप्पादिद for समुप्पण्ण after this and सरीर fur सीस. ६ वि दाव ण सअणदलम् B ; अजाविणताव सयणअलं विमु ${ }^{\circ}$. (i.; अज्ञावि ताव ण सअणदृलं विमु ${ }^{\circ}$. N.;अज्ञ वि द्वाव सजनयलनं मु ${ }^{\circ}$. E .; मुहुत्तयम् G. E.; मृजतअम् (?) N. Before this B. N. read ताव; B. G. N. add जाव से, E. जाब, after it; भविअ भवड़ो fur नुह B.; भव्रिअ तुह् N.; भविअ भअढ़ाअमणम् G.; आगमणम् B. E. ๑निवेदेमि E.; णिवेदेद्यि R.

## मुद्राराक्षसे

## पुरुषः一भद्देमुहु, तह करेहि। (क)

( वैतः प्रविशति शायनगृहगत आसनस: शकटदा़सेन सह सचिन्तो राक्षसः।)

## राक्षस:-(आत्मगतम्।)

## मम विमृशतः कार्यारम्भे विधेरविधेयता-

मेंपि च कुटिलां कौटिल्यस्य प्रचिन्तयतो मतिम् ।
अँपि च विहिते मत्कृत्यानां निकाममुपग्रहे
कथमिद़मिहेत्युन्निद्रस्य प्रर्यात्यनिरंं निशा ॥ २ ॥ अपि च।

कार्योपक्षेपमाद़ौ तनुमपि रचयंस्तस्स विस्तारमिच्छन्बीजानां गर्मितानां फलमतिगहनं गूढमुद्भेद्यंश्य। कुर्वन्बुद्ध्या विमेंर्श प्रसूतमपि पुनः संहरन्कार्यजातं कर्ता वा नाटकानामिममनुमवति क्केशमसद्विधो वा ॥ ₹॥

## ( क ) भद्दुमेब, तथा कुरु।

ममेति। मम कार्यारम्भे कार्यारम्भप्रभृति विधे देँचंस्यविधेयतां प्रतिकूलतां विमृशतः मत्कुलानां विषकन्यादिकपटकार्याणामुपपहे निरोधे अन्यथाभावे कथमिदूमिह राजकार्य भविष्यतीत्युन्निद्रस्यानिशं निशा प्रयातीयन्वयः ॥ २ ॥

कविर्राद्युतनरनीतिविपयकस्वसंविधानकेकेशं राक्षसवचनग्याजेन प्र-स्तौति-कार्योपक्षेपमिति। कार्योपक्षेपं बीजन्यासं तनुं स्तोकोदिष्टमाद़ौ

9 G. reads भद्द मुहुत्तअं तथा करेमि; N. भद्दमुह तहा करोमि; E. भद्दुमुहा करेहि; B. भद्धमुह जधा दे रोअद्धि; P. has करोमि for करेहि in text. ₹ B. E. N. G. H. om. गृह after शायन; B. E. N. H. read ${ }^{\circ}$ गतेन for ${ }^{\circ}$ स्थ: in आसनस्थ; B. N. read अनुगक्यमानः for सह and B. has चिन्तितो for सचिन्तों३ स्वगतम् G. $8{ }^{\circ}$ अथच E., सहज B. N., for अपिच. ५ अपि E., H. विहते तरक्कृ ${ }^{\circ}$ for विहिते मत्कृ ${ }^{\circ}$ B.; तत् for मत् E. H.; ${ }^{\circ}{ }^{\circ}$ for ${ }^{\circ}$ हि ${ }^{\circ} \mathrm{N} . ६{ }^{\circ}$ न्य $^{\circ} . .$. शाः B. E. N. G. H. ७ मर्षम् B. N.; मर्शन् E.; मुहुः for पुनः N.; पुरः G.

## तदेपि नाम दुरात्मा चाणक्यनडु:-

 (उपसृट्य)दौवारिकः-जेंदु (क)
राक्षसः—अतिसंधतुं रक्यः सात्।
दौवारिक:-अमचो। (ख)
राक्षसः- ( वैमाक्षिस्पन्द्नं सूचयित्वा आत्मगतम । ) दुरात्मा चाणक्यवटुर्जयत्वतिसंधातुं राक्यः साद्मात्य इंति वागीश्वरी वामाक्षिस्पन्द्नेन प्रैस्तावगता प्रतिपाद्यति। तथापि नोद्यमस्त्याज्यः। ( प्रकाशम् ) भद्र, किमसि वक्तुकामः।
(क) जयतु
(ख) अमात्यः।

मुखसंधौ रचयंसस्तय बीजस्य विस्तारं ठ्यक्तिं प्रतिमुखसंधाविच्छन्क्कुर्नन् गर्भितस्य टप्टनप्रस्य बीजस्य गहनं फलं गूढं यथा तथा गर्भसंधानुक्रेढ़यन् अन्विध्यन्विमर्शासंधौ तस्यैव बीजस्य बुद्घा विमर्शामनुसंधानं कुर्वन् प्रसृतमपि यथायथं विप्रकीर्णमपि कार्यजातं मुखसंध्याद्यर्थजातं निव्वहणसंधौ संहरन्नैकार्थयमुपनयन्नाटकानां कर्ता वा तथा आढ़ौ गूढमारन्धं राजकार्यजातं अन्तरान्तरा विस्तारयन्गार्भतानां गूढानां बीजानां मत्राणां फलं साध्यं मुहुरूद्रेद़यन् उन्नयन् बुद्धाया विमृरंश्र आयतौ प्रसृतं शुरुभोद़र्क संहरन्नुपसंहरन् अस्मद्विधो मत्री वा महान्तमायासमनुभवतील्यर्थ: ॥ ३ ॥

वागीश्वरीति। वागीभ्वरी उपश्रुतिरूपा वामाक्षिस्पन्द्नेन प्रस्तावं संवाद़ं गता प्राप्रा सती पूर्वोक्तमर्थ सूचयतील्यर्थः। इदं कार्यसंग्रहणमादानं नाम विमर्श़संसेरन्यमझ्नम । चाणक्यकर्तृकस्य राक्षसातिसंधान-

و M. R. om. तद् ; A. P. om. नाम. २ जअदुजअदु B. N.; जयदुजयदु E. G. which add अजो. ₹ अभि ${ }^{\circ}$ B. E. N. G., अनु P. \& G. adds राक्षसः. ५ स्पन्दम् B. N. G; B. E. N. G. R. omit. दुरात्मा; B. N. read जयति अभिं; G. E. जयतु अभिं. ६ E. adds राक्षस before this; B. N. (r) and H. om. 'वागीधरी and E. reads दौवारिकमवलोक्य प्रकाशम् before वागीश्वरी. $ง$ गतम् B. E; P. reads पतिमापा for प्रतिपां.

## दौवारिकः-अमच, केरमओ दुआरे चिद्ठदि। (क)

राक्षसः- रीीघं प्रवेशय।
दौबारिकः - उंहत्ति। (निष्कम्य पुरुपमुपसूल।) भद्, उपसप्प अमचम्। (ख) (इति निंछकान्तः।)

कर भकः-( उपसुस्यै।) जेदु अमचो। (ग)
राक्षसः—भद्र, उपविश।
करभकः-जं अर्मचो आणवेदित्ति। (भूमावुपविश्ट:।) (घ)
(क) अमात्य, करसको द्वारि तिषति।
( ख ) तथेति। मद्र, उपसर्प अमाल्यम्।
( ग ) जयत्वमाल्यः।
( घ) यद़मात्य आज़ापयति।
रूपस्य कार्यस्य राक्षसेनैव दुरुपश्रुतिदु:शकुनुप्रतिपाद्नद्वारा संगहणात्।
g B. E. H. have एसोक्तु before this; G. एसो.; N. B. H. read हf for भ and E. ${ }^{\circ}$ को for ओ; R. M. read दुवारेचिद्हइ; G. दुवारि; B. H. read पाडलिपुत्तादो आअद़ो इचछढ़ि अमचं पेक्सिदुम्; E. agrees reading वो for दो in पुत्तादो and ग for अ in आअढ़ो; N. has एसो पाडलिउत्ताओ आसूदो करहओ आअदो इच्छद्धि \&c. २ अवारितमू B.; अविलम्बितम E. H.; N. G. add आर्य कि विचारयसि before this; B . adds एनम् after प्रवें . ३ inor तहेत्ति B . E. N. G. H. read जं अमच्चो (G. देवो ) आणवेढ़ित्ति ( इति. G.; om. E. ); G. om. निष्क्रम्य; E. substitutes निर्गल्य; P. om. तहेति निष्क्रम्य and reads पुरु पुनरु ${ }^{\circ}$. भद़ B. N. G; B. N. E. H. add here एसो आमचो चिठ्ठदि ता; G. agrees adding सु after एसो and om. ता. For उपसवप R. reads उवसप्प; $G$ उप्पसप्पदु; A. उपसृप्प; E. H. उवसप्पेहि. \& B. E. N. G. have गम् for अम०. Y E. om. इति; B. E. N. G. H. add दौवारिकः after this. ६ Before कर ${ }^{\circ}$ G; B. N. add राक्षसम् before उप. ${ }^{\circ}$ B. G. N. have जअढु जअनु; E. जयदु जयदु. ७ B. E. N. G. H. before this नाद्येनावलोक्य and करभक स्वागतमुपविइयताम् for what follows. e अज्ञो A. P.; देवो G; for त्ति G. reads इति; E. om. it; and B. and N. read उपविशति for उपविष्टः further on.

राक्षसः-( ( आत्मगतम् ।) कसिन्प्रयोजने ममायं प्रहित इति पयोजननानां वाहुल्यान्न खल्ववधारयामि । (इति चिन्तां नाटयति।) ( तत: प्रविशति बेत्रपाणिद्वितीयँः पुरुप: )
पुरुपः-ओसलेहें ओसलेह। आअदो। अवेह अवेह माणवा। कि ण पेंक्सह। (क)

दूल प पचासत्ती दंसणंवि दुद्धहमधण्णःः। कैळ्राणकुलहराणं देआणं विअ मणुस्सदेआणं ॥\& ॥ (ख)
( क ) अपसरत अपसर्त। आगतः । अपेत अपत मानवाः। किं न १इग्यथ ।
( ख ) दूरे प्रत्यामत्तिर्दूर्तनमपि दुर्टभमधन्येः। कल्याणुकुल्धराणां देशानामिच मनुण्यदेश्नान् ॥ ॥ ॥

आत्मगतमिति। राक्षसकरमकसंवादावसरे भागुगायणेन मल्यकेतुमतिसंधानुं तयोः प्रवेशावसरदानाय राक्षसचिन्तानाटनं कविनोपनिबदूमिति द्रप्रग्यम । इद्मझ्कावतरणम्। अन्र राक्षसं प्रति करमकेण बक्ष्वमाणस्य मौर्यचाणक्ययोर्मियो विरोधस्य पूर्वकार्यानुसंगतत्त्वान्। लक्षणं तु पूर्वेंवोक्तम् - ‘यन्र स्यादुत्तराहार्थर्थ' इयादिना।

राश़ो गमनत्वरासंभ्रमाद्पसरतापसरतेति पुनरुक्ति:।
कल्याणकुलधरणणामिति। कल्याणकुलं धरन्तीति कल्याणकुलधरा:
ร स्बग ${ }^{\circ}$ B. N; B. E. N. have अथ after this: G. om. अयम्; B. N. add प्रणिधिः after it. ₹ G. E. read कार्याणाम्; B. E. N. H. om. वाहुल्यात and read प्रभूतत्बात् before प्रयों ; G. reads बहुत्वात् for बाहुल्यात्. ३ अपर: fur द्वितीयः B. E. N. H. 8 ओसलध अज्ञा ओसलध। अवेध माणहे अंवध। किम् \&c. B. N.; ओसलह ओमतह अज्ञ। अवेह माणहे अवेह। ता किम् \&.c. C..; ओसलध अजा ओसलध। अवेह माणहे अवेह E; R. and M. have ओसलेह and अवेह once only; R. has अअम् before आअद़ो. ५ पेक्येह R. M.: पेक्वध B. N. (i. ६ सची. R.; णमाब for "णंवि B. E. N. H.; ${ }^{\circ}$ णमपि G.; वणेहिं for णणँ: B. E. N. G.; अधक्अंहिं H. ง घ. B.; हरणम् $N$; कल्लाणमणहलाणं H.; R. reads देव्वाणम् in both places.; N. देवाणम्; B. and E. read देवाणं च भूमिदेवाणम्; G. has भूमिदेवाणम् omitting दे -अ; देवाण व भूमिंदेवाणं H.

## ( आकाइो )

अज्जा, —कि भणाह- ‘किंणिमित्चं ओसालणं करिअदि’ चि । अंज्जा, एसो क्खु कुमालो मलयकेदु समुप्पण्णसीसवेअणं अमचरक्खसं पेक्किसदुं इदो एव आअच्छदि। । ता ओसालणा करीअदि। ( इति निष्कान्तः पुरुषः। ) (क)
( तत: प्रविशति भागुरायणेन कश्चुकिना चै चानुग्यमानो मलयकेतु: )
मल्यकेतु:-(निभ्व्वस्यात्मगतम्।) अद्य द्रामो मासस्तातस्योपरतस्य न चासाभिर्ट्टथापुरुषाभिमानमुद्दहम्मिस्तमुद्दिशय तोयाज्ञलिरप्यावर्जितः। प्रतिज्ञातमेतत्पुरस्तात् ।

वक्षस्ताडनभिन्नरतवलयं भ्रष्टोत्तरीयांगुकं
हाहेत्युचरितार्तनादकरुणं भूरेणुरूक्षालकम्।
( क ) आर्याः किं भणथ किंनिमित्तमपसारणा क्रियते इति । आर्याः एष खतु कुमारो मलयकेतुः समुत्पन्नरीर्षिवेन्नममात्यराक्षसं प्रेक्षितुमित एवागच्छति तर्मादपसारणा कियते।
महोन्नतवंशाः मनुषयदेवा: राजानः। देवास्तु कल्याणः सुवर्णमयः कुलधरः कुलपर्वत्वो मेरुर्यैषां तथोक्ता: ॥ ४ ॥

आकाइोति। आकाइालक्षणं पूर्वमुक्तम्।
वक्ष इति। निवापाज्जलिः भाद्यतर्पणमिति भावः। ‘पितृदानं निवाप: स्यात्' इति। त्रिकाण्डी। ‘वक्षस्ताडन-’इल्यादि जातिवर्णनम् ॥५ ॥

१ अज्ञ B. N ; for भणाह B. has भणाध; P . भणह; ${ }^{\circ}$ लणा for ${ }^{\circ}$ लरणं B . E . N. G; B. N. having एसा before it. For करिअ ${ }^{\circ}$ R. M. read करेअ ${ }^{\circ}$ G. कलीअं; N. किलीय; B. करीअं; E. करीयं ; B. om. त्ति. २ अज्ञ R. E; G. om. क्यु; G. E. read ${ }^{\circ}$ केदू and M. R. उप्पणण ${ }^{\circ}$. द देखि. A. P; B. has सुणिअ before this. For इ-व B. N. have इहलेव्व; E. इहग्येव; G. इदोजेब्व; आग ${ }^{\circ}$ for आअ ${ }^{\circ}$ E.; आअच्छइ R.; for ता B. E. N. G. read एदिणा कालणेण.; G. E. and N. (s) adding ता before एदिं; R. has ओसालगम्; G. कलाअं; and A. P. read त्ति for इति. \& B. N. H. om. च and have सह before कज़ु० ; E. has अनुगम्य ${ }^{\circ}$ before कच्ञु. प निः:्वस्या A. P. G.; अथ for अघ्य P. ६. अथना before this B. N.

ताद्यझातुजनस शोकजनितं संप्रत्यवस्थान्तरं रानुर्स्राक मया विधाय गुरने दंयो निवापाअलिः॥ ५।। किमंत्र बहुना।

उंद्यच्छता धुरमकापुरुपानु रुपां गन्तव्यमाजिनिधनेन पितुः पथा वा। आच्छिद्य वा स्वजननीजनलोचनंम्यो नेयो मया रिपुनधूनयनानि वाष्पः ।। ६।। ( प्रकाश़र्म् ।) आर्य जाजले, उच्यन्तामसद्चनादन्नुयायिनो रा-जानः-'एक एवाहममात्यराक्षसस्यातर्कितंगमनेन प्रीतिमुत्पादयितुमिच्छामि । तंत्कुतमनुगमनकंशोन’ इति ।

कश्शुकी—तंथा। ( इति परिकम्याकाश़े।) भो भो राजानः, कुमारः समाज्ञापयति - 'न खल्वहं केनचिंदेनुगन्तव्यः' इति। ( वि-

उद्यच्छतेति। उद्यच्छतेतन्न यद्यपि ‘समुद़ाङ्भ्यो यमोऽग्रन्थ' इल्याॅमनेपंद़न भवितठ्यम, तथापि '₹वर्वितजित: कर्न्रभिप्राये क्रियाफल' इल्यत: सूत्रान् ‘कर्नभिम्राये’ इत्यनुवर्तनात्त्वपौरुपोद्यमनक्रियाफलस्य स्वजननीजनल्डोचनवाप्पापनयनस्य रिपुचघूल्डोचनगामित्वाभिप्रायेण परम्मैपढ़ं कविना प्रयुक्कमिल्यवधार्य संतोप्टहरं चैयाकरणवँ्यैं। आच्क्धिय्यापनीय रिपुवधेन तन्नयनबाप्प उत्पादिते र्वजननीजनदु:खमपमार्जितप्रायं स्यादित्यर्थ: । गुगममवशिप्रम् ॥ ६।।

कृतमिति । कृतमिल्ययं अलमिल्यर्थ ।
१ याहङ H.: गमा". E. २ निधा". E.; तिलायाईल्जल: for निवापा" N.; जलस्यार्ज्ञल: E. H. ₹ नर्किमिह B.; ताक्किमन N.; किमिति E. ४ उद्ध (i. Fur धुरमका. P. has पुरमरा. anl A. II. पुरमरा. ५ मार्जिविहितेन. B. E. N. H.; "मार्जिनहतेन G. \& म्रकाशम् om. in A. P.; उच्यनाम् P. (i. E; (1. om. बचनात् in अस्सद्व . ० क्किताग B. E. N. G. R. = अतः for तन B.; तत: E.; यतः G; G. has अनुगमनेनेति. ९ यदाज़ापयति कुमारः B. G; N. has यच्चाज्ञां and E has परिक्य befure this. क्रमारों वः समाद्दिशति. G. 9o 'चिद्वना. G. N; P. om. दृति; ह्दा for विलोंक्य. E.

लोक्य सहर्पम्। ) कुर्मारस्याज्ञानन्तरमेव सर्वे राजानः प्रतिनिवृत्ताः। पंरयतु कुमारः ।

## सोर्संधः ₹कन्धदेरैः खरतरकविकाकर्पणात्यर्थ सुगैन-

रइनाः कैश्विन्निरुद्वाः खमिन स्तुरपुँटैः खण्डयन्तः पुरस्तात्। के चिंन्मात झमुणुर्यविहतजवतया मूकघण्टैनिन्टत्टा

मर्यादां भूमिपाला जलधय इव ते देव नोह्धङ्धन्ति ॥ ७।।
मल्यकेतुः-आर्य, त्वमपि सपरिजनो निवर्त्तख्व। भागुरायण एको मामनुगच्छतु ।

कश्नुकी—तंथा। (इति सपरिजनो निष्कान्तः।)
मल्टग्यकेतुः-सखे भागुरायण, विंज़्तोऽह्हमिहागच्छदिर्भर्द्रमटग्रभृतिमि: 'यथा न वयममात्यराक्षसद्वारेण कुुमारमाश्रयणीयमाश्र-

सोन्सेधैरिति। खरतराणां तीक्षण्ठोहकण्टककीलितानां कविकानां खलीनानां अकर्पणाद्यर्यंर्थ भुम्नैनम्रितैरत एव सोत्से धैर्मध्यभागोन्नतै: खकन्धढ़ै़ैर्म्रववाभागैरुपलक्षिता: अश्वा: कैस्चिन्निरूद्वा:। केचित् योधाः । सहसा जवनिरोधे सति मूकघण्टैरिति स्वभावोक्ति:। मातङमुख्यैैनिवृत्ताः जवनान्मातङ्नन्सहसा संनिगृद्य निवृत्ता इल्यर्थ:॥ ७॥

9 E. has कुमार एते before this; B. N. read कुमार कुमार एते भवदाज्ञासमनन्तररेब प्रतिनिबृत्ताः सर्व एव राजानः; G. E. read प्रतिनिवृत्ताः सर्वें राजानः: २ B. G. N. add हि after this. ₹ सोत्सेकः E.; सौधिचचःः P. For खरतरकविका B. N. read मुखरकािकया., G. E. H. खरकविककशा., R. M. read खरतरक-
 P. A. E. छ ${ }^{\circ}$ यन्ते R. ७ राजा. A. P; after आर्य B. E. N. add जाजल. e एक एव B. N.. ९ यदाज्ञापयति क्ञमार इति. B. E. N. G; R. G. M. om. सपरिजनो. भ० विज़ापितो B. E. N.; किम् before विज्ञो G. भs M. R. om. न after यथा and insert it before कुमार ${ }^{\circ}$; B. E. N. (r) om. आक्रयणीयम् after this.

यामहे । किंतु कुमारस सेनापति शिंसरकमुरक़क्य दुधामालपपरिगृहीताचन्द्रग्रमदपरताः कुष्मार्माभिगामिकगुणयोगादाभयणीयमाधयामहें इ़ि । तैन्न मया मुचिरमपि विचारयता तेपामयं बाक्यार्थोंजधारितः।
भागगरायण:-कुमार, न दुँचोंधोड्यमर्थः। विजिगीपुमान्मगुणसंपन्नं पियहितदारेणाश्रयणीयमाअयेदेतिति ननु न्याग्य एवायमर्थः।

मलयक्केत्-ससे भागुरायण नैन्वमाल्यराक्षसोड्साकं श्रियतमो हिततमश।

भागुरायण:-एवमेतन। किंल्वमालयाश्षमश्राणक्ये बद्धाँरो न चन्त्रगुंन्ने। तर्यदि कदाचिच्चाणक्यमतिजितकारिनममहमानः

आश्रयामह इति। राक्षसस्य दुप्रत्वं धवनयितुं ढुप्रामात्येति चाणक्यविशेषणम । आभिरामिकगुणेति च मौर्यदृषणाय।

अवधारित इति। अतःपरं भागुरायणस्य मलयकेत्वतिसंधानवचनं सर्व बीजार्थस्यावमश्शन्।
$9^{\circ}$ कमुररीकृत्य P.; शिखरसेनमुरीं. G.: शिखरसेनं दृरीकृत्य B. E. I. H. ₹ सन्तः before this B. E. N.; आभिगामिक H. ₹ तत्र P. ४ अयम् oun. in B. N. For अवं B. N. (r) have अधिगतः, P. नाबं. y B. N. have एवायमत्यन्त before this and om. अयम् after; B. N. G. ald पइय after अर्थ:. ६ B. N. H. read वि...रात्म... नः प्रि. \&ce: G. agrees omitting visarea after न्न. For हिन G. has विहित; श्रय्यतेति for ${ }^{\circ}$ श्रयेड़िति M. R; ${ }^{\circ}$ णाश्रयर्णाय इति G. H.: ${ }^{\text {श्रयीतेति. A. P. which om. ननु following: A. reals }}$ न्याटयम् and (i. न्यायम् for न्याय्यः: B. N. (i. on अर्थः; E. om. this and last speech. ง अस्माकम् is before अमाल्य \&c. in I. E. N. G; E. has निरर्गलम् before प्रिय ${ }^{\circ}$ which last C. has after हिततम:. \& कुमार before this B. E. N.; R. has एव्रमेव तन्. Q नु before this B. G. N.: चन्द्नगुपः before चाणक्य in B. E. N. G; ${ }^{\circ}$ काशितयासह ${ }^{\circ}$ for काशिनमसह ${ }^{\circ}$ E.

से साचिव्यादवरोपयेत्ततो नन्दकुलभक्लया नन्दान्वय एवायमिति सुहजजापेक्षया चामाल्यराक्षसशन्द्रगुप्रेन सह संदधीत। चन्द्रगुशोऽपि पितृपर्यायागत एवायमिति संधिंमनुमन्येत । एँचं सल्यसानुु कुमारो न विझ्वसेदित्ययमेपां वाक्यार्थः।

मल्ययकेतुः-युज्यते। अमात्यस्य गृहमादेशय।
भागुरायणः—इंत इ्तः क्षमारः।
( उभौ परिक्रामतः )
भागुरायणः ₹ंदममाल्यगृहम्। प्रविशतु कुमारः। मल्यकेतुः-एप प्रविशामि।
राक्षसः- ( अत्मगतम् ) अंये, समृतम्। (प्रकाइ़म्।) भद्र, अपि दृस्त्वया कुसुमपुरे स्तनकलशः।

पुंशुचः — अमच, अह इं। (क)
( क ) अमाल्य, अथ किम्।
सुह्टजनेति । सुट्रजनाश्चन्दृनद़ास शकटदासाद्यः।
9 A. P. B. E. N. G. om. स and for ${ }^{\circ}$ दवरोप ${ }^{\circ}$ A. E. have ${ }^{\circ}$ दपरोप ${ }^{\circ}$ and P. ${ }^{\circ}$ देवरोप ${ }^{\circ}{ }^{\circ}{ }^{\circ}$ नन्दकुन्नएवा ${ }^{\circ} \mathrm{A}$; नंकुलान्वयएवा ${ }^{\circ} \mathrm{P}$; after इति B. N. read कृन्वा संपत् and G. E. संयत; E has a च after एव; H. reads संजातसुहुजनापेक्षया. २ वा. P. ₹ पारंपर्यंग ${ }^{\circ} \mathrm{B}$; कृत्वा after ${ }^{\circ}$ मिति $\mathrm{B} \mathrm{N}$. H. ५ य before this E;B.E.N. add अपि after अस्मासु; ${ }^{\circ}$ श्यदि ${ }^{\circ}$ for विश्वसेदि E E; R. has एतेपाम् for एपामू. \& B. N. G. read अमात्यराक्षसय; E. अमात्यराक्षस; B. N. have सखे भागुरायण before this, and मार्ग after गृह. ७ (. om. this speech; R. om. one इतः; B. N. have इति before उभौ. $\varsigma$ कुसार before this B. E. N. G. which have राक्षसस्य after अमात्य.; G. om. प्र-रः. ९ B. N. add इति प्रवेशानं नाटयतः; E. प्रवेशां नाटयतः: g० आः B. N..; E. has स्मृत्वा for अ-म्; B. E. N. G. H. om. आत्म ${ }^{\circ}$; P. reads स्वग ${ }^{\circ}$; त्वया after क्रुसुम ${ }^{\circ}$ R. M. G; B. E. N. add वैतालिक: after पुरे. ११ कर ${ }^{\circ}$ B. N.; अध for अह B. E. N. G.; किम् for इं E.

मल्यकेतुः -(आकणर्य।) भागुरायण, कुसुमपुरवृत्तान्तः प्रस्तुयते। न तत्र तावदुपसर्पामः शृणुमस्तावत्। कुतः । संच्चभझभयाद्राज्ञां कथयन्त्यन्यथा पुरः। अन्यथा विदृतार्थपु स्वरालापेकु मत्रिणः ॥ ८।।
भागुरायणः-यदाज्ञापयति कुमारः।
राक्षस:-भद्र, अपि तत्कार्य सिद्वम्।
पुक्षःः-अमचप्पसादेण सिद्वम्। (क)
मल्यंकतुः —सखे भागुरायण, किं तत्कार्यम् ।
भागुरायणः-कुमार, गहनः सचिनदृत्तान्तः। नैतावता परिचछछतें शक्यते। अनहितस्तावच्छ्छृणु।

राक्षस:—भद्र, विस्तरेण श्रोतुमिच्छामि ।
पुरूपः-सुणादु अमचो । अत्थि दाव अहं अमचेणाणत्तो
(क) अमाल्यप्रसंदेन सिद्धम्।
(ख) शरणोःवमात्यः । अस्ति ताबदहममाल्येनाज़प्तः यथा-‘करमक,
स₹्वभझ्भभयाढ़िति। स₹्व्वझो मनोमझ्नो विवृतार्थेपु परस्परविस्पप्रार्थपु ॥ ८ ॥

9 B. E. N. have सरे for this; वर्तते fur प्रस्तुयते B.; प्रसुतः E ; तान्तेन तावदुपशमाडस्य G . For what follows B. N. read तन्नोप ${ }^{\circ}$, E . M. तन्नताबदुप", G . तत्पटान्तरिताबेन शर ; सर्पावः for सर्पामः B. E. N. and इगणुतः fur इएणुमः also in G. २ कि कारणमिति. B. N.: किं कारणमेतत् G.; किं कारणमिति पइय. E. omitting इर-त् before this. ₹ मन्त B .; पुनः for पुरः A. M. I. \& Before भद्र R. C. ч अमचस्स B. E. N; प for ष्प. E; and ए B. E. N., ये G., रे P., for दे in षपसादे़ण. ६ om. (i, E; M. R. om भागु ; E. reals तर्किंक कायं सिद्धम्. ख खल्डु after this 13. E. N. < श्रोनुमहति कुमारः B. N. G; E. agrees reading इच्छति for अर्हति. ९ तत् before श्रोतुम्. G. $8 \circ$ सुणादु R; E. reads अजो for अमचो and C . मचो; ताव for दाव G. which om. अमचेण further on.

जह——‘करमअ, कुसुमपुरं गच्छ । मह वअणेण भण वआलिअं थणकेलसं जह चाणकहदएण तेसु तेसु अण्णाभड्ञेसु अणुचिह्टीअमाणेसु चन्दुउत्तो उत्तअअणसमत्थेहि सिलोएहि उवसिलोअइदैंच्वों त्ति। (ख)

राक्षसः —भद्र, ततस्ततः।
करमकः-तद्वो मए पाडलिउत्तं गदुअ सुणाविदो अमचसंदेसं वेआलिओ थणकलसो। एत्थन्तरे णन्द्डलविणासदूणस्स

कुसुसपुरं गच्छ। मम वचनेन भण वैतालिकं स्तनकलरां यथा चाणक्यहतकेन तेषु तंपु आज्ञामझंपु अनुष्णीयमानेषु चन्द्रगुप्तः उत्तेजनसमर्थः : त्रोकैकरपश्रोकयितव्यः' इति।
(क) ततो मया पाटल्यिभुन्रं गत्वा श्रावितः अमात्यसंदेशं चैतालिक: स्तनकल्यः । अनान्तररे नन्दकुलविनाशदूनस्य पौरजनस्य परितोष

१ जहा G.; जधां B. N.; यद्वाह E.; B. N. G. have करभअ twice. For गच्छ। मह B. reads गच्छिभ भणिदब्वो मम \&c.; N. agrees reading मह; G. E. reading भणिं after वअणेण further on. For भण B. N. read तुए चैतालिओ.; G. वेआलिओ; E. आवलिआ. २ त्थणकलसो. B. E.; थणअलसोG. N; B. G. N. read जधा for जह following; ${ }^{\circ}$ हदगेअणुविहयमाणेसु for "हद्एगण onitting अणुचिहीं coming further on E; चाणक्य. B. N; A. MI. read तेपु तेपु; आणणा for अणणा B. E. N ; and M. has ${ }^{\circ}$ भघ्देपु; B. has an anusvara at the end of all the locatives and instrumentals here; B. and N. read समुत्तेअण further on. $\xi^{\circ}$ जन for ${ }^{\circ}$ अण P. ४ उनसिलोगइ ${ }^{\circ}$ E.; उबसिलोजइअब्वों G.; N. reads हिलोएहिं for सिलों before this; and P. सिलोहएहि. ५ om. B. N; R. om. one ततः. ६ अदो E.; मये for मए G. and पाढलि. ${ }^{\circ}$ B. N.; पाटलिं A. P ; "पुत्तम् A.; ${ }^{\circ}$ पुत्रम् $P$; गच्छिअ for गदुअ B. G. N.; गाच्छिव E ; सुणाविओ G ; अमचस्स for अमच B. N. E ; संदेसे B . N ; बैतालिओ. B; E. om. the word; त्थणक ${ }^{\circ}$ B. E.; द्थणअ ${ }^{\circ}$ N. G. After this B. N. H. have a speech रां. ततस्ततः Karabhaka then goes on with पुर्थ \&c. ७ कुल B. N. E; for दूणस्स A. reads दुम्मिअस्स., P. निम्मअस्स., G. दूमिअस्स., E. द्दिद्यस्स., B. N. दुग्मण₹स.

पोरजजणस्स परितोसं समुप्पाद्अन्तण रण्णा आघोसिदो काँमुदीमहोसबो। सो अ चिरकालपरिवड्टमाणो जणिद्परिचओ अभिमद्वध्धूजणसमागमो विअ ससिणेहं माणिद्यो णअरजणेण। (क)

राक्षम:--( सबाप्पम्।) हा देव नन्द्, काँमुदी कुमुदानन्द्रे जगदानन्द्हेतुना। की दृशी सति चन्द्रेऽपि नृपचन्द्र त्वर्वा विना 11 ৎ॥
करमक:-तैदो सो लोअलोअणाणन्द्भूदो अणिच्छन्तस्म
ममुन्पाढ़यता राज़ाघोषितः कौौमुद़ीमहोल्सवः । स च चिरकालपरिर्त्तमानो जनितपरिचयोडमिमतवधूजनसमागम इव सम्नहहं मानितो नगरजनेन
(ख) ततः स लोकलोचनानन्द्भृतोडनिच्छत एव तस्ग निवारितःर्राण-
चिरकालेति। चिरकालादूहो: कालात्परिवर्तमान: परितो वर्तमानो जायमान: जनितपरिचय: परिचितपूर्न इस्यर्थ:।

कौमुदी़महोत्सव: कुमुद़ानन्ने कुमुद़ानां कुवलयानां आनन्दुजनके चन्द्रे कोः पृथिठ्या मुद़मानन्दुयति समर्धयति कुमुद़ानन्दे चन्द्रगुपे सत्यपि ताभ्यामव्यतिश़यितेन सकलजगद़ानन्दृहेतुना त्वया विना कीटरी च्यर्थल्यर्थ:। व्यतिरेकालंकारः॥९॥

अनिच्छत इति। अनिच्छन्तमनाह्येट्यर्थ:। 'पप्ठी चानाद्रे’ इति पम्गी ।
१ पैँर A. P. E: परिभंसम् B. N.: परिढ़ों G.: परिद़ोओंसम् E. For द G. reads अ., E. य; B. and N. om. it. Fur रणणा G. E. read चन्दुउत्तहद़गेण; B. N. चन्दउत्त्रण; आघोसिओ for आघोसिदो A. P. E; B. N. auld कुमुमउरे, E. छपुरुे after this; R. reals कोमु for काँमु . २ महूस A.; महूस्स E.; महोग्य P.; महोंस्म B. N. For सोअ P. has सो, B. N. सोवि, G. अ; आल for काल B. N. For पिगबह B. E. N. read पवत्तं. For माणो B. N. G. E. read माण'; परिओसं for परिचओ B. E. N. G.; परिचिज R.; चिरआलप्पवत्तणजरणद़परिदढ़ासो II. For अभि following B. N. read अहि.' For वधू B. E. N. (i. read बन्कु, M. R. बहू. For समागमो M. R. read समाअमों ₹ बहु befire this. B. E. N. G., माणिओणाअर A. P.; माणिढ़ोणायर (G. E. \& After विना E;B. G. N. H. have भद्द तनस्नत: after this stanza. ५ B. E. N. have अमच before this; P. G. oाu. लाअ. For ${ }^{\circ}$ ाणन्द्व B. G. N. read "णानन्द ; E has रायलोयलोयणाणन्द. For भूदो; N. (s) has भूओ; A. P. read भूतो. In the nest word A. P. read अनिच्छः.

एव तस्स णिवारिदो चाणक्दद्एण। एत्थन्तरे थणकलसेण चन्द्उत्तंसमुत्रेजिआ सिलोअपरिपाटी पवट्टिदा। (क)

## राक्ष्वस:-की हशी सा।

## ( पुरुप: ‘सत्वोट्रेकस्य' इस्यादि पूर्वोक्तं पठति।)

राक्षसः- ( सेंहर्पम् ) साधु स्तनकलइ, साधु । काले भेदबीजमुप्तमँवइयं फलमुपदर्शयति। कुतः।

सद्यः क्रीडारसच्छेदें ग्राकृतोजपि न मर्पयेत्।<br>किं नु लोकाधिक तेजो बिभ्राणः पृथिवीपतिः ॥ ?०॥

मल्यकेतु:-एवम्मतत् ।
राक्षसः-त्तस्ततः।
क्यहतकेन । अन्नान्तरे स्तनकलरेन चन्द्रगुप्तसमुत्तेजिका श्रोकपरिपाटी प्रवर्तिता।
9. पुण्व R.; जेठ्व. G.; ययेव E.; जेव B. N. For तस्स B. N. read तधा णाअरजणस्य., G. णअरजणस्य, E. नपरजणस्स; R. तह; हैदकेण B. N.; हदगेण E; B.N. add कौमुद्दामहोस्सवो after this. २ ${ }^{\circ}$ उत्तस्स R. M. B. N; B. E. N. G. read पउत्ता before this and om. पवट्टिदा at the end of the speech. For next word M. R. read समुत्तेइआ, E. समुत्तेयणसमछा यिलोयणसमछा शिलोय परिवाडी.; B. N. G. 'त्तेअणसमतथा सिलोअपरीबाटी (पाडी. G.); ${ }^{\circ}$ पाडी R.; ${ }^{\circ}$ बाजा (?) M. з This and next speech om. in B. E. N. G. H.; M. R. read in next speech संच्चोद्रेकमिल्यादि. ४ Om. G; B.E. N. G. add सखे after साधु. \& B. N. add एव after this; P. om. उत्तम् before it; R. M. om. उप in उपदर्शं ; B. N. read उपद़र्शायिप्यति and यतः for कुतः. ६ किम् E.; किं तु P. R. G. N.; किमु B.; H. has किमु लोकाधिकं धाम बिभ्राणाः पृथिवीभुजः: ज B. N. H. add सद्यः कीडेल्यादि पुनः पठति; G. adds सद्यः कीडारसेल्यादि; E. सह्यःकीडारसच्छेद़मिति पठति. ऽ G. E. add भद्र before this and R. om. one तृ:.

करभकः－तदो चन्दुउत्तेण अण्णाभङ्कन्डुसिदेण पसझमू－ चिदं अंचचगुणं पसंसिअ अपब्मंसिढ़ो अहिआगदो चाणकह－ दओ।（क）

मल्यकतुः—ससे भागुरायण，गुणप्रशंसया दरिशतथन्द्रगुप्तन राक्षसे भक्तिपक्षपातः ।

भागुरायणः－न तथा गुणग्रझंमया यथा चाणक्यवटोर्निरा－ करणेन ।

राक्षमः－किम यमैनैकः कौमुदीमहोत्मतप्रतिपे धश्यन्द्रगुप्तस चा－ णक्यं प्रति कोपकारणमुतान्यद़प्यस्ति।

मल्यकेतु：－सखे，चन्द्रगुप्तस्सापरकोपकारणन्ब्वेपणेन किं फ－ लमेप पइयति।

भागुरायण：－कुमार，मतिमांध्वाणक्यो न निष्प्रयोजनमेव चन्द्रगुम्ते कोपयिप्यति，न च क्तेतबेदी चन्द्रगुप्त एतावता गौरेवमुल्ट－
（क）ततश्रन्द्रगुप्रेनाज़ाभझ्नकतुपितेन प्रमझम्नितममाल्यगुणं प्रगस्या－ पश्रंगितोड $\begin{gathered}\text { 左ागचाण干्यह्तक：। }\end{gathered}$

न तथेति। गुणवन्तमेनं संम्रहीतुमेव चाणक्यचटुरनेन निराकृत इलर्यः ।
？आणणा B．E．N．G．For कलु C．reals कलुसहिअणुण，E．कलुदुहिययुण， B．N．H．कलुसिद़हिअणुण A．कलुपिदेण；सूइद़म् M．R．for सूचिद्द्म् ；B．E． N．（i．read मुदुद्यम；सुइरं H．२ For अ－णम् II．I．．C．E．read अमचच्स गुणम् ；P．has उणम् for गुणम् ；प्पसंसिभ for पसंसिअ B．E．N．今 संसिअ G． For अ－दो which fullows（．．has धभंमिओ．，E．छभमंसिद़ो，B．N．प्पम्बसिओ； R．अब₹भंसिद़ो；H．णिठ्सचिंद्धढ़ो；अधिआ for अहिआ（i．₹ शंसा P．\＆R． （．P．om．भाक्ति．५ कृमार before this B．N； E after शंसया has द़र्शितः \＆c．as in previous speech．६ भद़ before this．B．E．N；P．om．एव further on．©（i．om．अपि．द भागुरायण after this．B．E．A；G．E．om ＂स्यापर；न्वेपणे for न्वेपणेन B．E．N．९．Om．R．M1；B．N．read एतनफलं पइयति अतिमतिं；E．एनन्फलमेप पइर्यात मतिं；B．E．N．om न and add किमिति after निब；Four नि－a E reads स्बल्प्र्रोजनने．भ० कृत्यनें R．：कृनें E．भ9．E．has चाणक्य before गाँरब and A．P．R．real उल हु्वािप्यति，E． उहछ्हयति．

## ङ्धयिष्यति। सर्वथा चाणक्यचन्द्रगुप्रयोः पुष्कलास्कारणाद्यो वि-

 श्लेपे उत्पद्येत स आत्यन्तिको भविष्यतीति ।करभकः-अतिथ अण्णं चि चन्दुउत्तस्स कोवकारणम् । उवेक्खिदो णेण अवक्नन्तो मलअकेदू अमचरक्यसो त्ति। (क)

राक्षसः-र्राकटदास, हस्ततलगतो मे चन्द्रगुप्पो भविष्यति । इँदानीं चन्दुनदासस बन्धनान्मोक्ष्त्तव च पुत्रदारैः सहह समागमः ।

मल्यकेतु:-सखे भांगुरायण, हस्ततलगत इति व्याहरतः कोऽस्साभिप्रायः ।
(क) अस्तन्यद़ि चन्द्रगुप्स्य कोपकारणम् । उपक्षितोऽनेनापकामन्मल्यकेतुः अमाल्यराक्षस इति।

आव्यन्तिक इति। हढ: अप्रतीकार्य इति यावत् ।
g Om. A. P; B. E. N. G. read उत्पद्यते for "्येत. A. P. om. इति; G. has भवति; E. भवतीति. २ अमच before this B. E. N. G. For अणणं वि G. has अण्णाइं वि, B. E. N. अण्णइं पि, E. अन्नाइ omitting च also in चन्द ${ }^{\circ}$; चाणक before कोव ${ }^{\circ}$ E.; कोप ${ }^{\circ}$ A. P.; कालणम् R.; कारणाइम्. B. E. N. G; B. N. add चाणदे. After which B. N. add राक्ष . किं किम्। कर जधा पढमं दाव उवेक्खिदो \&c., P. reads उपेक्खि ${ }^{\circ}$ and C. उवेक्षिं. ३ B. N. read अणेण; G. E. om. म and A. P. read न्द़ो for न्तो in next word; कुमारो before मलअ ${ }^{\circ}$ B. E. N;B. N. read मलयकेतू ; G. E. read मलयकेद्न . For त्ति at the end of the speech B. N. read अ.; R. E. अत्ति. \& B. N. have सहर्पम्। सखे before this, G. E. सहर्षम् only; B. E. N. have हन्त after this; संप्रति for मे. B. N; E. has it before मे. ч B. N. have इक्ट ${ }^{c}$ before this; G. om. बन्धनात् and B. N. read भबताम् for तब. ६ For दा-ह E reads कलन्रेण. After समागमः B. N. add जीवसिद्दिप्रभृतीनां केशच्छेदः॥ भागु। आत्मगतम्। जातः सत्यं जीवसिद्दे: केशचच्छेदः. ט Om. C. A. P; B. N. add मे संग्रति चन्द्रगुसो भविध्यति after हस्ततलगतः; G. adds मे चन्द्रगुपः ouly. E. adds संम्रति only and then om. all from इति to अपकृष्टस्य in the next speech. e B. N. add अयम् after क:.

भागुरायणः-किमन्यत् । चाणक्यादपक्ठपस्ट्य चन्द्रगुप्तस्योद्वरणान्न किंचित्कार्यमवइयं पइयति।

राक्षसः - भद्र, हृताधिकारः क सांप्रतमसौं बड़ः।
करभकः-तहिं एँ्र पाडलिडते अहिवसदि । (क)
राक्षस:-(सावेगेमम । भद्र, तंत्रव प्रतिवसति। तपोवनं न गतः ग्रतिज्ञां वा पुँनर्न समारूढवान् ।

कर भकः-अमच, तपोवणं गच्छदित्ति सुणीअदी। (ख)
राक्षसः- शक्टटदास, नेदमुपपद्यते। पइय।
(क) तसिम्नंब पाटलिपुनुन्र अधिनमति।
(ख) अमाल्य, तवोचनं गच्छतीति श्रृयते।
चाणक्याड़िति। सचिवायत्तसिद्वि: सचिववियोगे हस्ततलगत: सुखेन जयो भविप्यतीति राक्षसस्य निए्कपटोडभिप्रायो भागुरायणेनान्यथा बोध्यते। चन्द्रगुपक्योद्वरणाटुन्मूलनान्न किंचित्कार्यमवश्यं पइयति नाम्याल्यन्तिकाभीप्रसिद्दि: । हस्ततलकरणाद्वश़ीकरणात्तु न्वस्य साचिब्यप्राॅ्या चन्द़नद़ासाद़ीनामापन्निवृत्तिराल्यन्तिकी स्वार्थसिद्धिरित्यक्यामिम्राय इस्यर्थ:।

सावेगमिति। तत्रैवावस्थाने मौंयोन्मूल्डनपतिज्ञाया अकग्णे वा कद़ाचित्पुनः संड़धबीतेत्यानेगः।

9 G. has कुमार befure this. G. reads "गुत्तस्योन्दरणाद्यमँः किंचिन्; B. N.
 मवपइ्यनि; H. स्कर्यमवइसं पश्यति. ₹ E. has अथ before this, G. has क befure this. B. N. have it atter सांप्रतम्; C. R. II. own. असी. ३ जेब्व B. N.: जंब्न G.; य्येन E.; प्त P. For पार्डलि A. P. G. raad पाटालि and for उत्ते B. N. real पुत्ते. For अहिवसदि B. N. read पडिक, E. परिवमानि, (G. अहिवमति. \& Om. M. 1k; after भद् E. reals किम्; न before तपो B. E. N. ب P. om. पुन:; A. om. it and न (but has a mark to show something to be insertel ); न before gुन: in B. E. N. ६ अज्ञ (C. Fur तपो ${ }^{\circ}$ R. G. have तवो, E. तओं ; B. N. read गमिस्मदि for गच्छदि़; ML गच्छई . ७ सावेगम् before this B. N. H.; G. טm इद्रम् in नेदृम्; A. P. have egतत् for it.

## देवस्स येन प्रथिवीतरवासवस संखग्रासनापनयनान्निकृतिर्न सोढा। सोऽ्यं स्यंक्कृतनराधिपतेर्मनसी मौर्यात्कथं नु परिभूतिमिमां सहेत ॥ ??॥

मल्यकेतुः-ससे, चुणक्यस वनगमने पुनः प्रतिज्ञारोहणे वा कास्स स्वार्थसिद्वि:।

भागुरायणः—नात्यन्तदुर्बोधोड्यमर्थः। याबद्यावच्चाणक्यहतकशन्न्रगुप्ताहूरीभैवति तावत्तावद्स स्वार्थसिद्यूः।

शाकटदास:-अलमन्यथा विकल्प्य। उपपद्यत एँचैत्। पइयत्वमात्यः।

राजां चूडामणीन्दुद्युतिखचितशिखे मृर्भि विन्यम्तपाद: सैरेवेत्पाद्यमानं किमिति विपहते मौर्य आज़ाविघातम्।

मनस्वी मानशील: ॥ ११॥
खवार्थसिद्विरिति। ख्वस्य साचिठ्यपद्लाभ इल्यर्थः।
स्वैरेव स्वकीयैः सेवकैरिट्यर्थः। स्वयमभिचरणेन ‘चाणक्यनाम्ना तेनाथ शकटालगृहे रहः। कृत्यां विधाय सप्राहाॅसपुत्रो निहतो नृप: ॥' इति पूर्वोक्तनाभिचारकर्मणा ज्ञातदु:खप्रतिज्ञ:। ज्ञातं अनुभूतं दु:खं

و साग्रा ${ }^{\circ}$ B. E. N. G. H.; ${ }^{\circ}$ पनयजानिकृ ${ }^{\circ}$ B. N. E. G. H.; पनयना नि ${ }^{\circ}$. P. ₹ B. E. N. have भागुरायण before this; P. om. स्य in this and B. E. N. add तपो before वन; रेपणे for ${ }^{\circ}$ रोहणे R; after वा E. has simply कार्यंसिद्धि:. ₹ कुमार before this B. N; B. C. N. read अयम् after न instead of before अर्थ;; G. E. om. one यावत्; B. N. have निरपेक्ष: after यावत्; E. H. bave it after चाणक्यः (om. हतक. ). ४ ${ }^{\circ}$ भविप्यति R; G. E. om. one तावत् and M. reads कार्य for स्वार्थ. ч B. E. N. G. have अमात्य before this. For अन्य-ल्प्य B. N. read अल्यन्तविकल्पितेन; E. has अन्यथा विकल्पिपतेन; P. G. अन्यथा विकल्पेन.; R. G. E. om. एव; B. N. have एतत् before उपप ${ }^{\circ}$ and कुतः before पइयत्वमात्य; संभावितेन for विकल्प्य H .

## कौौिल्यः कोपेनोडपि स्वयमभिचरणज़ातदु:खग्रतिज्ञो

दैवार्तीर्णप्रतिज्ञः पुनरपि न करोल्यायतिग्लानिभीतः ॥?२॥ राक्षस: राकटदास, एवमेतत्। गच्छ विश्रामय करमकम्। राकटद्वस:-तथा। (इति पुरुरुपेण सह् निक्ऋान्तः ।)
राक्षसः-अहमपि कुमारं द्रपुमिच्छामि ।
मल्यकेतुः-अहमेवार्य द्रप्डुमागतः।
राक्षस:-(नाट्येनावलोक्य।) अये कुमारः । (आसनादुत्थाय।) इढ्मासनम्। उपवेप्रुमर्हति कुमारः।

मल्यकेतुः-अयमुपविशामि। उपविशत्तार्यः । (यथाहुमुपविश्टः 1) आर्य, अपि सह्या शिरोवेद्ना।

राक्षस:-कुमार, कुमारसाधिराजशब्ढ़नातिरस्क्रते कुमारशब्ढ़ कुतो में शिरोवेद्नायाः सह्यता।

मल्यकेतु:-उरीक्धुतमेतदार्येंण न दुष्पापं भविप्यति। तत्कि-
केशो यस्यां ताहझी प्रतिज़्ञा यस्येति बहुत्रीहिगर्मो बहुत्रीहि:। आयति-
 पुन: प्रतिज्ञां कर्तु विभीयादिस्यर्थ:॥ १२ ॥

9 कोपिनोपि. G. H; B. has स्वयमतिचरणे ज्ञातदुःख्यः प्रनिज्ञाम्; E. स्बयमभिचरणे हृद्टोपः प्रतिज्ञाम्; N. G. agree with text, N. reading चरणा for 'चरण' and $\mathrm{G} .{ }^{\circ}$ चरणाज्ञात for चरणज़ात; स्बयमःिचरणे ज्ञातनु:वर्वर्वत्जां H . ₹ B. E. N. G. H. read पूर्ण for तीर्ण; ज्यानि for ग्लानि B. N. H. ३ मरंत्र before this B. N; B. E. N. have तत् before गचछछ. \&. यदाज़ापगत्यमाल्य इति करभकण B. E. N; G. agrees reading पुर्पेण for करभकेण. Ч.R. II. om. एव; A. (i. P. read अपि for it; G. om. द.नः. \& 13. N. (r) ad.l एवागतः, E. आगतः. ७ अहमु ${ }^{\circ}$ B. N; E. adds स्वयम् before उपविं; 13. N.
 M. ९ Om. B. E. N. (r); स्याद्यराज for स्वाधिराज (i; E. adds अद्यािि before अतिरस्कृते. 90 B. E. N. (r) read कुतः for कुतो मे; A. P. reaul कुतो. 19 दूरीकृत. (I. N. (s); P. E. उररीकृत ; B. स्व्यमुरीकृत; M. उरीकृत; G. om. एतत्र.

## यन्तं कालमसाभिरेचं संभृतचलैरपि शत्रुध्यसनमुदीक्ष्रमाणै रुदासि-

 तब्यम्।एाक्षस:-कुतोऽद्यापि कालहरणस्यावकाशः । प्रतिष्टम्व विजयायु।

मल्यकेतु:-आर्य, शत्रुब्यसनमुपलब्धम् ।
राक्षस:-उैपलब्धम्।
मलर्गंकतुः - की द्रां तत्।
राक्षस:-सचिवव्यसनं किमेन्यत् । अपक्टप्टश्याणक्याचन्द्रगुप्तः।

मल्द्रकेतुः-—र्य, सचिवच्यसनमेव ।
राक्षसः---अन्येपां भूपतीनां कढ़ाचिद्मात्यव्यसनमव्यसनं सेंत्। न पुनथ्षन्द्रगुप्तस ।

मेल्य केतुः-आर्य, नैतदेवं चन्द्रगुप्रम्रक्ठतीनां चाणक्यदोपा
न पुनच्वन्द्रुगुम्सेति। एवं राक्षसेन समाहितोऽऽयमाल्यराक्ष्सः‘चाणक्ये वद्बवैरो न चन्द्रगुत्ते' इल्यादिपूर्वेत्तेन बहुविधेन भागुरायणोपजापेन कतुपिताइयो मलयकेतुः पुनः शङ्केत-चन्द्रगुम्नक्रकीनामिति। राक्षसमेव मनसि विषयीकृल्य चन्द्रगुप्रकृतीनामिल्यादि ताटरशयेन बचनम् ।

१ ${ }^{\circ}$ मवेक्षमा. ${ }^{\circ}$ B. H; ${ }^{\circ}$ मवेक्षमाणैमुदा़ा. E. २ कुमार before this B. E. N. P. इ रिपुजयाय. B. \& अमाल्य B. For शान्रुध्यं B. N. read अपि किंचिच्छनोंब्यं’; G. E. agre omittiug किंचित्; P. H. read सचिबव्यसनमब्यसनमेव. ५ E. has बाढम्; B. N. गाठम् before उपं; R. P. om. speech. ६ रां P.; B. E. N. G. om. तत्. ט ब्यसनमू after this B. N; P. om. this speech. \& P. $\checkmark \mathrm{m}$. this speech; R. M. om. आर्य. B. reads अमाल्य for आर्य. ९ कुमार before this B. E. N; for भूप ${ }^{\circ}$ G. reads भूमिपतीनाम्, E. भूमिपालानाम्. 9० B. N. add अपि before स्यात, E. reads तु for पुनः: १9 Before this B. N. have मलं । आर्य ननु विशेपतश्रन्द्रगुपस्येति ॥ राक्ष० । किं कारणं यड़स्यामाल्यच्यसनमब्यसनम्; H. follows B. N., omitting यद्सा ...ठ्यसनम्; (.). मल०। अर्य नैतदे़वम्। राक्ष । किं कारणमिति; E. मलं same as B. N. mitting इति; then राक्ष०। अथाठ्यसने किं कारणमिति; B. N. E. om. आचम्; G. has इद्ं कारणम् instead; M. adds कुतः after आ- वम्; हि before चाणक्य B. E. N.

एवापंरागहेतवम्तासंश्य निराक्छते प्रथममपि चन्द्रगुप्रंजन्नुग्ताः संभ्रति सुतरामेव तत्रानुग़गं दर्शयिप्यन्ति।

राक्षसः —मा मैंजम् । ताः खतु द्विशकाराः प्रक्त तयश्न्द्रगुप्तमहोत्थायिन्यो नैन्दानुरक्ताश्य। तत्र चन्द्रगुप्रसहोत्थायिनीनां चाणक्यदोपें एव विरागहेतनो न नन्दकुलानुगतानाम् । तास्तु खतु नन्दक्रुलमनेन पिंतुभूतं घातितमित्यपरागामर्वां्यां विक्रकुतः: सत्य: स्खाश्रयमलभमानाश्यन्द्रगुपमेवानुवर्तन्ते। त्वद्धखं पुनः प्रतिपक्षोद्वरणण संभाव्यहाक्तिमभियोक्तारमासाय्य क्षिपमेनं परित्यन्य त्वामेवाभ्रयिप्यन्त इल्यत्र निर्दर्शनं वयमेव।

मलगकेतुः आर्य, किमेतदेकमेव मचिचव्यमनमभियोगकारणं चन्द्रगुपस्याहोस्सिंद्न्यद्व्यस्ति।

राक्षस:—किममन्चँच्नह्नुभिराप। एतन्द्वि प्रधानतमम्।
g For एवापराग P. has एवापकार; B. N. om. च; "गुतमनु (: E. ; गुतानु B. N. Eur संप्रति. B. N. read प्रकृतय इड़ानीं पुनः. ₹ Fur मा-तु B. N. read कुमार नैतंदेवम्। इह.; (i. कुमार नैतदेवंवं ताः खलु; $\mathrm{E} . \mathrm{du}$. with मा for न. ३ नन्द कुलानुर L. E. N. G. ४ प्रकृतीनाम् beture this B. E. N; E. om. एव्व atter this; M. R. um. कुल; B. E. N. H. read ${ }^{\circ}$ कुलानुरक्तानाम् fur ${ }^{\circ}$ कुलानुगतानाम्. ५ पितृकुलभूनं कृत्स्नं कृतम्नेन घा B. N.: (i, H. du. ouitting कुल; E. du. om. कृत्त्रम्; रागानर्थाम्याम् for रागामर्शाभ्याम् M. R. \& आश्रय्य C... स्वाशय E; E. has नु before पुनः and विं for प्रति alter it. ७ सभावितश I. N. G. For एनम् before परि ${ }^{\circ}$ E. has एुन्व तम्; li. (i. M. om. त्वामेत्र following this, B. N. (. R. M. read आश्रयन्ते; E. hats आश्रयन्त्यन्र कुमाइस्य; P. has अन्य कुमारस्य for अन्र; B. H. have अन्र कुमाइग्य. = After बयमेव. B. N. ९. अमाल्य B.; ए. एव before एकम् B. F.. N. (i. \%० आहोन्यद़ापि किंचित् P. १9 क्रमार before this B. E. N. (i, R. om. अपि hefore एन्निद्व and B. E. N. add तत्र after द्वि. For the whole specech P. reads संचिवध्यसनमेव प्रधानतमं ब्यसनम्.

## मल्यकेतुः —अर्य，केथमिव प्रथानतमम्। किमिदानीं चन्द्र－

 गुपः सेवार्यधुरामन्यत्र मत्रिण्यात्मानि वा समासज्य स्वयं प्रतिवि－ धातुमसमर्थःराक्षसः－चाढमसमर्थः। 羔तः स्वायत्तसिद्विधु तत्संभवति। चन्द्रगुप्रतु दुरात्मा नित्यं सचिवायत्तसिद्वावेव सितश्नक्षुरिकल इवाप्रत्यक्षलोंकठ्यनहारः कथमिन स्ययं प्रतिविधातुं समर्थः स्यात्।

## अन्युचिछ्छिते मत्र्रिणि पार्थिन चै विष्ट्य पादातुपतिप्रते भी：। सा स्रीख्वमावादसहा भरस तयोर्द्वयोरेकतरं जहाति ॥ ？३॥

प्रतिविधानुमिति। प्रतिविधातुमस्सदभियोगं प्रतिकरुम्मिलर्थः।
तन्संभवतीति। संभवतीीयनेन सामर्ध्यल्य काद़ाचिक्कव्वमुक्तम । उभ－ यायत्तसिद्देरेवोत्तरश्रोंके प्राश्रस्यकथनात्।

यत्पृष् स्वकार्यंपुरामन्यन्र मत्रिणीति तत्परिहरति—अल्युच्छित्रत इति । श्री：राज्यभ्री：अल्युच्छिह्तयोः समककन्धतयात्युन्नतिं प्रापयोः। ऐेकमलेननान्यूनाधिकभावेन बैकीभावमिबोपगतयोरिति यावत्। मत्रि－ पार्थिनयो：पाद़ौ मन्रशक्तिप्रभुखाक्तिरूपौ विप्टेय्य समवस्थाप्योपतिशते

१ अमाल्य for अर्य before this．B．E．N；R．M．om．प्रधा ${ }^{\circ}$ ．For ${ }^{\circ}$ मिव－मं B．E．N．G．read प्रधानतमं नाम．२ स्वराज्यकार्य B．E．N．；स्वकार्यराज्य G； G．E．read धुरमन्यें ；समासाद्य G．३ स्यात् after this B．N．४ For कुतः B． reads एव；after this B．E．H．have मल । किं कारणम् and then राक्ष । स्वायत्त \＆c．G．and N．read किं कारणमिति for कुतः．P．writes रा before कुतः B．N．read ${ }^{\circ}$ サु उभयायत्तसिद्धिपु वा भूमिपालेपु कढ़ाचिदेतत्；$G$ ．${ }^{\circ}$ サु उभयाय्यत्तसिद्विपु भूपालेपु तत्； $\mathrm{E} . \mathrm{H} .{ }^{\circ}$ पु उभयायत्तसिद्धिषु वा भूमिपालेषु तत्－ After संभवति B．N．add न तु चन्द्रगुपे，G．न चन्द्दगुते．५ B．N．H．read अवस्थितः for स्थितः，G．सिद्धावस्थितः，E．has＂सिद्धौर ब्यवस्थितचक्षुर्चिकल S．c．६ सर्वलोक for लोक B．N．．；संठ्यव ${ }^{\circ}$ for ठ्यव ${ }^{\circ} \mathrm{G}$ ；for कथमिव after this G．has कथमपि；${ }^{\circ}$ विधान for विधातुमू G；B．E．N．G．add कुतः after स्यात्． ง For च विष्टम्य G ．has वावष्टम्य．$<$ श्री G．This whole stanza om．in M．After it B．E．N．G．have अपि च．

नृपोपकृष्टः मचितात्तद्पणं: स्तनंधयोडल्यन्बशिशु: स्तनादिव। अदृप्टलोकव्यवहारमन्द्धीर्मुदूर्त्तम प्युन्महते न वर्तितुम् ॥?४॥ मल्यकेतु:- ( आत्मगंतम्।) दिप्या न सचिवायत्ततत्रोडसस । ( प्रकाशम ।) यैद्यप्येवं तथापि बहुष्वमियोगकारणेणु सत्मु च्यसनसुस्थिरा सती तयो: संगता भवतीट्यर्थः । 'उपादेनपूू जासंगतिकरणमित्रकरणपथिपु' इति तङ्। यद्यपि प्रभुमन्बोट्साह्रूपास्तिम्र: शक्तयस्तथाप्युत्साहगक्तेरुमयानुकूलत्वेन दूयोरन्तर्भावाभिप्रायेणात्र सा प्रृथग्र गुहीता। तयोर्मत्रिपार्थिवयोर्द्वयो: सतोबेंमल्येन न्यूनाधिकमावमुपंल्य द्वैधीभावेन स्थितयो: सा श्रीर्द्वयो: पाद़यो: सम्यगवप्रन्भासंभवाद्ररस्यासहा राज्यभारं वोडुुससमर्था सती ल्रीस्वभावादौौनल्याचापल्याचैकतरं मत्रिणं वा पार्थिचं वा जहाति । कंचिक्कालं प्रभुमात्रमाश्रित्य वनैमानापि मन्नंवैकल्येन संत्यमपि नश्यट्येवं मत्रिणमाश्रिल्य वर्तमानापि प्रभुत्ववैकल्येन नइ्यतीति भाव:। यथा काचन नर्तकी उच्छित्रत समौ वंशस्तम्भौ पाद़ाभ्यां दढमवप्रभ्य मुस्तिरा तिप्ठति तयोनैंपम्ये विसंगुल्पदढ़तया देह्मरं वोडुमसहा एकं हित्वान्यतरमवलम्बमाना तेन सह् स्वयमपि पतति तद्वत्। अन्र प्रस्तुतेनाप्रस्तुतस्य स्फोरणात्समासोक्तिरलंकारः। एवमुच्छितः संश्चन्द्रगुमोऽनुचिछ्रते ऽन्यस्मिन्मत्रिणि धुरामासज्यासमर्थ: स्याड़िति प्रतिपाद़ितम ॥ १३ ॥

अथात्मन्यासज्येत्यस्य परिहारमाह —नृप इति। तद़र्पण: तस्मिन्नेब सचिवे राज्यतत्रं सर्वमर्पयतीति तथाभूत: सचिवायत्तसिद्दिरिय्यर्थः। अन्पृलोकण्यनहार: अत एव्न मन्द्धीरिति विशेपणसमासः। तस्मान्सचिवाद़पकृष्ट: सन्राज्यधुरां बोट्रुमसमर्थो भवतीत्यर्थः ॥ १४॥

दिश्र्येति। त्वयि विरुद्वृृत्ताववि स्वतन्रस्य मे नानिष्रमिति भाव:।
यघ्यवमिति। ड्यसनमभियुज्यमानस्य अनुसंढ़धानस्य ह्यसनमन्विवय
9 अतन्त्रक: for तद़र्पणः H. ₹ मुढ़ for मन्द्र B. E. N. (r). H. ₹ स्वग M. R. ४ यय्येन्रम्. M. P. R. E; B. N. have अमात्य aml E. आर्य befure this; B. E. N. G. have ख्बल after तथाí; P. reads ${ }^{\circ}$ योगकरणपपु; (i. adds अपि सचिन, B. E. N. H. सचिच between सन्यु aud व्यसन; E. reads ब्यसनिनममिं .

मभियुज्जानस शत्रुमभियोंक्रुरकान्तिकी कार्यसिद्दिर्भवति।
राक्षसः-ऐकांन्तिकीमेव कार्यसिद्दिमवगन्तुमर्हति कुमारः। कुतः ।
त्वग्युत्कृष्टवलेडभियोक्तरि नृपे नन्दानुर्के पुरे
चाणक्ये चलिताधिकारविमुखे मौंर्ये नवे राजनि । स्वाधीने मयि
( इसद्द्धोंत्ते लज्ञां नाटयन् ।) मार्गमात्नकथनव्यापारयोगोर्येंमे
त्वद्वान्छोन्तरितानि संप्रति विभो तिष्टन्ति साध्यानि नः॥? ५॥ मल्यकेतुः - यद्येनमभियोगकालमार्यः पइयति ततः किमासते। उन्तुझास्तु हुलं स्र्रतमद्सलिलाः प्रस्सन्दिंसलिलं

इयामाः इयामोपकण्ठन्डुममतिमुर्खराः कह्टोलमुखरम्।
शग्रुमभियोक़ु: अभिपेणयत इसर्थः। अन्येपु बहुपु कारणेपु सत्सु सचिवठ्यसनमवि साधकं न केवलमिति भावः।

अन्यान्यव्युत्कृप्रबलाद्वीनि कारणानि सन्तील्याह——्वयीति। स्वपरांसायां ल्जाप्रशंसामेब निहुते। मार्गमात्रकथनव्यापार एव योगः उपायः तत्र उघ्यमो यन्नो यस्य सः। व्बद्वाज्छेति। त्वदा|ज्ञां प्रतीक्षत इसर्थः ॥३५॥

उत्तुछा इति। अन्र उत्नुछास्तुछ फूळमिलादिसाधारणधर्मोपादानादूनपपतीनां शोणसिन्धोश्रोपमा गम्या। शोणमिति फ्रेपानुप्रपणिता। अन्र स्नग्धरावृत्तस्य एकाक्षरमात्राद्वयस्य न्यूनतया प्रस्तारविशेष: ॥ ३६॥

[^57]म्योत:खातावसीद्तटम्रुर्द्रनैन र्मादिततटा:
शोणं सिन्दूरशोणा मम गजपतयः पास्सन्ति शतरूः ॥? ६॥ अपि च।

गम्भीरगजजितरवाः स्समदाम्बुमिश्र-
मासारवर्पंमिन झीकेरमुद्रिरन्तः।
विन्ध्यं विकीर्णसलिला इ्व मेघमाला
रून्धन्तुं वारणघटा नगरं मद़ीयाः ॥ ? ७॥
( ई़नि भागुरायणेन सह निष्कान्तो मल्यकेतु: 1)
राक्षसः-कः कोउत्र भोः।
(प्रविग्य )
पुर्वः — आणवेदु अमच्चो। (क)
राक्षस:- प्रियंचदक, सांचन्सरिकांणां द्वारि कास्तिप्ति । पुर्पः:-क्यर्वणओ। (ख)
(क) आज़ापगतु अमाल्यः।
(ख) क्षपणकः।
गम्भीरेति। नगरं पुपपपुरं बारणमेघमालयो: पूर्णोपमा ॥२ง॥

S घ्वातां . i.; बदैनै fur ढ़राँन P.; रह़नै N. R.; दृन A. २ यो यास्यि 1. P.; पा₹्यन्नु M. R. इ समद़ा M. R. \& सीकर B. Ň.; दिरन्तः A. M. P. R. ? रोन्म्यन्ति B. E. N. (r) H. ₹ E. om. this; M. R. have मह before भागु ${ }^{\circ}$; : has गभागुरायणो. ज वांवत्मराणाम् A.; रीणाम् R: B. E. N. have ज्ञायताम् before this and (i. E. have मधये after it. ढ प्रियंव*. B. E. N. After this B. N. H. have ज अमचो आणवेड़ित्ति निएक्रम्य क्षपणकं छप्वा पुन: प्रविइय च। अमच प्यो क्नु संचत्मरिओ क्र्रपणओ; E. aml (i. acree; (i. reading इति for चि; both om. क्ष-प्रा; G. om. च; both reading च for र्स and G. reading प and E. क्ष for क्र in क्वत्रणओ.

राक्ष्सः - ( आत्मंगतम् । अनिमित्तं सूचयित्वा ।) कथं ग्रथममेव क्षपणकें।

पुरुषः-जीवसिंद्बी। (क)
राक्षसः-(पकाईॅम् ।) अनीमत्सद़र्शानं कृत्वा ग्रवेशय।
पुरुष:-तहै। (इति निष्क्रान्तः ।) (ख)
( प्रविश्रय )

## क्षपणक:-

सासणँमलिहन्ताणं पडिवज्जह मोहवाहि वेज्ञाणं।
जे मुत्तर्मांत्तकडुअं पच्छा पत्थं उवद्सिन्ति ॥ १८॥ (ग)
(क) जीवसिद्धिः।
(ख) तथा।
(ग) शासनमई्हतां प्रतिपद्यधं मोहव्याधिचैद्यानाम्।
ये मुहूर्तमान्रकटुकं पश्रात्पथ्यमुपदिश़न्ति ॥ ३८॥
जीवसिद्वीति। प्रथमं क्षपणकसामान्यबुद्युणा दुर्निमित्तविचिकित्सा। पथ्चाज्जीवसिद्दिं ज्ञात्वा प्रस्थानमुहूर्तप्रस्तावार्थ प्रवेशानुमतिः। किंचाढ़ौ क्षपणक इति दुरुपश्रुला राक्षस्य प्रकृतनीतितन्त्रह्याकोपः सूचितः। पश्चाज्जीवसिद्दिरिति सूपश्रुल्या मलयकेतौ हन्तुमुद्युक्तेडपि भागुरायणनयोपायेनास्य जीवनसिद्धिश्व सूचितेति द्रश्रठ्यम्।

सासण इति। केगोोल्लुज्चनतप्रझिलाधिरोहणादितीक्ष्णतपसा मोक्ष
\& Om A. P.; स्वग ${ }^{\circ}$ B. N. ₹ ${ }^{\circ}$ णकद़र्शानम् B. N. ₹ ${ }^{\circ}$ सिद्धि: G. E. ४ Om. M. R. G. E; A. P. G. add भद्द after this.; कारथित्वा for कृत्वा. B. N.; धुत्वा. G. which has also वेषम् for दर्शीनम्. y G. has तथेति.; B. E. N. H. read जं अमचो आणवेदि; E. has त्ति for इति. ६ ततः प्रविशाति B. E. N. G.
 पडि R.; परिं P.; "चज्ञध G.; विजा for वेज्ञा G.; बविचिजा ${ }^{\circ}$ E.; विज्ञानम् N. = G. has aा after जे; M. reads मुट्तुत्तेत्तकडुअंम्; G. मुठुत्तकडुअम्:; R.N. मुहमेत्तकडुअम्; B. H. पढममेत्तक डुअम्.; E. पढममत्तकडुयम्; पचा for. पच्छा P. R.; पस्या E; पद्ढमू. R.; पच्छम्. G.; उपदिसन्ति A.; उवदिसन्दि. B. M. R.

## ( उपमृल्ये) धम्मसिद्द्धी होदु सावगाणम् । (क)

राक्षसः -भदन्तं, निरूप्यतां ताबद् सत्पस्रानदिवसः। क्षपणकः - ( नाय्येने चिन्तयित्वा।) सावगा, णिरुविदा मए आमज्झणणादो णिनुत्तसन्वकट्राणा तिही संपुण्णन्दा पुण्णामी।
(क) धर्मभिद्धिर्मितु भ्रावकानाम् ।
(ख) श्रावक, निसपिता मयामघ्या्दान्वित्तित्तमर्वकल्याणा तिथिः संदूर्णान-
इल्यार्हतानां मतम्। अनेन गाथार्थेन संप्रति स्वेन वक्ष्यमाणं वचनमापाततो रुक्ष्रमपि परिणामे राक्षसस्य पक्यमिति सूचितम् ॥ १८॥

श्रानक इति। शुभ्रुपुपर्याय शान्दृस्तन्मतठ्यवहारसिद्धः।
भढ़न्तेति ज्यौतिपिकनाम तैंरेव ठ्यवह्तम्। अयमत्राभिप्राय:—आश्रयुज्यां पौर्णमास्यां कौमुदीमहोत्सवप्रतिपेधेन ठ्यायामकालस्योक्तत्वात्तढ़ारम्य मासद्वयमात्रेणोभाभ्यां चाणक्यराक्षसाभ्यामुपजापादिना भेद़तन्नं प्रसाधितम् । अथ मार्गइीवर्यीं कुसुमपुरोपरोधाय प्रस्थातुकामेन राक्षसेन प्रस्थानद्विबसे पृष्टे जीवसिद्दिस्तस्म मुहूर्त कथयति। अद्य पौर्णमासी पश्चचत्वारिंश़न्नाडिकेति मध्याह्नपर्यन्तं भट्राभिधं विप्रिकरणं निवृत्तसमस्तकल्याणं प्रयाणे निपिद्धम् । किंचाद्य पूर्वदिशि वर्तमानं मृगश़रोनक्ष्तन्रं द्क्षिणादिसां प्रस्थितानामद़क्षिणं वामं प्रतिकूलं च । अथापि

9Om. R; धम्र G. E. For सिन्दी. (i. E. read विद्दी, P. सिद्दीओ, B. N. लाहो. For होदु B. E. N. G. read भोटु; for सा-म्. M. has सावआणम्, E. साधकैकस्म., B. N. सानका and this before भोदु. धम्मलाडे शाधकाणं. H. ₹ भद् MF, after निरू R. Fur अस्सत् B. E. N. read अस्माकम्. G. has प्रतिष्टान for प्रस्थान and B. N. add. योग्य before दिवसः ₹ E. has अवल्लोक्य between ना and चि:; सावग for सावगा A., सावआ M, सावका B., उवामका (C. N., साधका E. For next word B. E. G. read जिलाबदे.
 N. reads आमभद्रो (?); B. णिण्युत्तसत्तसकलासंहणा तिही \&c.; N. णिवुत्तसंपुण्णकहाणपुणगमासी de.; G. णिनुत्तलत्तमकलणासोहणानिधी \&.e.; E. निनुत्तसत्तमकलनसोभनातिही \&ue; M. R. णिनुत्तसमश्थकळ्धाणाधिही। (R. णिउत्त); णिउत्तराअलद़ोशा सोहणा तिर्धी भोढ़ि H.

## मुद्राराक्षसे

## तुम्होंणं उत्तलाए दिसाए दक्सिणां दिसं पतिथदाणं अद़क्सिणे णकखत्ते। अवि अं। (ख)

अतथाहिमुसुह सूरे उदिए संपुणणमण्डले चन्दे। गैमणं बुधस्स लग्गे उदिदत्त्थमिदे अ केढुन्मि $119 ९ 11$ (क)
न्द्रा पौर्णमासी युप्माकमुत्तरस्या दिशो द़क्षिणां दिशां प्रस्थितानां अद़क्षिणनक्षत्रम् । अपि च।
(क) अस्ताभिमुखे सूर्यें उढिते संपूर्णमणडले चन्द्रे।
गमनं बुधस्य लग्ने उढ़ितास्तमिते च केतौ॥ ॥९ ॥
त्वरया गन्तठ्यमिति चेत्सायं सूर्येडसमिते चन्द्रोद्यसमये लग्नं मिथुनं बुधस्तस्यधिपतिः राहुः केतुर्वा तदा उद्वितास्तमितो भविष्यति। तस्मिन्बुधस्य लग्ने गमनं कर्तठ्यमिति शोपः। राहुकेत्वो: सर्पाकारमेकं० शरीरं तत्र शिरो राहुः पुच्छं केतुः शिरस्युदिते पुच्छमस्तमितं भवति। पुच्छ उदितेते शिरोस्तमितमिति ज्योतिःशास्यसिद्वम्। उमयोरेकशरीरत्वाद्राहुरिति केतुरिति ठ्यपदेशः। अत उक्तमुदितासमिते केताविति। एवं च मिधुनं द्विख्वभावं धनुषि सप्तमकेन्द्रे स्थितेन कूरेणास्तमितेन सूर्थंण हृं केतुना पापग्रहेण च युक्तं प्रयाणेऽनिश्रम्। तथा चोक्तम्‘द्विमूर्तिराशाबुद्यं प्रपन्ने छूरग्रहैर्युक्तनिरीक्षिते च। प्रयाति यद्यप्यबुधस्तद़ा ना निवर्तते शान्रुजनाभिभूतः ॥' इति। एवं संदिग्धे मुहूर्ते उक्ते। लम्ने इति। द्वि:स्वभावास्त्रयाणे निपिद्दं मिथुनं यद्यपि दुर्लम्नं तथापि बुंधेन सौम्यग्रहेणाधिष्टितं सत्मुलग्नं भवति तद़ा चन्न्र्रबलेन गचच्छन् दीर्घi चिगेण भाविनीं सिद्धिं वक्ष्यसि। अतस्तत्र गन्तठ्यमिल्यस्य ग्रन्थ-

9 नुहाणम् E.; उत्तराये P. which also reads दिशाये for following word: N. A. have दिशाए; दक्षिणाम् B.; द़क्किणम् N ; दक्खिण $\mathrm{P} ; \mathrm{A}$. G. N. rea! दिशम्; ${ }^{\circ}$ णं णक्खत्तम् M. R.; N. has द़क्किणदुआलिकणक्त्तम्; G. E. H. दक्वि्वणदुवालिके णक्गत्ते (E.H. have ए for के ); B. दक्षिण दुवालिओ णक्वत्तओ. ₹ $\left(1 \mathrm{~m} . \mathrm{P}\right.$. ; अपि च A.; अवि य E. ३ ${ }^{\circ}$ भिमु ${ }^{\circ} \mathrm{E} . ;$ सूल B. E. N. G.: उइ्दे for उढ़िए N.; उदिदे B. E. G. \& Om N.; गयणम् P.; गयणे G.; मयणे E.: B. E. N. (\%. read बुहस्स; लजे for लगगे E.; A. P. om. द in उदिद following; (. N. . read अ for it; केदुहि for केदुभ्मि P.; गहवदिबुधइरा लग्गे H.

## राक्षमः-भद़न्तं, तिथिरंव न गुच्यति ।

क्षपणक:-सावर्गा,

## एक्कुणा तिंधी चडग्गुणे णक्बत्ते।

चउसत्तिगुणे लेंग्गे एसे जोइ़सतन्तसिदुन्ते।
तां। लग्गे होड सुलग्गे सोमम्मि गहाम्मि जइ वि दुटुग्गे। बंहेसि दीहं सिान्दूं चन्दस्म वलेण गच्छन्त्त ॥२०॥ (क)
( क ) श्रावक,
एकगुणा तिथिश्रतुर्गुणं नक्षन्रम् ।
चतुःपण्पिगुणं लग्नमेप च्योतिषतन्रसिद्धान्तः।
नम्मात्। लग्नं भव्नति सुल्ग्रं मौम्य्य ग्रहह यद्यपि दुर्ग्नम् ।
गहमि दीविं सिद्विं चन्द्रिम्य बलेन गच्छहन ॥ ₹॥
स्यार्थः। अन्र خेंपेणाभिप्रेतोऽर्थो जीवसिद्विना धननितः। तथाहि शुरो राक्षम: अर्थाभिमुग्यः अर्थं मौंयसाचिछ्यक्पोऽभिमुग्नो यम्येति बहुत्रीह्:ि्। तस्याभिमुल्य्यत्वेनोपस्थित इति भावः। चन्द्रगुमः संपूर्णराप्र्तः सनुऩितो मलयकंकुनुद्वित ग़नेढ़ानीमतः परमस्तं पराभवमेप्यतीति उद्वितास्तमितः। पन्थिढ़ाणं अढ़क्विग्रणं ण₹गत्तं। इन्थं प्रस्थितानां क्षृत्रं न ड़क्षिणमिति योजना। एवं प्रस्धितानां च युप्माकं क्षत्रं भठ्रभटपभृति ढ़भ्षिणं न भवति किं तु प्रतिकूलं मलयकेतुनिग्रहोन्मुग्यमिल्यर्थः । अम्मिन्ममये बुधम्य चाणक्यम्य लग्ने संबन्धे निमित्त्तभूते सति चाणक्ये त्वत्संचन्धार्थमुन्गुके सतीति भावः। चन्द्रगुमस्य बलेन भट्रुभटाड़िना गचहंछंस्त्रं द़ीर्धा चिर-

क भड़. P:. B. N. alli नावन after एव. ? साबका A. B.; सावग R. N.: नावेगम् 'ी: साधक E. ₹ निही A. P'; घिही M. R: P. reads after this चडगगुणे नक्वत्तहि. भोडि़ after एक्कगुणा anl चउगगुणे, which is neces-ary tor the metre. H. д चउगगणे लगों लगो P.; चउस्नहिगु \&ec. A.; चउचद़ग़
 for जोहूस R. has जोभिक्य.; M. om. it: B. N. om. तन्त; (t, has नन्ते; E.


 E. हविहसि ड़ीहमानउ.; P. N. पारिशि हीहि लाहम्ः बदुलेग for बलेण R.;


राक्षसः-अद्न्त, अपैरः सांवत्सरिकैः सह संवाद्यताम् । क्षपणकः-संवादेदु़ु सावगो। अहं उण गमिस्सं। (क)
राक्षसः-न खलु कुपितो भद्न्तः।
क्ष्षपकः-कुविद् उु तुम्हाणं भदन्ते। (ख)
राक्षस:-कस्तर्हिं।
क्षपणक:-मऊँंं कअन्तो। जेण अत्तणो पक्यं उजिझअ परपक्खो पैमाणीकरीअदि। ( ग )
( क ) संवाद्यतु श्रावकः। अहं पुनर्गमिष्यामि।
( ख) कुपितो न युष्माकं भद़न्तः।
( ग ) भगवान्कृतान्तः । येनात्मनः पक्षमुज्ज्ञित्वा परपक्षः प्रमाणीकियते।

मनपायिनीं चन्द्रगुप्तस्य साचिठ्यपद़सिद्दिं वह्सीति राक्ष्सं प्रति गुढाभिसंधिवचनम् ॥?९॥ २०॥

येन त्वया आत्मनः पक्षं ज्योति:सिद्धान्तवेदिनंन मां परिल्यक्य परे सांवत्सरिका अपेक्ष्यन्ते। अतस्त्वज्योति:शास्त्य कृतान्तः सिद्धान्तो उयाकोपित इति मत्रा कृतान्तः कुपित इति निम्टुरवचनं स्पष्टम्। येन त्वयात्मन: पक्षं नन्द्वंशीयं चन्न्र्रमेपेक्ष्य परपक्षो मलयकेतुः प्रमाणीक्रियतेऽतस्तव कालः कुपित इति हढदि गूढम्। 'कृतान्तो यमसिद्धान्तौ’' इत्यमर:।

[^58]
## राक्षम्नः- प्रियंवदक, ज्ञायतां का वेला वर्तत इति ।

प्रियंबद्क:-अन्थाहिलासी भअनं मूरो। (क)
राक्षम्स:-(उैत्थाय विलोक्य।) अये, अम्ताभिलापी भंगवान्भासकरः। संप्रति हि ।

आविर्भूतानुरागाः क्षणमुद्यगिरेरहजिहानस भानोः
पंर्णच्छायैः पुरस्तादुपननतर्वो दुरमाइनेव गत्वा।
(क) अस्ताभिलाषी भगवन्न्मुर्यः।
शार इति। शुगे मल्यकेतुरस्तोन्मुख्व: शूरो राक्ष्सश्रार्थाभिलापी इति चोपश्रुतिध्ध्वनिता ।

उत्तामेव दुरुपश्रुतिमन्यथयति—भाक्कर इति ।
आविर्भूतानुरागा इति। उजिहानस्योदयमानस्य पर्णच्छायै: पर्णचछछायास्पेण । इत्थंभावे तृतीया। 'छायाबाहुल्ये' इति नपुंसकत्वम । पुरस्तात्पुरोभागे पुरोगामिसेवकवन्। आझु शीघ्रमेव गत्वा पूर्वाहे वृक्षच्छाया: प्रलाक्पसरन्तीति भानोः पुरोगामिभूत्यत्वेनोट्प्रेक्षिताः पश्चाद़पराले

9 (i. Cm, this and क्षप․ ₹ Om. M. R: om. इति A. P. ₹ M. R. have अमच before this, B. N. have जं अमचो आणवेड़ित्ति निक्कम्य पुनः प्रविइय; (6. has निक्छम्य पुनः प्रविइय। अमचं, E. agrees with B. but after प्रवि₹य adds पुरुपः। अय्य; E. reads आस्थमीलां A. अस्थाहिला. For what follow : E. reads भयवसात्ति; B. N. read सूले for सूरो. \& B. F. N. G. have आसनात् before this and B. E. N. M. have चafter विलोक्र. ५ B. reads सहस्ददीधितिः। तथाहि; E. भास्कर द्रि तथाहि. ६ रागः B. E. N.. ๑पत्र B. E. N.; पूर्ण. R; 'दुपनततरवो for 'दुपननतरवो M. R.

# एते तसिन्निवृत्ता: प्रुनरपरगिरिग्रान्तपर्यस्तबिम्बे 

 ग्रायो भृत्यास्त्यजन्ति प्रचलितविभवं स्वामिनं सेवमानाः ॥२?॥$$
\begin{gathered}
\text { ( इति निष्कान्ता: सर्वे।) } \\
\text { चैतुर्थोडङ्रः। }
\end{gathered}
$$

तस्मिन्नस्तोन्मुखे सति निवृत्तास्तं परित्यज्य परावृत्ता इव हरयन्ते। 'अपककुभ: प्रान्तपर्यस्तबिम्बे' इति पाठे अपककुत्पस्चिमदिगेग। प्रायो भृत्या इल्यर्यान्तरन्यास:। तेन च मलयकेतुदुरवस्था धनन्यते। इत्थं नियताप्तिग्रकरीरूपो विमर्शसंधिस्तस्याङ्गानि चापवाद़ाद़ीनि निरूपितानि॥२३॥

इति श्रीहय्यम्बकयज्वप्रभुवर्याश्रितढुण्टिराजठ्यासयज्वविरचिते मुन्राराक्षसनाटकठ्याख़्याने चतुर्थोऽङ्कः समात्तः ॥

१ पुनरितरककुप् B. N.; पुनररायिरि E; पुनरपि ककुभः G.; पुनरपरककुप् ${ }^{\circ} \mathrm{H} . ;$ पर्यन्त्त for पर्यस्त A. P. २ मुदाराक्षसे राक्षसयोगो नाम before this A; इति मुदाराक्षसनाटके P .

## मुद्रारक्ष्सम ।



## पश्चमोऽङ్ఞः। ।

( ततः प्रवशति लेखमलंकरणस्यगिकां मुद्रितामादाय सिद्धार्थक:1)

## सिद्वार्थक:- ही हीमाणहे हीमाणहे। (क)

## (क) आश्रर्यमाश्रर्यम् ।

अथ फलागमकार्ययो: संबन्बो निर्वहणसंधिखिभिरहैद्रेरारम्यते। तल्ल-क्षणमुक्तम-
> 'बीजवन्तो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायथम् । ऐकाधर्यमुपनीयन्ते यत्र निर्वह्ठणं हि तत् ॥'

बीजवन्तोऽनुस्यूतबीजा:मुससंध्याद़ीनामर्था: आरम्भबीजसंबन्धाद़यः यथायथं तत्तत्र्रसङ्नानुसारेण विप्रकीर्णा विशाकलिततया यद़र्थमारचधा: सन्त: ऐेकार्र्यमुपनीयन्ते तस्य फलागमशालिन: कार्यस्य यत्र निर्वाहः सिद्धिर्भवति स निवरहणसंधिः। कार्यफलागमौ बक्ष्येते। अस्याइानि फलागमकार्यानुगुणयेन प्रयोक्तव्यानि । यथा
‘संधिर्बिंरोधो ग्रथनं निर्णय: परिभापणम ।
प्रसाद़ानन्द्समया: कृल्याभापोपगृह्नम ।
पूर्वभाबोपसंहारौौ प्रशास्तिश्र चतुर्द़रा ॥'
स्थगिकामिति । राक्ष्समुन्रामुद्रितां स्थगिकां पेटिकाम ।
ही हीमाणहे इति । आश्चर्यद्योतको निपातसमुड़ाय:।
9 'स्थलिकाम्. B.: रासकाम् N; B. E. N. C. lave च after this; B. E. real समुद्राम् fur मुद्धि; (i. P. real मुद्धिका. २ (m. B. E. N; M. R. G. E. om. first हीमाणहे.

## मुद्राराक्षसे

## बुद्विजलणिंज्झ्रोहिं सिश्चन्ती देसकालकलसेहिं। <br> दंसिस्स्मदि कजफलं गुरुअं चाणकणीदिलदा ॥ ? ॥ (क)

तैं गहीदो मए अज चाणकेण पुढमलिहिदो अमचरक्ससस्स मुद्ललंचिंचेओ अअं लेहो तस्स जेण्ज मुद्टलंच्छिआ इअं आहरणपेडिआ। चलिद़ोह्यि किंल पाडलिउत्तं। जाव गच्छामि। (परिकम्यावलोक्य च।) कहं खवणओ आअच्छाद्ये। जाव से असउणभूदं दंसणं मह संमदेमेव्व। ता ण पडिहरामि । ( ख )
> (क) बुद्विजलनिझंरःः सिच्यमाना देशाकालकलऔः।
> दईईयिष्यति कार्यफलं गुरूकं चाणक्यनीतिलता ॥ ?॥

( ख ) तर्मादृहीतो मयार्यचाणक्येन प्रथमलंखितोऽमाल्यराक्षसस्य मुद्रालान्छितोऽयं लेखस्तस्यैव मुद्रालाज्छितेयमाभरणपेटिका। चलितोऽस्मि किल पाटलिपुच्रम्। याबद्गच्छामि। कथं क्षपणक आगच्छति । यावद़स्याशकुनभूतं दर्शानं मम संमतनेव। तर्मान्न परिहरामि।

किलेल्यलीके । गमनमलीकं छद्मरूपमिल्यर्थः । इदं बीजोपगमनं
अ निज्दूरोहिं A.; निज्द़रही P.; निभ्भरहह E.; णिभ्भरेहिं R.; णभरोहि M.; शिखरेहिं N; for the next word B. E. N. read सिच्चे; P. reads सालिलेहिं for कलसे हिं. २ दंसइस्सदि अज B.; देंसेहिक N.; दंसेइकक ${ }^{\circ}$ G. E.; दंसेदि हि क M.; द़ंसइस्सदि़हि के R; गर० B. E. N.; N. reads गीइदनदा ता \&c.; G. णीइलदा. ₹ Om. B.E; N. has आॅमगतम् before it. In next word A. P. N. read. ओो for दों; पढम B. E. N. P.; पटम C..; लेहिं B. After this B. has लेहो, om अअंलेहो further on. ४ B. E. R. N. read दो for ओ; and G. E. and N. अगम् for अअम् ; जेव्व for जेव्व A.; चयेव E.; जेजेह (?) N. In nest word B. E. R. M. have दा़ for आ; इयम् for इअं E; G. E. N. add च after this A. E. read आभरण; and A. P. N. पडिआ. E. पिसिविका for पेडिआ. ५ B. N. om. this; G. has it before मि्हि and E. has ओो for दो; A. P. rearl पाडलीपुत्तअं after which B. E. N. G. have ता; गच्छह्मि. B. N.; M. R. have इति before पर्ं. द अये before this E.; कधम् G. E. For next word B. reads क्खवं and C. ${ }^{\circ}$ ஏवो; आग${ }^{\circ}$ for आअं E; चछई M. R; B. N. add ता before जाव; मे for से B. N; R. reads अवसडण; B. has इमसस; G. एदस्ल after ${ }^{\circ}$ भूदम्; N. has ईदंदंस. For मह० - रामि B. has ता आदित्तदंसणेण पड़हणामि.; G. भदद्रंसणेन पडिहणामि.; E. H. do. reading शुद्द for भद्द.

## क्षपणक:-

अलहन्ताण पणमामि जे दे गंभीलढ़ाए बुद्वीए।
लोडनलेंि लोए सिद्यूं मग्गेहिं गच्छन्द्ध ॥ २ ॥ (क) मिद्वार्थक:--भदन्त, वैन्दामि। (ख)
क्षपणकः-सावगा, धम्मसिद्वी होदु। (निर्वर्च ।) सावगा, पत्थाणसमुव्वहणे कअव्वनसाअं विअ तुमं पेक्खामि। (ग )
(क) आह्ततानां प्रणमामि ये ते गम्भीरतया बुद्देः।
लोकोत्तैरेर्हिंके सिद्धिं मार्गिर्गच्छन्ति॥ ॥ ॥
(ख) भद्न्त, बन्दे ।
( ग ) श्रावक, धर्मसिद्विर्भचतु। श्राबक, प्रस्थानसमुदृहने कृतव्यवसायनिव त्वां पइयामि ।
संधिर्नामाइम। बीजस्य चाणक्यनीतेरुपगमना कार्यसिद्यूगर्थम क्युपगमान्निर्वहणान् ॥ ? ॥

परिहरामीति। अनेनाइाकुनेन कुसुमपुरं प्रति गमनप्रतिबन्ध इश्ण एवेतेत्यर्थः।

आर्हतानामिति कर्मणि पष्टी। जलनिमजितमुक्तालाबुवच्छश्वदुन्मुरोंधरगमनमेव मुक्तिरित्याह्हितानां मतम। अनेन लोकोत्तर कार्य सिद्विपदें चाणक्यनीतिगान्भीर्य धननितम् ॥ २।।
१ ततः प्रव्विशाति B. E. N. G. २ अलिं B. M. G; B. E. (i. N. (r) rearl मामो for ${ }^{\circ}$ मामि in next word. ए. दे for जे दे M. R.; ते G.: for ग-ए R. has गक्भिलताए; (i. गन्भीरलताए; A. P. गम्भीरदाए ; M. R. read बुद्विआए. ३ F.. 0 m . लो...हिं; II. R. read रे for ले and om. next word for which G. has लोअ and E. लोय; for सिन्दिम् R. has सिजि़्जम्; G. सिद्धि; मग्गन्ति for गच्छ. न्द्रि B. E.: गचछछ्शन्ति A. M. N. \& पणमामि B; E. has उपगुत्य before भद्न्त. सानका B. E.; मावग्ग P.; सावआ M. For सिद्धी R. has सिज्ञि.; G. E. विद्दी, B. लाहो.; B. E. add दे after it; ant G. E. N. rual भोदु; 'मिद्दाथकम् before निर्वणर्य B. N. For next word A. P. real. सावेगम्; R. M.om it. B. E. real सावका; G. सावग. For प-कअ B. has समुद्यमंतलणकिद्., E. अद्धाणसमुन्द्वातलणकय, N. गर्भीलतया अन्थाणम मुद्टनलणे, G . अन्थाणममुण्वहणे हअ; P . has कद for कअ; N. विअं for बवव; C. सायं for साअ; and E . चवसायामं; for तुमं B. has देरहअं and l. E. N. बे for पे in पेक्ब . अस्ताणरांतलणकद्ब्यवराअं H .

सिद्वार्थक:-कहं भंद्न्तो जाणाद् । (क)
क्षपणरः:-सँावका किं एत्थ जाणिद्वनं। एसो दे मग्गादेसकुसलो सउणो करगद़ो लेहो अ मूअदि। (ख)

सिद्वार्थक:-जाणिदं भदन्तेण। देसन्तरं पत्थदढ़ोलि। ता कहेदु भद्नो कीदिसो अज्ज दिंजसो ति । (ग)

क्षपणकः-( विहस्य ।) सँावग, मुणिडअमुण्डो णक्सत्ताई पुच्छासि। (घ)

सिद्वार्यकः- भद्न्त, सम्पदं विं किं जादं। कहेहि पत्थाणस्स जर्ड्र अणुणुलूं भविस्सदि तद़ो गमिस्सं। (ङ)
( क ) कथं भदृन्तो जानाति।
(ख) श्रावक, किमत्र ज़ातव्यम्। एष ते मार्गादेशकुएालः शकुनः करगतो हेखश्र सूचयति।
(ग) ज्ञातं भढ़न्तेन । देशान्तरं प्रस्थितोऽस्मि। तरमात्कथयतु भदृन्तः कीटशोऽद्य दिवस इति।
(घ) श्रावक, मुणिडतमुंडो नक्षत्राणि पृचछसि।
( ङ) भदन्त, सांप्रतमपि किं जातम्। कथय प्रस्थानस्य यद्यनुकूलं भविष्यति नद़ा गमिष्यामि ।

ร भद़णाजाणिदम् E. २ सावग्ग P.; सावग R.; सावक G.; साद़गा A.; सावआा N; B. has णं before and जेव after एसो. E. has एस for एसो. For म-दो B. has मगण्णाओकणधारे, E. मग्गदसणकणणचाले; G. om. सउणो; P. has गद़ for गदो; B. reads लेहे and it and E. om. अ; for सूअद्धि M. R. Lead सूणदि, B. G. E. सूचेदि, N. सूचेति. ३ ${ }^{\circ}$ न्तलम् B. ${ }^{\circ}{ }^{\circ}$ तलेरें E ; सान्द्ररम M. Q. has ह्लि before पश्थि,' for which B. E. have चलि; कधेढु for कहेदु B. E. कहेड N., कहेत A; G. om. भदन्तो; E. reads भवो; and G. and N. read कीरिसो. ४ द्विभसो. B. P. N; B. N. on. त्ति. ५ सावग्ग P.; सावगा. N.; B. E. read सावका; B. has मुण्डम् after this omitting मुण्डो further on; E . has मुण्डासिअ for मुण्डिअ; for $\sigma$-ई B. G. E. N. read ण-णण and E. has पृच्छासि; मुण्डं मुणिड्ड H. ६ पि B. N. G. E, (which has it after कि); i3. E. N. G. read ता after जादद further on; for कहेहि after that B. lias कधेहि, E. काहहि. ७ B. reads अणुऊलम् with जदि अत्तणो for प-इ hefore; E. has यदि अणुलम्मृ;N. जदि for जइ; ता for तद़ो B; B. and G. and E. add at end अणणधाणिव ( अ E. ) त्तिस्सं.
 भविस्सदि।（क）

मिडाथंकः－अढ़न्त，कहलहि कुढ़ो एँदम्।（ख）
क्षपणक：－सातग，णिमामेहि । पुडमं ड़ात्र एत्थ कडाए लो－ अंक्स अणिवारिदो णिग्गमप्पवेयो आमी। दाणी？इद्रो पच्चामणण
 अदि । ता जदि भाउराअणस्म मुद्धालंच्छिओ तदो गच्छ विस्मद्दो अण्णहा चिट्ड। मा गुभ्माहिआरिएहिं संजमिंअकलचलणो राअ－ कुलं पवेमीअसि ।（ ग ）
（क）श्रानक，न सांप्रतमतस्मिन्मलयंकतुकटंकडनुकूल भविप्यति।
（ख）भढ़न्त，कथग कुत एतत्।
（ग）श्रानक，निश़ामय । प्रथमं ताबदन्र कटके लोकम्यानिवारितो निर्गमम्रवेश आसीत्। इढ़ानीमितः प्रल्यासने कुमुमपुरे न कोऽएयमुदुालाछ्छितो निर्गन्तुं प्रवेशुं बानुमोयते । तयदि भागुरायणन्य मुद्रालाध्छितस्तद़ा गच्छ
$Q$ मावआ＂M．：मानकान E．：मावकाणम् B．P．N．，साँ for सं＂P．：ए．न for
 अणणुजलेण वा अगहिदमुद्रो ण गच्हीअदि़ ；E．अणुकृतेण अणणुक़लेण वा दिवमे गच्छीयदिद，（i．अणुकृले अणणुकले वा गच्छड़ि．₹ क्नु अअं B．N．；E．has तड़ो कघं बु णाद़ि and G．कुट़ो कहुनुऩाणिम्：४＂बका B．E．N．；＂उआ M ；निशा for fिया ${ }^{\circ}$ E．；$\square^{\prime}$ fur ${ }^{\circ}$ B．E．N．G．；ता for ड़ा E；B．and N．read


 tor गा $\mathrm{B} . \mathrm{N} .:$ कर E ；विसिनुं for पुबेंड्ड $\mathrm{B}, \mathrm{E}, \mathrm{N}$ ．० यद़ि E ；यदि for जा़ि E


 1．reads नुमं गुमहाणाधिबेंहिं；E．नुमंगचिकालिकिएिं；G．has या for आ．
 कुल $\mathrm{B} . ;$ राजक्कुल $\mathrm{G} . ;$ लानुल $\mathrm{E} \cdot ;$ प्व $^{\circ}$ for प $^{\circ} \mathrm{B}$ ；रि for सी R．；हमि for असि E．G．

सिद्धार्थिः- कि ण जाणादि भद़न्तो अमचरक्खसस्स सणिणहिंद़ो त्ति ता अमुदालंच्चिद्ं वि मं णिकमन्तं कस्स सर्ती णि-歌感। (क)

क्षपणकः-सावगा, रक्बसस्स पिसाचस्स वा होहि ण उण अमुहालंचिछछछद्स्स इद़ो णिक्रमणोवाओ। ( ख)

सिद्वार्थक:-भद्नन, णू कुप्य कज्जसिद्धी होदु । (ग)
विश्रनधोऽन्यथा तिष्ठ । मा गुल्माधिकारिकै: संयमितकरचरणो राजकुलं प्रवेइयसे ।
( क ) किं न जानाति भद़न्तोऽमात्यराक्षस्य सन्निहित इति तढ़मुद्रालान्छितमपि मां निष्कामन्तं कस्य शक्तिर्निवारयितुम्।
(ख) श्रावक, राक्षसस्य पिशाचस्य वा भव न पुनरमुद्रालाच्छितस्येतो निफ्कमणोवायः।
( ग ) भदनन्त, न कुप्य कार्यसिद्दिर्भवतु।
सावेगमिति। कौटिल्यकूटकार्यनिर्वह्णार्थ कृतोद्योग इति ज्ञात्ता मनस्यावेग औत्युक्यम् ।

१ आणा ${ }^{\circ}$ B. N.; यंणा ${ }^{\circ}$ E.; जधा before अमच B. N.;जधा अहं G.;यथा अहं E. ₹ केलिअरो अन्तिओ सिद्धत्थओ अहं B.; सेवकोसिद्दृ्थको E.; केरको सिद्दत्थको

 ${ }^{\circ}$ साच $^{\circ} \mathrm{E}$; होदु for होहि R. ML.; भादि N.; भोहि. G. E. Before this B. has केलिकिरो, N. केयको., G. and E. केलको; णत्थि for or B; and B. E. N. G. add द़े after उण. ५ अ for द G; after this इढ़ो om. in B. A. P; णिक्कमवाओं for णिक्कमणोवाओं M. R. G.; fिक्समणों E. ६ मा. A. P.; कुप्प R. G; after which B. N. add भण मे.; E. तेणाहि; भोदु for होदु G.; मेभादं E; B. and N. add त्ति; R. has सिज्द़ी for सिन्द्धी.

क्षपणकः-सावगा, गच्छ। होदु दे कजसिद्धी। अहं वि भाउराअणादो मुद्ं जाचेमि। (क)
( इति निष्केन्तौ। ) प्रवेश़क:।
( ततः प्रविशति पुरुपेणानुगम्यमानो भागुरायण:।)
भागुरायणः— ( सेगतन् ।) अहो वैचिच्यमार्यचाणक्यनीतेः। मुहुर्लक्ष्योदेंदों मुहुरधिगमाभावगहना

म्रुहुः संपूर्णाड़ी मुदुरतिक्का कार्यवशतः। मुहुर्नर्यद्वीजा मुहुरापि बहुप्रापितफले-

ल्यहो चित्राकारा नियतिरिच नीतिन्नयविद: ॥ ३॥
(क) श्राकक, गन्छ। मबतु ते कार्यसिद्वि: । अहमकि मागुरायणान्मुद़ां याचे।

अहं वि इति। अहृमपि चिकीर्पितमहाप्रयोजनसिघ्बर्थ मुर्रायाचनड्याजेन भागुरायणं प्रति गमिप्यामीति गृदम। इंद़ कार्यमार्गणं विरोधो नामाज्नम ॥

पबेशक इति। तहक्षणमुक्तम्—‘वृत्त्वर्तिंण्यमाणानां कथांशानां निद़ऱंक:। प्रवेशकरु नाख्येऽ产 नीचपात्र्रयोजितः॥' इ़ति।
 विस्तारिणीयर्थ:। प्रतिमुले लक्ष्यालक्क्याया: पुनर्च्येत्ते: गहनातिकरा। च । गर्में मुहुर्टृप्त्तान्वेपणान्नइयदिव बीजमुद्योगे यस्या: सा तथोक्ता।

g On. R. II: B. E. read सावका, N. उत्रासआ, G. उवासक; भir for हों G. E. N.; ज्नी for द्दी R.; कजंसिद्वम्. N; om. वि R. M.; यि B. E. $\mathrm{N}^{\prime}$ ' गु for ${ }^{\circ} \mathrm{E}$ L. E. C. N.; लायणा' E.; रायणा ${ }^{\circ}$ R. C ; ओ fur दों Q ; B. E. N. add पाडलिउत्त गन्तुम्. २ आचेमि Ii. M.; याचेमि E.; पडिच्छोम 1. N. з (i. and E. adul उमir. \& Om. G.; आव्मग B. E. N; चिचिन्रता for बैंचिच्य B.; B. E. N. Q. add कुतः atter नीते: ५ लम्यांन्दे M. लम्याभें. R. ६ श्र ${ }^{\circ} \mathrm{B} . \mathrm{E}$. ; रंति for रापे E .
( प्रकाइाम् ।) भद्र भासुरक, न मां दूरीभवन्तमिच्छाति कुमारः अतोऽस्मिन्नेवास्थानेमण्डपे न्यस्सतामासनम्।

पुरुषः-एदं आसणं। उपविशदु अज्जो। (क)
भागुरायणः-( उपविइय । ) भैद्र, यः कश्विन्मुद्रार्थी मां द्रश्ठुमिच्छाति से त्वया श्रवेशायितव्यः।

पुरुषः-जं ऊज्जो आणवेदिति । (निष्कान्तः ।) ( ख )
भागुराचणः- ( स्वैगतम ।) कप्टमेवमव्यस्मासु स्नेहवान्कुमारो मलयक्कतुरतिसंधातष्य इ्त्यहो दुष्करम्। अथवा।

## कुले लज्ञायां च स्वयशासि च माने च विमुखः शरीरं विकीय क्षणिकमपि लोभाभाद्वनवति।

(क) एतदा़सनम्। उपविशत्वार्यः।
( ख) यदार्य आज्ञापयति।
पसंहाराद्वहुप्रापितफलेत्युक्त्रम्। ईट्री नयविद्यत्राणक्यस्य नीतिनियतिरिव चित्राकारा नियतेत्राणक्यनीतेच्च कार्याणां विचित्राकारता कारणे उपचर्यते ॥ ३ ॥

न्यस्यतणमिति । मुद्रादा़नार्थ कटकद्वार्यवस्थानं दूरीभवनमित्याशयः । एवमपि क्षणमान्रं दूरावस्थानरूपं विरहमसहमान इटर्थः।
अतिसंबातठ्य इति । यत्कष्टं पापं ढुछकरमिल्यन्वयः। उक्तं कष्टं समा-धत्ते-अथवेति।

कुले इति। विचारातिकान्त:। अतिकान्तविचारसमय इल्यर्थ:। इढ़ं
9 ${ }^{\circ}$ न्तमतिगचछ्छ (i. २ ण्ट M. R.; चिन्यं in B. E. N. G. for following word; A. om. "मा . इ इदम् E.; इमम् $\mathrm{C} . ;$ नं for णं $\mathrm{G} . ;{ }^{\circ}$ स $^{\circ}$ for ${ }^{\circ}$ श ${ }^{\circ} \mathrm{R}$. G . E. \& B. E. N. C. add भासुरक after this. y Om. P; A. P. G. add इति at the end. ६ अमचो A.G.; अर्यो. E.; दीति. P; E. omits त्ति in text. ७ सकरणणमाॅ्मगतमू E .; ${ }^{\circ}$ वमयम ${ }^{\circ}$ for ${ }^{\circ}$ वमप्य ${ }^{\circ} \mathrm{E}$; नामायमस्मा ${ }^{\circ}$ B. E. N.; यद स्मा M. R. G. e रिति. B. N.; ${ }^{\circ}$ रमि ${ }^{\circ}$ G. E; अथवा om. in A. P. ९ धनलाभात् B.; धनलोभात्र G. E. N.; क्षणिकधनलोभात् H.

# तदा़ज़ां कुर्वाणो हितमहितमिल्येतदध्युना <br> विचारातिक्रान्नः किमिति परतन्रो विमृराति ॥ \&॥ 

( तृ: प्रविशति प्रतीहृार्यनुगुम्म्यमानो मल्यकेतुः।)
मल्यंकतुः - ( ख्वगतम । ) अहो, राक्षसं प्रति विकल्पचाहुल्यादाकुला मे बुद्विन्न निश्ययमधिगच्छति। कुतः।

भक्त्या नन्दकुलानुरागटढया नन्द़ान्वयालम्चिना
किं चाणक्यनिराकृतेन कुतिना मँँ्येण संधांस्यें।
स्यैंय्य मक्तिगुणन्य वाधिंगणयन्किंक्यत्यंधो भवे-
दिल्याखुछकुलालचक्रमिव में चेतथिरं आम्यति॥ ॥॥ ( पकाश़म. । विजये, क भागुरायणः।

कार्योपक्षेपणं प्रथनम। कार्यम्य मल च्योपक्षेपणान्न ॥ \% ॥

भक्या इति। नन्दान्व्वयलन्च्विना किं मौंयेंण संधास्यते किं वा भर्तिगुणास्य मयि मया वा क्रियमाणस्य सैप्ये दाढ़्ये अधिगणयन् आधिक्येन पכ्यन् सलयंधः सला संधा नन्द्राज्यं सर्वर्व तचैचास्त्विति पूर्व कृता प्रतिज़ा यस्य स तथोत्तो भवेन। नन्द्वंंग्यव्वेन नन्दकुलानुरागजनिता भक्तिमोंच हढा भवितुमर्हति। मलयंधब्वानुरोधेन मचि च केळलो भक्तिगुणो हढो भवित्रुमह्हतीनीयुभयकोटिक: संगयः। तत्रापि मौर्यसंबानकोटि: घघलेति ध्वनयिनुं चाणक्यनिराकृतेनेति विंग़पणं राक्षसस्य मौर्यमाचिच्याभिलापहेतुगर्भम । कृतिनेति च विश़ेपणं लधघदुर्वभराज्यद्यान्हुतकुस्यः सन्पुनश्राणक्येन जिनकाश़िना दुर्वघंयेनेन मौग्यों न संदधीीतेनि धनगितुम् ॥ ५॥
 N. G. have मे here after प्रनि; R. om. it entirely; (: E. P. H. read foनर्क for विकल्प. ४ ${ }^{\circ}$ स्यति R. E. ५ धिगु. A.: विग B. E. N. H.

प्रतीहारी－क्केमार，एसो खु कडआदो णिक्रमिदुकामाणं सु－ दासंपौद्वणं अणुचिद्टदि।（क）

मल्यकेतुः一विजय，गुरूर्तमसंचारा भव यावद्स पराअ्युख－ सैं पाणिम्यां नयने पिदधामि।

प्रतीहारी－जं कुमारो आणवेदि ।（ख）
（ प्रविशय ）
पुरुषः－अज्ज，एमो खु खवणओ मुद्दाणिमित्तं अज्ज पेक्किंस－ दुमिच्छादि।（ग）

भागुरायणः－林वेशय।
पुरुषः－तँथा।（इति निष्कान्तः।） （ प्रविशय ）
क्षेपणः－धम्मसिर्द्धी सावगाणं होदु।（घ）
（ क）कुमार एप खतु कटकान्निष्कमितुकामानां मुद़ासंपदान्नमुतुषति।
（ख）यत्कुमार आज्ञापयति।
（ग ）आर्य，एप खतु क्षपणको मुद्रानिमित्तमार्य प्रेक्षितुमिच्छति।
（घ）चर्मसिद्दि：श्रावकानां भबतु।
विजये मूहूर्तिमिति।अनेन मलयकेतोरतिवालिशत्वं भागुरायणस्य चैचं तद्वशीकरणप्रावीण्यं च सूचितम्। तेनेद़ानीं महृत्पयोजनमनुष्टेयं भवि－ प्यतीति पूर्र्मुपक्षिन्तस्य जीवसिद्दिना संभ्रति क्रियमाणस्य मलयकेत्वति－ संधानहूपस्य मह़ाप्रयोजनस्याबसरदानाय चेढ़ं कविसंविधानमिलवधेयम् ।

[^59]भागुरायण:-( अबलोक्य स्वगतम्।) अये, राक्षसस्य मित्रं जीवसिद्धि: (प्रकाशम् ।) नै खलु राक्षसस्य ग्रयोजनमेव किंचिदुद्दिशय गैम्यते।

क्षपणकः-सेन्तं पावं सन्तं पावं। सावगा, तदिं गमिस्सं जहिं रैक्समस्स पिसाचस्म वा णामं वि ण मुणीअदि । (क)

भागुरायणः- ॠलवान्सुहदि पणयकोपः । तत्किमपराद्धं राक्षसेन भदन्तस्य ।

क्षपणकः-सानगा, ण मम किंचि रक्ससेण अवरद्ध । सअं जेबन हंदासो मन्द्याओ अत्तणो कम्मेमु लजे। (ख )
(क) शान्तं पापं शान्तं पापम् । श्रावक, तन गमिप्यामि यन्र राक्षसस्य विगाचम्य वा नामापि न श्रृयते।
(ख) श्राबक, न मे किमति राक्षसेनापराद्यम् । ख्ययमंन हृताशो मन्द्भाग्य आँमनः कर्ममु लजे।

राक्ष्सस्य मित्रमितिं। अनेन द्वार्णेढ़ानीं मल्यकेतुरतिसंधातन्य इति भावः।
 दन्न befure this in B. E. N. G; E. om. स्य. इ E. has नगरे befure this. \& B. A. A. ath कर्गो पिधाय here. One स-बं wn, in R. (I. E., का for गा
 N.: स्वाभि Ci. ५ लक्व N. G. E.; after this वा M. I.: पिसाचक्म om. in E. A. $1 \%$...m. वा li. E.; the next word is नाम in B. N. 氏ि tor fa B. E. N.G.:
 N. ran ने altor this; E. has गरीयान् and B. N. and G. have बली-

 for रक्ष (i. E. N.; लन्दं fur रदंद्ध B. E. N.; ज्ञां for द्वं G.; सयंययंग. E; सअंणुब्व M. R. ९ Om. B. N.; हद़गे G. E.; भगों for भाओ N.; भगं G. E.. णं after अत्तणो B. G.; कम्मसु लज्ञामि fur कम्मेमु लज्जे B. (alsu अवलद्धामिas a variant which is the reading of E.) N. reads लज्ञामि for लजे; अत्तणो अवलरटरहामि H .

## भागुरायणः-भदन्त, चर्द्ययसि मे कुतूहलम् । श्रोतुमिच्छामि।

 मल्यकेतुः- ( ₹ेंगतम्।) अहमपि ओतुमिच्छामि । क्ष्षपणकः-सावगा, किं अणेण असुणिद्व्वेण सुदेण (क)। भागुरायणः-यदि रहस्यं तर्तिप्टतु। क्ष्षपणकः-णँण रहस्सं किंदु अदिणिसंसं। (ख) भागुरायणः-यदि न रहस्यं तंत्कथ्यताम् । क्ष्षपणक:-सावगा, ण रहस्सं एदं। तहवि ण कहिस्सं। (ग) भागुरायणः-अहमपि मुद्रां न दास्यामि। क्ष्षपणकः-( स्वगतम् । युक्तमिदानीमर्थिने कथयितुम् ।(क) श्रावक, किमनेनाश्रोतठ्येन श्रुतन।
(ख) ध्रावक, न रहसं किंत्वतिनृझंसम्।
( ग ) श्रावक, न रहस्यमेतत्। तथापि न कथयिष्यामि ।
अर्थिने इति। आर्थने आद्रवते । आद्रेण श्रुतं मतकथितं तथात्वेनैव गृह्तीयादिति भाव:।

१ Om. A. P.; कौत्र for कुतू R. M. P. after which B. adds मल । स्वग-तम्-मम च। and theu भागु । श्रोतु ; in which B. agrees with N.; and E. reading आव्मग for स्वग. ${ }^{\circ}$ ₹ Om. E. B.; E. N. G. om. श्रोनु ${ }^{\circ}$ at the end of speech. इ सवका E.; सावका B. N. G.; om. R. M.; एदिणा सुणिदेण for अणेन \&e. N. B. (असु as a variant); G. has इभिणा.; E. का एदिणा भोदि असुं. ४ भदन्त्त befor this B. E. N.; तदा for तत् B. N.; E. om. it. ५ सावग before this G.; सावका. E.; उपासका B. N.; B. A. N. G. read णहि for ण; B. N. G. om. all after रहस्सं; E. has ल for ₹, तु for दु and ${ }^{\circ}$ स्संसं. ६ तर्हा क ${ }^{\circ}$ omitting यदि न रहस्यं B. N.G. $ง^{\circ}$ का B. E. N. G.; ${ }^{\circ}$ ग R.; E. has न लहस्सं omitting एवं; B. N. G. णत्थि पदं तथावि; कथइस्सं for कहिस्सं B. E. N. G. adding अदिणिसंसं. ८ भदन्त before this B. N. A. ' $^{\circ}$ स्ये for ${ }^{\circ}$ स्यामि M. R.
（ प्रकाशम ।）का गई । गुणानु सावगो। अनिथ ढ़ाव अहं मन्द़－ भग्गो पुढमं पाडलिडंने अहिणिनसमाणो लक्ससेण मित्तत्तणं उन－ गददे। तहिं अवसले लक्समेण गुढ़ं तिम्मकण्णापओअं उप्पादिअ घादिदे पव्वर्दामंले।（क）

## मल्यकंतु：－（सवाषपमाष्मगतम्।）कथं राक्ष्सेन घातितैंस्तातो

 न चाणक्येन।भागुरायणः－भढन्त，ततस्ततः।
क्षपणक：－तढ़ो हंगे लक्ससर्म मित्तंत्ति कटुअ चाणकहढ़－
（ क ）का गतिः। शुणोतु श्राचकः। अम्ति तानद़हं मन्द्द्भाग्यः प्रथमं पा－
 त्रिषक，्नकापयोगमु：पाय्य घातितः पर्वने श्वर：।
（ख）ततोंजहं गाक्षसर्य मिन्रमिते कृत्वा चाणक्यह्तंकेन सनिकारं नगग－
यातित इति। मम हृस्सेनेति ऐोपः ।

Q दी for ई B．E．N．（L．；P．N．ath एये णित्रेढ़ि；मुणाँदु for सुणादु E．；सुणाउ．N．；सावका for सावरोो B．E．：सावरें（．．．साचगा N．．：साबओं M． अन्थ for अलिथ A ；तान for दाव G ；for अहं $\mathrm{B} . \mathrm{N}$ ．real हगे， G ．हरगे， E ． गेहे；भाओं for भग्गो M．A．：भाए．R．；भग्ग（i．：अधण्णां l ；प fur पु P ； E．I．G．२ पाडली M．P；वाडली A．：पा．．．मुने E．．R．M．；निव्वम्माणो for
 लकवमेण B．N．E．；उपग for उवग J＇．；अवग（i．；उबगह E．．：B．E．N．andle च after तरिं．₹ अन्तले E．；संन for संण E：ण्णाप fi．r तणाप B．E．N．
 ＂दे A．P．；बाचा hefore घाड़िद in E．；P．E．N．read द़ंन after it．क M．
 ७ हगो M．P．；हल्दे R；हद्रगं G．；गहे E．：P．R．om．ғ्य；G．has नि insteal．： Om．त्ति．B．N．；ड़ति fur च्ति P ．：मित्तंति A．；मित्तांच्ति E．which has कालिय for कनुअ；देकेण fur ${ }^{\circ}$ दपण A．P．：${ }^{\circ}$ दगेण（i． E.

एण सणिंकालं णअरादो णिब्वासिदो। द़ाणीं वि लक्ससेण अणेअलाअकझकुसलेण किंपि तालिस आलहीअदि जेण हगे जीअलोआद़ णिकासिकेमि। (ख)

भागुरायणः - भैद्नन्त, प्रतिश्रुतराज्यार्द्वमयच्छता चाणक्यहतकेनेद्मकार्यमनुप्टितं न राँ्षैसेनेति श्रुतमस्मासिः।

क्षपणकः-( कर्णौं पिंधाय । ) सन्तं पावं। चाणकेण विसकणणाए णामंपिं ण सुद्यम । (क)

## भागुरायण:-मुद्र्रा दीयते। एहि कुमारं श्रावय।

न्निर्वासितः । इदानीमपि राक्षसेनानेकराजकार्यकुरालेन किमपि ताद्यामारम्यते येनाहं जीवलोकान्निष्कासिष्ये।
( क ) शान्तं पापम्। चाणक्येन विषकन्याया नामापि न श्रुतम्।
तालिसमिति । ताटरां पर्वतेग्वरघातनसट्दरंं मलयकेतुनिग्रहमपीति गुढो भावः। इदं भागुरायणभदन्तयोर्मिथ: परिभापणं जल्पनम् ।

9 सनि ${ }^{\circ}$ A. P. M.; ${ }^{\circ}$ णिआरं R.; ${ }^{\circ}$ णिगालं $\mathrm{G} . ;{ }^{\circ}$ कारं M ; णगलऩो for णअरादो G.; णगलादो E.; णअलादो P ; णिका for णिबचा ${ }^{\circ}$ A. P. G; R. is doubtful. इदा ${ }^{\circ}$ for दां ${ }^{\circ}$ E.; पि for वि B. E. N. G; M. has अणेअकें R. अणेअकजलकु; ${ }^{\circ}$ E. अणेयलायकजं.; B. N. G. om. ला. २ वि R. G.; तादिं for तालिं $^{\circ}$ B. E. N.; आलम्भी ${ }^{\circ}$ for आलही ${ }^{\circ}$ B. N. E.; आहिलीअ A. P.; हंगे for हगे R.; हग्गे M .; हगो P. ₹ $\mathrm{P} . \mathrm{om} .^{\circ}$ अलो $^{\circ}$ R. reads जीवलों ${ }^{\circ} \mathrm{E}$. जीवलोका ${ }^{\circ}$; निका ${ }^{\circ}$ for णिक्रा ${ }^{\circ}$ A. M.; सिआमि B. N; सिदद्दि G.; णिण्वासियमि. E. y Om.G.; त्य for त R. M; for अयच्छता. (a variant in B.) G. has अभिगच्छता; B. E. संप्रदानमनिच्छता. ५ E. om. न राक्षसेन. G. reads ${ }^{\circ}$ प्टितमझ्माभिरिति भ्रुतं न राक्षसेन. \& Om. in E ; सं-वं occurs twice in A. P. M; E. omits it. B. N. E. G. add सावका after it. चाणको for चाणक्केण B. N.; चाणकस्स G. E. (E has o before चां).; G. om. ए. ७ वि M. P.; जाणादि for सुद़म् $\mathrm{B} . ;$ विदिदम् $\mathrm{E} ;$ सुदे $\mathrm{A} . ; \mathrm{B} . \mathrm{N}$. add तेण जेठ्व दुट्ठन्राद्धिणा लक्खसेण एसा अकजसिद्धी किदा. ८ B. N. read भदन्त कष्टमिद्यम । इयं मुद्धा \&cc. A. reads भदन्त मुद्रा \&c. E. भदन्त इयं मुद़ा \&c. and P. adds प्र to दीयते; संश्रावयाव B. N.; श्रावयामः P.

मल्यक्तुःः - ( उपतुस्य।)
भुत्तं ससे भगणविदारणं बच:

## सुहुन्मुसार्द्रिममधिक्कल भापितम् ।

 पितुवधन्यसनममदं हिं थेन में
## चिरादपि द्विगुणमिणाँ्य बर्द्देते ॥ ६॥

क्ष्वणकः-( स्वगतम ।) अये, श्रुतं मलयकेतुहतकेन। हैन्त कृतार्थोडस्मिम। (इति निष्कान्तः।)

मल्यकतु:- ( प्रल्यक्षवढ़ाकाशे लक्ष्यं बद्धुर।) राक्षस राक्षम, युक्तं युँक्तम् ।

##  निश्रम्भतस्वयि निनेंशितसर्वंकायेम्।

ध्रुतमिति। चिराद़पि चिराजातमपि अद्य जातमिव द्विगुणं वर्थत इल्यर्थः।

कृतार्थोड₹मीति। तेनेद़ानीं महत्पयोजनमनुप्टेयं भविप्यतीति पूर्वोंत्तमहाप्रयोजनानुपानेन कृतार्थोंडमीटयर्थ:। सुट्न्मुख्या्द्रिपुमधिकृलेयन्यनेन स्वस्य सृहृत्वेन विश्वास्यवचनत्वं राक्षसस्य किपुत्वं च मलयकेतुना मनसि हृढीकृतमिति च कृतार्थता । इदं बीजानुगुणकार्यम्रग्यापननिर्णय: ॥ ६॥

मित्रं ममेद्मिति अनेन ज्ञायते राक्षसपर्वतकयो: पूर्व महत्सौद्वद्द्मासीन्। अनन्तरं चाणक्येन राज्यार्धद़ानपरिपणनप्रलोभनेन राक्षसाद्विभेद्य स्वकार्यसिद्बूये पर्वतकः सहायत्वेन प्रवण्वीकृत इति। तथा चानुपद़मेव
\& Om. B. N. G., E. has साम्मम् instead. ₹ P. reads दिद for "द्विपु . ₹ G. has मिहाद्य वर्तते. 80 m. A.P.B.N; N. reads befure this अये सुदं मलयकेतुहदपण; (i. agrees and E. too reading गेण for एण. ५ कृतार्थश्वाणक्य: E.; कृतार्थः कौटिल्यः H.; A. P. R. ad.l वभयम् befure निप्क्रान्तः; (. सभायाम्; E. adds क्षपणक: after निं. ६ B. N. R. onn. one राक्षस. ७ B. N. E. read इदम् for युक्तम्; R. G. have युक्तम् once only. \& ममायम ${ }^{\circ}$ B. N. H.; 'त्ति: for ${ }^{\circ}$ กิं. B. E. ९ ${ }^{\text {य }}$ : B. E.

## वातं लिपात्य सह बन्धुजनाध्रुतोयेरन्वर्थतोडपि ननु राक्षस राक्षसोगसी ॥७॥

भागुरायणः - ( श्वगतम । ) रक्षणीया राक्षसस्य प्राणा इत्यायादेशः। मवत्वेवं तावत्। ( प्रकाइम्।) कुमार, अलमावेगेन। आँ सनस्थं कुमारं किंचिद्विज्ञापयितुमिच्छामि।

मलयकेतुः-( उपविइय।) सखे, किमसि वक्तुकामः।
भागुरायण:-कुमार, इह खल्लेर्थशास्त्र्यनहारिणामर्थवशादरिमित्रोदासीनव्यवस्था न लैकिंकानामिव स्चेच्छावशाव्। यतस्तस्मिन्काले सर्वार्थसिर्द्धि राजानमिच्छतो राक्षसस्य चन्द्रगुप्तादपि बलीयस्तया सुँगृहीतनामा देवः पर्वतेश्वर एवार्थपरिपन्थी महानरातिरासीत्। तँसिर्मिश्व राक्षसेनेद्मनुप्टितमिति नास्ति दोप एवान्रेति पइ्यामि। पइयतु क्कुमारः।

> मित्राणि शत्रुत्वंमुपानयन्ती मिन्त्वमर्थस वशाच झत्रून्। नीतिर्नयत्यस्मृतपूर्वृृत्तं जन्मान्तरं जीवैंत एव पुंसः ॥ ८॥

कुपितो मल्रयकेतुर्मागुरायणेन समाधीयते-‘तसिन्काले सर्वार्थसिएंद्धिं राजानम्' इस्याद्िना ‘महानरातिरासीत्’ इलन्तेन म्रन्थेन ॥७॥

मिन्रणीति। जन्मान्तरे पूर्वजन्मवृत्तं यथा न स्सर्यते तथा जीवत एव पुंसः राजतन्रनीतिवशात्पूर्शापकृताद़ विस्मार्यंब्वेन प्रसज्यत इति भाव: ॥ ८ ।।

द नाक्षितों B.E.H.; अन्वर्थसंज्ञ. H. २ आत्मग ${ }^{\circ}$ E; M.R.G. om. ${ }^{\circ}$ स्य.३ नसंस्थम् E;G. reads कुमारं after किंचित्. ४ R. has अस्त्र...हाराणाम्. ५ लोकानां E. \& G. om सु. ७ B. N. add काले after this; G. om. च; नातिदोपमिवात्र पइयामि B. E. N. e हि before कुमारः in A. P. E. ९ ${ }^{\circ}$ मिवान ${ }^{\circ}$ B. N.; मप्यथंच ${ }^{\circ}$ for मर्थस्य व $^{\circ} B . N$. ९० जीवित P. R.

तदत्र वस्तुनि नोपालम्भंनीयो राक्षसः। आ नन्द्राज्यलाभादुुपग्राह्यश। परतथ परिग्रहे वा परिल्यागे वा कुमारः प्रमाणम्।

मल्यकंतुः-एवं सखे, सम्यग्टृप्वानसि। यतोडमात्यवधे प्रकृतिक्षोमः सादेवं च संदिग्धो विजैंयः।

## ( प्रविइस।)

पुरुषः-जेंदु कुमारो। अज, गुम्भटाणाधिकिदो दी दीर्रक्ओो विणनेदि-'एसो सु अम्हेहिं कडआदो णिकमन्तो अगहीदमुदो संलेहो पुरिसो गहीदो। ता पच्करीकरेदु णं अजोंत्रि। (क)

भागुरायणः-भद्र, प्रवेशय।
पुरुपः - वंह । ( इति निए्कान्तः ।) (ख)
(क) जयतु कुमारः । आर्य, गुल्मस्थानाचिकृतो दीर्धग्क्षो विज़ापयति'एप खल्वस्मामिः कटकान्निएकामन्नगृहीतमुद्रः संलेखः पुरुषो गृहीतः। तत्पल्यक्षीकरोंव्वनमार्यःः इति।
(ख) तथा।
तद़त्र वस्तुनीति इदं कुपितस्य मल्यकेतोः समाधानरूपं पर्युपासनम्।
१ वस्तुन्यनुपालअ्यो B. E. N.; ${ }^{\circ}$ न्यनुपा (G. २ "दनुभ्रा B. N. A; त天सनस्य fur "तश्र B. N; om. first aा B.E. N. A; P. has निय्यह for परिर्यारों after thic; B. E. N. (i. alle भध्विप्यति after प्रमाणम्. ₹. Om. (i; भवनु after this in I. E. N; E. om. all from मक्यक्र to the cnd of the speech; अन्यधास्य fur यतः B. E. N. which om. अमाल्य. \& B. E. N. add स्याद़म्माकम्. ५ जअनु जअनु $\mathrm{B} . \mathrm{N}$; जयदु जयदु (i.E; " लो for रो P.; after this जअं
 M. R. ६ हचक्वा अं. B. N.; क्बु B. E. N. G.; कर्ड़ for कड R.; कंडवाया E; णिक्ल for णिक E .; गि for ग $\mathrm{M} ; \mathrm{E}$. has य fur द. ७ पुर्वों A .; पुक्मो M . R. G.; गि for ग M. P. R. E.; णं Om. E. є Om. क्ति A. P. ९ तर्थति A. P. G. .; जं अलो आणवेद्रित्ति B. N. . जं...दि E .
( ततः प्रविशाति पुरुपेणानुगम्यमानः संयंतः सिद्धार्थकः ।)
सिद्वार्थक:- (स्वेगतम् ।)
आणंतीए गुणसु ढ़ोसस परंमुहं कुणन्तीए।
अन्मारिसजजणणीए पणमामो सामिभत्तीए ॥ ९॥ (क)
तुरुषः--अज्ज, अअं सो पुरिसो। (स)
भागुरायण:-(नार्येनावल्लोक्य।) भद्र, किमयमागन्तुक आहोस्विदिैहैवं कस्सचित्परिग्रहः।

सिद्रण्र्नक:-अज्ज, अहं खुं अमचरक्खसस्स सेवओ। (ग)
(क) आनयन्लैय गुणेपु दोषपपु पराब्नुखं कुर्वल्यै।
अर्मादृराजनन्यै प्रणमाम: स्वामिभक्तै॥ ॥९॥
(ख) आर्य, अयं स पुरुषः।
(ग) आर्य, अहुं खतु अमाल्यराक्षसस्य सेवकः।
अतःपरमङ्कमाप्तिपर्यन्तं प्रथमेऽङ’’ ‘किमत्र लिखामि’ इलादिना ‘कर्णे एवमिव' इल्यन्तेन ग्रन्थेनोपक्षिम्रस्य वीजस्यानेकधा प्रकीर्णस्यैकार्थीकरणबीजोपगमनस्यैव संधेरह़स्य प्रपश्चः। आणंतीए इति। दोषवति कार्ये प्रवृत्यापि दोपे पराङ्झुखं दोपानगणयन्तं कुर्वस्यै प्रत्युत गुणेष्वानयन्त्यै गुणपक्ष एव पातयन्यै सर्वतो गरीयस्यै स्वामिभक्सै नम:। स्वामिभक्तिवशात्स्बामिकार्यसिद्बूर्थमनुचितमपि क्रियमाणं गुणपक्ष एव भवति न धुनर्दोपपपक्ष इति भावः। स्वामिभत्तयै इति ‘क्रियया यमभिप्रैति स संप्रदानम्' इति संम्रदाननव्वम् ॥ ९॥

१ संगमितः R; om. G. २ आत्मग ${ }^{\circ}$ E. ₹ जाणं N.; तिप्य ${ }^{\circ}$ B.; करन्तीए for कुणन्तीए B. E. N. G. \& अह्मारिसाणं E.; जणजणणीए R. E.; अह्मारिसओ M. ५ उपसूत्य before this B. N.; अयं for अअं R. E; पुर ${ }^{\circ}$ for पुरि R.; पुरु A. M. ६ M. G. om. ना-भद्भ; A. has विलोक्य instead; E. adds पुरुपम् after अवलोक्य; E. om. अयम्. ७ E. om. इहैव. ८ क्खु B. E. N. G.; अमाल्य. $\mathrm{A}_{\mathrm{i}}$ सेवको G. ; पासपलिवत्ति B . (सेवओ as a variant) सेवेगो P.; केरको H .

भागुरायणः - भद्रे, तत्किमगृद्हीतमुद्रः कटकान्निष्कामसि । सिद्वार्थक:-अज, कजगोरेंेण तुवराविदोलि । (क)
भागुरायणः-कीटशं तत्कार्यगँरनं यद्राजशासनमुल्टंद्धयति। मल्यकेतु:-संखे भागुरायण, लेख्बमपनय।
 कुमार, अयं लेखः। राक्षसनामाङ्कितेयं मुद्रा ।

मल्यकेतु:-मुद्रां परिपालयन्नुद्धाख्य दर्शय ।
( भागुरायणस्तथा कृत्वा दूर्ग़यति ।)
मल्यकेतुः-( वर्चयति ।) स्वस्ति यथास्शानं कुतोडपि कोडपि कमपि पुरुपविशेपमनगमयंति। अस्सत्रतिपक्षं निराकत्य दाशिता कापि संल्यता सत्यवादिना। सांप्रतमेतेपामपि प्रथममुपन्यस्तसंधी-
(क) आर्य, कार्यगौँरवेण त्वरायितोऽर्मि ।
मुद्रां परिपालयन्निति लेखस्य धारणपेटिकायाश्र मुद्रापरिपालनं राक्षसमुद्रया सह संवादृद्ऱीनार्थम्।

स्वस्ति यथेति। अस्मत्रतिपक्षस्य चाणक्यस्य निराकरणं पूर्वमेव हव्वया प्रतिज्ञातमासीन् ।
 E. G; नुराबिदो for तुरा N; लि तुबराइदों B. E. (वि for इ) ; (1) has तुरामां. ₹ यसि B. \& M. om. स...ण; E. om. सखें; ${ }^{\circ}$ मुपान for ${ }^{\circ}$ मपन ${ }^{\circ}$ B. N.; मपर्नाय G; B. N. add after this सिन्दा। भागुरायणाग्य लेख्बर्पयनि.
 G. न्नुदेश्ब E. S B. N. add गृहाव्वा before this; (G. om. this; स्थाने for स्थानं B. E. N. G; कृतोडपि om, in E. ९ P. ardts गया here; स्मद्विशक्ष for ${ }^{\circ}$ समस्र्प तिपक्ष B; B. E. G. om. काषि. 90 N. and P. om. सत्यता; B. reads सल्यनादितां लल्यवता; E. agrees omitting सल्यवता; B. N. read पुपाम् for णतेपाम्.

नामस्मत्सुहृदां पूर्वर्गेतिज्ञातसंधिपरिपणनर्रोत्साहनेन सत्यसंघः ग्रीतिमुन्पाद्यियुमर्हरति । एतेडप्येवमनुगृंदीताः सन्तः साश्रयविनाशेनोपकारिणमाशयिष्यन्ति। अविस्मृतमैतैत्सत्यवतः स्मारयामः। एतेपां मध्ये केंचिद्रेः कोपैंद्ण्डाभ्यामर्थिनः केचिद्विपयेणेति। अलंकारच्रयं च सत्यवता यैदनुग्रेपितं तदुपगतम्। मयापि लेखस्साशून्यार्थ किंचिदनुग्रेपितं तहदुपगमनीयम् । वाचिकं चाप्रतमादस्माच्छ्रोतव्यमिति।

## मलगक्तेः-भागगुरायण, कीटरो लेखः। <br> भागुरायणः- भद्र सिद्धार्थक, कसायं लेखः। <br> सिद्वार्थक:--अज्ञ, ण आणामि। (क)

(क) आर्य, न जानामि।
किलेति वलादापापद्नार्थम्। अस्मस्सुट्दां कौल्बताद़ीनामिल्यर्थः।
संधिपरिपणनस्य संधिसमये पूर्वदित्सितस्य प्रोत्साहनम्। अवइयं दास्स्यामीय्याम्बासनम् ।

अविस्मृदमिति। सल्यवत्त्वान्त्वं न विस्मरस्यथापि स्मारयाम इलर्थः।
लेखस्येति। रिक्तहस्तेन प्रभुं प्रति लेखो न लेख्य इल्याचाराह्देखसाIनुवयार्थ किंचित्रेपितमिति भावः।

भागुरायण इति। कं प्रति केन लिखितमिति प्रप्वव्यमिति भावः।
9 पूर्वसंप्र M. R. G.; पूर्त्र प्र ${ }^{\circ}$ E; संबन्धि for संधि M. R. G; B. N. read ${ }^{\circ}$ पणवस्तुप्रतिपादनप्रों ${ }^{\circ}$ for पणनप्रों; C. E. om. ${ }^{\circ}$ न in ${ }^{\circ}$ पणन.; ${ }^{\circ}$ परिपणप्रतिपादेनेन H. ₹ होवमुपगृ ${ }^{\circ}$ B.; ${ }^{\circ}$ मुपगृ ${ }^{\circ}$ E. N. R.; ${ }^{\circ}$ नैवोप B. E. N; ${ }^{\circ}$ माराधयिप्यन्ति for ${ }^{\circ}$ माश्र्रये ${ }^{\circ}$ B. N. E. G; ${ }^{\circ}$ माश्र्यन्ति A. P. ₹ B. E. N. add अपि befure एतत्; स्मारयामि B.; स्मारयामः E.; ${ }^{\circ}$ स्सत्यमारचयामः R.; Om. मध्ये E.; मध्यात् N. G.; 'दपरे for ${ }^{\circ}$ दरेः R. \& कोशा E.; दन्ति ${ }^{\circ}$ for दण्डाँ . B; B. N. rad अस्मान्प्रति before अलंकार. ५ B. N. read यत् before सत्य ${ }^{\circ}$; अश्माभिरपि for मयापि B. N. ६ G. reads तिष्टात before तत; B. E. N. G. read सिद्दार्थकात् for अ₹मात्; E. has प्रत्येतब्यम् for श्रों. ט B. E. N. G. read सखे before this; लेखार्थः for लेखः B.N. \& Om, R; R.om. क in सिद्धां. ९ण जा M.P. ण यागा ${ }^{\circ} \mathrm{E}$; णयामि. N .

भागुराघण:-हे धृत, लेखो नीयते न ज्ञायते कस्यायमिति। सर्व तांवर्विप्टतु। वाचिकं त्वत्तः केन श्रोतब्यम्।

मिद्वार्थक:-(भयं नाटयन् ।) तुल्लेहिं। (क)
भागुरायणः - किमस्माभिः।
सिद्वार्थक:-मिस्सेहिं गिहीदो ण आणामि किं भणामि त्ति। (ख)

भागुरायणः--(सरोषंम् ।) एप जानासि । भागुग्क, बहिरींत्वा तावर्तांज्यतां यावत्कथयति ।

पुक्षप:-जं अमचो आणवेदि ति। (ंनन सह निएकम्य ।) (ग)
(क) गुष्माभिः।
(ख) मिं्रेगृहीतो न जानामि किं भणामीति ।
( ग ) यढ़माल्य आज़ा१यतीति ।
वाचिकमिति। वाचिकं त्वत्त: केन श्रोतउयमिति पृष्टे प्रस्तुतत्वाचन्द्रगुमेंनलेयेत्र वत्तन्यत्वेन प्रसक्तेडपि युष्मच्छ्ट्रणणगोचरीकर्तुमेवायं सर्व: समाएन्म इति गुढाभिसंधि:।

युप्माभिरिल्यद्द्वोत्त्या उत्तर्यति। श्रोतन्यमिति वाक्यड़ोपो गृहः।
उक्तमुन्तरं ताडनः्याजेनान्यथयति-मिश्रैरित्याद्विना। अत्र युप्मानिरिति पृर्चोक्तमन्बेतड्यम्। मिश्रश़हढ़ः पूज्यवचनः।
g M. P. R. om. हे धूर्त, A. on. है; B. G. A.add च before ज़ायते, E. च त्वया; B. E. R. G. जm. अयम्. ₹ M. R. om. तावन्. ३ Om. E; तुहोहं for नुहांहिं E. \& B. G. H. real तुलोहिं; E. तुहेहिं; N. मिस्सहिं; the following word is गही B. M. I..G; न याणा for ण आणा ${ }^{\circ} \mathrm{E}$; ण जाणा ${ }^{\circ} \mathrm{P}$.; का कर्धति for किं... मित्ति B. G.; किं.. मीति P. ४ सकोधम् B. E. N; न जा ${ }^{\circ}$ for जा ${ }^{\circ} \mathrm{A}$. $P$; ज्ञास्यसि. B. E. N. which add भद after जानासि. ६ तावत् after ताङ्य* B. E. N.; यावत्सर्वमनेन कथितं भवेत B. N.; यावत्कथयितव्यमनेनेति E. ७ अजो B. $\mathrm{E} . \mathrm{N}$; ${ }^{\circ}$ दीति for ${ }^{\text {' दित्ति }} \mathrm{P}$; सिद्धार्धकेन for तेन B. E. N; G. om. it; निष्क्रान्त: for निष्क्रम्य B. N. G.

# (पुन: प्रविशय ।) अज्ज, इअं मुद्दालंच्छिदा पेडिआ तस्स केक्खादो णिवडिद्रा। (क) 

भागुरायण:-(विलोक्य।) क्कुमार, इयमपि राक्षसमुद्राङितैव। मल्रकेतुः -संखे, अयं लेखस्याशून्यार्थों मविण्यति। इमामपि मुद्रां परिपालयन्नुद्वाख्य दर्शाय ।
( भागुरायणस्तथा कृत्वा द्रायति ।)
मलघकेतुः-(विलोक्य ।) अये, तदिद्दमाभरणं मंया स्वशरीराद्वतार्य रेक्षसाय श्रेपितम्। व्यक्तं चन्द्रगुप्त्य लेखः।

भागुरायणः—क्कुमार, एप निर्णीयत एव संशयः :। भद्र, प्रुरापि ताङ्यताम्।

पुरुष:-तर्ता। (इति निष्कम्य सिद्धार्थकेन सह पुन: प्रविशय।)
(क) आर्य, इयं मुद्रालान्धिता पेटिका तस कक्षातो निपतिता ।
ठ्यक्षं चन्द्रगुप्तस्येति। राजाहाभरणप्रेपणाच्चन्द्रगुपं प्रति राक्षसेन प्रेपित इसर्यर्थः।
g E. alds च here; इयं for इअं B. E. N. G. after which B. E. add तस्स ताडीअ (डिय E.) माणन्स णास (om. E.); पेडआ for पेडिया A., पोदि़ा M; ' लंछ्धियिस्विया E.; पसेन्विआ H.; B.G. read लक्खिदा for लंचिछ्छदा adding आहरण befure पे. ${ }^{\circ}$ ₹ त...द़ो Om. in B. E. N. G; निब ${ }^{\circ}$ for णिच ${ }^{\circ}$ E.; णिबदिद्धा A. 1'; ताडिअंतक्स after णिवं in N. इ Om. R. ४ Om. B. E. N. R. स लेखो अझू ${ }^{\circ}$ for लेखस्याशू ${ }^{\circ}$ E. ч B. E. N. add यत् before this; M. om. this. ६ A.P.G. add यत् after राक्षसाय; E. adds आसीत् after प्रेपितं; B. N. add अयमू before लेखः. ७ Om. R. G. E; B. E. N. G. om. एव; G. aulds न before संश ${ }^{\circ}$; M. has मया before निर्णां. $८$ तहेति M. R.; जं अज्ञो आणवेदित्ति B. E. N.; ${ }^{\circ}$ ह्रान्तः for ${ }^{\circ}$ एक्य E ; सि-ह om. in B. E. N; G. has ${ }^{\circ}$ राति for ${ }^{\circ}$ इय; B. adds च after that.

एमो खु ताडिअभाणो कुमागस्त एव्व णिनेदेमितित्ति भणाददि । (क) मल्यक्तनुः-तथा भैगतु।
सिंदूरार्थकः - (पादियोोर्निमग्र 1 ) अभएण में पसादं करेदु अजो। (स)

मल्यक्रेतुः -मँद्र, अभयमेव परवतो जनस । निवेय्यतां यथावर्स्यितम् ।

सिद्धार्थकः —ििसायेदु क्कुमारो। अहं गु अमचरक्समेण इमं लेह देइअ चन्दुत्तसआमं पेमिद्रो। (ग)

मलग्गकतु:-वर्वाचिकमिढ़ानीं श्रोतुमिच्छामि।
सिछार्थकः-कुमाल, आदिड़ोलि अमचेण जहा एदे मह
(क) पप घनु ताअमानः कुमाइ्यैंच निवेद्यामीति भणति।
(ख) अमयेन मे प्रमाद़ करोल्बार्यः।
(ग) निगामयनु कुमाणः। अहहं खल्लमालयक्षसेनमें लेखं दत्ता चन्ट्रगुपसकाइं ं प्रंषितः।
(घ) कुमाण, आढ़िशेडम्म्यमालेलेन गथैते मम वयम्याः पश गाजानस्ख्यया
9 B. E. N. have अद्ज before एसंो; ताडि for ताडि B. E. N. (?) which all| विण्णनंद़ after this word; "लस for ${ }^{\circ}$ रस्म A. P; B. N. add स्सयं
 E. ₹. णाu. भणाड़ि B. E. N. Q. ३ B. E. N. read प्रवेशाय for तथा $\cdots$ नु. \& Before this B. N. and E. read पुरु। जं कुमारो आणवेदितित (E. omi. त्ति). निセ्ऋम्य मिद्धाथिकेन मह प्रविशाति (E. has पुनः प्रविश:.) ; अभयेन E.; अभयेण P ; E. om, the following मे; li. E. have कुमारो before प्वाद़ and omit अझो at mul of the sentonce; E. reads "रेदु for ${ }^{\circ}$ रेदु. Ч T'wice in B. N : परतो for परवतो A. (G.; पराग्त B. N; B. N. have नन् hefore "निने". ६ P'. reals यथास्थितम् ; A. य一नः; II.R. गयावन्मि््धनम्. ${ }^{\circ}$ लो. P.; इढ़ं for इमं R.; देड़ग्य C.E. A. P. real ${ }^{\circ}$ उत्तर्व म for उत्तम ; B. has सकामं; E. सयामं; B. N. add! ह्मि at the end. , B. N. have भद्र before this; E. अन्र. ९ कुमार B. E; fir next word B. G. read संद्दिं ; पो for ${ }^{\circ}$ दो A ;
 B. E. (i. which and Ň. read पिअ (य E.) after it ; the next word is वयस्सा P., वस्यआ N ., अन्स्सका G ., वग्यसका E .

वअस्सा पश्च रेशआणो तुए सह समुप्पण्णसिणेहा । ते जहा क्रेंलूद्याहिनो चित्रवन्मो मलअणअराहिवो सिंहणादो कहीरदेसणाहो जुक्सरक्खो सिन्ध्रुराओ सिन्धुरेणो पारसीओ मेहणादोत्ति। ऐंदेगु पुठमगिहीदा तिणिण राआणो मलअकेदुणो चिसअं इच्छन्तिं अवरे हतिथनलं कोसं अ । ता जह चाणंक्र णिराकरिअ मंहाभाएण मह पीदी़ी समुप्पादिद़ा तहा एदाणं पि पुढमभणिदो अत्थो

सह समुत्पन्नर्नेहाः । ते यथा कुलूताधिपश्चिनवर्मा मलयनगराधिपः सिंहनाद़: काइमीरदेश़नाथः पुष्कराक्षः सिन्धुराजः सिन्धुसेनः पारसीको मेघनाद इति। एतेपु प्रथमगृहीतास्त्रयो राजानो मलयकेतोर्विषयमिच्छन्त्यपरौं हस्तिबलं कोषं

१ राया ${ }^{\circ}$ E.; राआ N.; राअ G; B. G. have पढम before समु ; and G. has सहज for सह; संधाणा for ${ }^{\circ}$ सिणे Cl ते B ; संघारणात्तं N ; ; संधाणात्तं E. G. For जहा R. has जह. २ कुल्वता ${ }^{\circ}$ N.; कौलु ${ }^{\circ} \mathrm{E}$; ${ }^{\circ}$ वन्मा fur वम्मो B. E. G.; ${ }^{\circ}$ 厄्वम्मो N ; ${ }^{\circ}$ अजणबद़ाधिबो for ${ }^{\circ}$ अणअराहिचो $\mathrm{B} . ;$ आहिबो $\mathrm{G} . ;$ मलय ${ }^{\circ}$ जणाहिबो E ; म...धिबो P.M; मलआधिबो H.; सींह for सिंह B. E. U; न नाढ़ो. E. N.; ${ }^{\circ}$ णाहो R; करमीं for कली ${ }^{\circ}$ B.; किसर ${ }^{\circ} \mathrm{G}$.; कीर N.; कमीर ${ }^{\circ}$ P. ₹ पुल्क A. P.; पुकरक्रक N ; ${ }^{\circ}$ रायो for ${ }^{\circ}$ राओ E ; ${ }^{\circ}$ सिणो for ${ }^{\text {c सेणो }} \mathrm{P}$; रेणो $\mathrm{E} ; \mathrm{For}$ पा-ओ G . has पा-आओ; B. and E. पारसीओ (या E.) धिबढ़ी; B. reads मेहक्सो for मेहणाद़ो; G. M. and R. मेअणाद़ो. ४ एत्थ जेव्व B.; एत्थ एदे G. N.; एत्थजे E. For the next word, पढ. B. E. N. G; गहिं for गिहीं N. R. M.; गणणे G ; भाण ${ }^{\circ} \mathrm{B} ;$ राया ${ }^{\circ}$ fur राआा ${ }^{\circ} \mathrm{E}$. which also reads तिब्नि for तिणिण; (i. and N. read next word मल्यकेड ( वृ N.) णो. ५ ₹छछन्दि R. M.; this is only variant for अहिल्यन्ति in B; the next word is इदरे B.; इयरे G. E; after it N. laas त्वि; G. दृावेवि; E. दुवेपि; B. बिदुनें; B. has कोस before हथ्थि. and त्ति for कोसं अ; E. has त्ति for कोसं अ; G. on. it; R. M. om. ता; G . N. have तजहा; B has ता जबवा and E . ता यधा; णिकारारे for णिराकरि ${ }^{\circ} \mathrm{G} ; \ldots{ }^{\circ}$ रिय E . ६ ${ }^{\circ}$ भागे ${ }^{\circ} \mathrm{E}$.; ${ }^{\circ}$ राय ${ }^{\circ} \mathrm{B} . ;$ मम पीददी $\mathrm{B} . ;$ मम पीई. G. E.; मह पौई N ; उप्पाद़िआ B.; उ...दा. N ; तथा for तहाँ ${ }^{\circ} \mathrm{B}$. E. G.; तदा N. ; वि for पि R. M; om. E; the next word is पढ ${ }^{\circ}$ B. P. G. E.; यम(?) N.

## संपं।दइढद्नोश्ति एत्तिओ वाआसंदेसो। (घ)

मल्यक्रनु: - ( स्वगतंम । ) कथं चित्रवर्मादयोडपि मझ्यमभिद्युद्यनित्नि। अथवात एव राक्षसे निरतिताया भीतिः। ( प्रकाश्रम्।) विजये, रॉक्षसं द्रशुमिच्छामि ।

पतीद्वारी—ज कुमारो आण्णवेदिशत्ति। ( निक्फान्ता।) ( ततः प्रविशाल्यासनस: स्वभननगत: पुरुपेण संह् सचिन्तो राक्षसः।) राक्षसः - ( आटमरंतनम्।) पूर्णम सद्रूलं चन्द्रगुप्वनैलेरिति यत्मल्यं न मे मनसः परिर्गुर्द्विरस्ति। कुतः।

साध्ये निश्रितमन्वयेन घटितं चिभ्रन्संपक्षे स्यितिं व्याटृत्तं च विपक्षतो भवति यत्तत्साधनं सिद्बये।

च। तद्यथा चाणक्यं निगकृत्य महाभागेन मम प्रीतिः समुत्वाद्दिता तथँतेपामपि प्रथमभणितोऽर्थः संपादयितव्य इल्येताबान्वाक्संद़ंशः।

पूर्णमस्मदूलमिति । चन्न्रगुप्तबलैम्मद्रभटप्रभृतिभिरस्मदूलं ठयाप्तमिति कृत्वा मनो मे संड़िग्धमिति भाव:।

साध्ये निश्चितमिति । साध्ये सिद्विविपये पक्षे निश्रितमसंड़िग्धमन्वयेनान्वयह्याष्या घटितं विशिश्रं सपक्षे महानसाद़ौ विद्यमानं विपक्षाद्रदाद्याबृत्तं धूमरूपं साधनं हेतुः सिद्बये बह्नयनुमितये समर्थ भवति । एवं चाणक्यनीतिरूपं साधनं साध्ये चन्द्रगुप्तलक्ष्मीस्थिधरीकरण सूपे निश्चितमवउगसाधकत्वेनाध्यवसितमन्वयेन र्यतिरेकठ्याश्या च घटितं मौौयम्यतिश्रापननन्दोन्मूल्लनाद्विना टृ्टसारमिति यावत्सपक्षे भद्र-
 (. N'; for the next worl E. has aाया.; B. N. G. राअ; B. aldls fित after "सो; N. reals संदेरोा. ₹ Um. in A. P; माम for महा B. (i. N., ममा E ₹ व्यन्ते l: the next word अथना om. in B. N; after it मल्यम् in A. P; पतेपाम् after अन पन iu B. N.; तेपाम् G. E. y अमाय्य before this B. N. ५ ' लो P . which has द्वाति for दिंत्त at cul, \& B. N. read अनुगम्यमानः for सह. ७ स्व B. N., आ"ु for पू E. IL.; संgू D. N. \& B. E. N. om. परि; P. has "रिति for रंभ्ति. ९ स्व B. E. N. II.

## यत्साध्यं स्यमेव तुल्यमुमयोः पक्षे विरद्दं च य-

 त्तस्याहीकरणेन वादिन इव सत्स्खामिनो निग्रहः॥ १०॥ अथवा। विंज्ञातापरागहेतुमिः प्राईपरिगृट्रीतोपजापैरापूर्णामिति न विकल्पयितुमर्हामि। ( प्रकाशम.) अंद्र प्रियंवदक, उच्यन्तामसदूचनात्क्रुमारानुयायिनो राजानः। संग्रति दिने दिने प्रत्यार्सीदति कुसुमपुरम्। तुत्परिकलिपतविभाँगर्मवन्द्धःः प्रयाणे प्रैयातव्यम्। कथमिति।भटभागुरायणाढ़ौ स्थिथित विभ्रद्विपक्षान्मल्यकेतोर्यावृच्चं सत्सिद्बूये मौर्यलक्ष्मीस्थैर्याय समर्थ भवति इति दार्प्टान्तिके योजनीयम्। यत्साधनं स्वयमेव साध्यं साध्यामिन्नं यथा ज्ञानं प्रमाणं तद्वति तत्रकारकत्वात्। अन्र साधनं साधयेन प्रामाण्येनाभिन्नं समम्। यच साधनमुभयोः सपक्षविपक्षयोः वृच्तिमचत्वेन व्यावृत्तत्वेन वा तुल्यम्। आचे उदा़हरणं शबद़पक्षकानित्यत्वसाधकप्रमेयत्वं तत्र प्रमेयत्वं सपक्षे घटाद़ै विपक्षे आकाशाद़ौं च वृत्तिमत्वेन तुल्यम् । द्वितीये शाबद्पक्षकानिल्यत्वसाधकशहदृत्वं सपक्षे घटाढ़ौ विपक्षे गगनाद़ौ च ठयाबृत्तत्वेन तुल्यम् । यच्च साधनं पक्षे विरुद्वं साध्यासमानाधिकरणम्। यथा शबन्द्पक्षकनित्यत्तसाधककृतकववम्। अन्र कृतकरवं हेतु: पक्षे शबद्दे विरुद्ध: साधयेन निल्यत्वेनासमानाधिकरण: । निल्यत्वविरुद्यस्यानिल्यत्वस्य साधक इति यावत्। एवमुक्तमकारं त्रिविधं यत्साधनं हेत्वाभासस्तस्याझीकरणेन वादिनो निम्मह्: पराभव: स्यात्। एवं प्रकृतेऽपि मलयकेतुचलं मद्रभटादिभिराकान्तत्वादुभयन्र तुल्यवदाभासमानं वस्तुत: पक्षे मलयकेतौ भत्रभटाचंशेन विरुद्धमत एव स्वयमेव साध्यकोटिप्रविष्टमस्मदिष्टं साधयेद्वा न वेति संदिग्धमिति यावत्। एताह्टाबलाभासाङीकरणेन स्वामिनो राक्षसमलयकेत्वोर्निंग्रहोऽवइयं भानीति दार्प्रान्तिकेऽइइयं योजनीयम् 11 ०॥

एवं संदिह्य पुनः समाधत्ते-अथवेति। अस्माभिर्विज्ञाताश्यन्द्रगुप्तापو तैस्तैः before this B. N. H. ₹ B. G. N. om. भद. ३ अतः $प^{\circ}$ B. N.; यतस्तत् ( t . E. ( which omits the following परि); प्रवि for विं E; विभवै: M. R. y प्रस्था ${ }^{\circ}$ B. N.

## पश्चमोऽख्रः।

प्रस्यातव्यं पुरस्तात्बरोमगधगणैर्मामनु ग्यूद्य सैन्यैर्गान्धारंरंध्ययाने सयन पतिमिः संविधेयः पयतः।
पश्थार्तिप्टन्तु वीराः शकनरपतयः संभृताध्रीणदृणँ:
कैललैंतावय्य शिप्टः पथि पथि वृणुयाद्राजलोकः कुमारम् ॥??॥ प्रियंनद्कः一बैंह इति। (निक्कान्तः।) (क)
( प्रैविशय।)
मनीहारी-जेदु अमचो। अमच, ड्च्छदि तुमं कुमारो पेक्जिखदुं। (स)

राक्षसः—भद्रे, सुहूर्त तिष्र। कः कोड्र भोः।
( प्रविशय।)
पुरुपः — आणवेदु अमचो। (ग)
राक्षसः- उंच्यतां रकटदासः। यथा परिधापिता कुमारेणाभगणानि वर्यम्। तन्न युक्तमनलंक्छतःः कुमारदर्शननमतुभवितुम् । अंतो यत्तद्लंकरणत्रयं कीतं तन्मध्यादेक दीयतामिति।
( क) तथेति।
( ख ) जयन्वमाल्यः। अमात्य इच्छतित त्वां कुमारः १भ्षिक्तुन् ।
( ग ) आजााययत्वमायः।
 भठादिभिरापूर्णमिति न संगयितव्यमिति भाब:।
${ }^{9}$ ख्बस B. E. N.; सह M. R. G.; बयूढ for ब्यदह्य B. N. H.; व्यूत P. २ दुच्छन्नु. 13. N. H.; संबृता: for संभृताः B. E. N. The next word is चेदि iu P. N. H.; रीि. R. G.; सर्व E. ₹ द्यो बिशि E.; ${ }^{\circ}$ घंड ${ }^{\circ}{ }^{\circ}$ H.; परिवृ ${ }^{\circ}$ for पथि बृ B. N. E. H. ஃ. B. G. and E. read जं अमचों (अर्यो E.) आणंत्रदिर्ति.; M. has पुरु तहे त्ति; G. E. have पुरु for प्रियं. ५ $0 \mathrm{~m} . \mathrm{P}$. ; जअनु जअदु for जेदु B. N. (य for अ (: E); ंचं for ${ }^{\circ}$ च B. N. omiting तुमम् afterwards for which E. has दे. ६ Om. A. ט (i. alds अस्मद्वचनान् after this; B. E. N. read भढ़ शाकटढ़ासं प्रति (Om. E.) तृहि; R. II. Om, यथा. 6 वयमाभरणं कुमारेण B. N.; वय ...णानिन कु E; तदुयुन fur तब युक्त N. E.; इढ़ानीमस्माभि: is added before अनलं by A. B. N; इदानीम् is in E. after अन. . Om. R. M.; यतो E. and P. which also has अलंकारन्रयं further on.

पुकुष:-तंथा । (इति निष्कम्य पुन: प्रविइय ।) अमच, इद्ं आहरंणं। (क)
₹ाक्षसः-( नास्येनात्मानमलंकृतोत्थाय च ।) भद्रे, राजोपेंगामिनं मार्गमादेशय ।

घतीट्टारी-एदु अमचो। (ख)
राक्षसः-(आव्मगतम।) अधिकारपद़ं नाम निर्दोपस्यापि पुरुपस्य महदाशाङास्यानम्। कुतः।

## भरं तावत्सेव्याद भिनिविशते सेवकजनं ततः प्रत्यासनादवति हद्दये चैव निहितम्। वंतोऽध्यारूढानां पदमसुजनद्वेपजननं गंतिः सोच्छायाणां पतनमनुकूलं कलयति ॥ ?२॥

(क) अमाल्य, इद्माभरणम्।
(ख) एत्वमात्यः।
भयं तावदिति । भयं कर्तृ सेठयाद्राज्: सकाशात्सेवकजनमभिनिविशाते अभितः सर्वतः प्राप्नोति। ‘नेर्विश:’ इति तङ्। तत: राजप्रल्यासनाद्भयं भवति। तस्मात्कारणादृध्यारूढानामधिकारिणां पद़मसुजनानां दुर्जनानाम् । यद्वा असुमज्जनानां प्राणिमात्रस्येति यावत्। द्वेपजननं भव-

१ जं अमच्चो ( अजों E. ) आणवेदि त्ति (om. E.) B. E. N.; तहेत्ति M.; नि-
 E. omitting अमच. २ इममलंकरणं E.; इदं तं अलंके. B. E.; एदं आ ${ }^{\circ}$ P. ₹ B. E. N. G. have अबलोक्य; A. P. आभरणम् after नाघ्येन; R. M. P. om. च; for भद्दे B. N. read भद. घ \& जक़ुलगा' B. E. N. ५ पदु एदु B. E. N. G.; अजो for अमचो P. ६ B. N. read स्वगतम्; P. om. it; G. E. read हि
 अतों B. N.; ${ }^{\circ}$ तोप्यारु ${ }^{\circ} \mathrm{E} . ;{ }^{\circ}$ मनुजन ${ }^{\circ}$ for ${ }^{\circ}$ मसुजन ${ }^{\circ} \mathrm{G} . \mathrm{Q}$ मतिः B. E. N. G.; ${ }^{\circ}$ तुरूपं for ${ }^{\circ}$ नुक्ल E . H.

## (परिकेक्य ।)

प्रनीट्रारी-अमच, अअं कुमारो । उपमृपद्धु णं अनचो। (क)

## राक्ष्षमः-( विल्लोक्य । )अयं, कुमारस्तिप्टति। य एप

पादाग्रे दृशमवधाय निच्यलॉंदीं
शून्यत्वाद् परि गृहीततद्विशोपाम् ।
वकत्रेन्दुं वहति कैरेण दुर्वहाणां
कार्याणां कृतमिन गौरवेण नम्नमू ॥?३॥
( उपमूल ।) विजयतां कुमारः।

> मल्यकेतु:-आर्य, अभिवादये। इ्द्शासन्नास्सलाम् । ( राक्षसस्तथा करोोति।)

मलग्मकेतु:-आय, चिरदर्शनेनार्यस्य वयमुद्विग्ना:।
(क.) अमाल्य, अयं कुमारः। उपसर्पव्वेनममात्यः।
ति । उक्तमर्थमर्थन्तगन्यासेन द्रढयति-गतिरिति। सोच्छ्र्रायागामुन्नतानां गतिरत्रस्था अनुकूलमवइयभावित्वेनोचितं पतनं कलयति। 'पतनान्ता: समुच्छ्याः’' इति भावः। 'मति:' इति पाठंडऽ्ययमेवार्थ:। सर्वढ़ा समुच्छ्ट्रयाइ़ीता: पतनमेव चिन्तयेरन्मतिमन्त इल्यर्थ:॥ १२॥

पाढ़ार्ये इति । शून्यत्वान्मनोवृत्तिराहित्याढ़ज़ाततद्विपयंविशेामिलर्यर्थः १३ ॥

इऩं मल्यकेतो: म्वविपयकहौौमिनस्यम जानन्राजकार्य गौग्वचैयक्येण गु-
 त्वरया उ्यग्रा इति वाक्यार्थ:। त्वदर्श़नमिद़ानीमर्माकमसंतुढ़मिति गृढम्।

१ प्रती परिक B. N. R; अयं for अअं E.; कुमालो for कुमारो R: B. N.
 नाबलों B. E. N. C: अये after this in B. E. N. ₹ लन्ती B. N; निखल E. \& परें A P. ب. Twice in B. N. ६ उपचिशानि B. N.; उपचिप्व: F. अमाल्य B. N. which real चिरमड़ for चिरदें; E. has चिराद्. ${ }^{\circ}$

राक्षस:-कुमार, प्रयाणे प्रतिविधानमनुतिप्ठता मया कुमाशाद्यमुपालम्मोऽधिगतः।

मल्यंकतुः-आर्य, ग्रयाणे कथं प्रतिविहितमिति ओतुमिचछामि ।

राक्ष्तस:-कुमार एवमादिष्टा अनुयायिनो राजानः । ('प्रस्था-तठ्यम्-’ (५।??) इति पूर्वेर्तं पठति।)

मलगकेतुः-(संगतम ।) कथं य एव मद्विनाऐोन चन्द्रगुप्तमाराधयितुसुद्यतास्त एव मां परिर्वृण्वन्ति। (प्रकाशम ।) अर्य, अस्ति कश्विद्यः कुसुमपुरं प्रंति गच्छति तत आगच्छति वा।

राक्षस:-अवसितमिदानीं गतागतग्रयोजनम्। अलप्परग्रोभिर्वयमेन तेत्र गन्तारः।

मलघकेतुः - (ㅊํंगतम् ।) विज्ञायते। ( प्रकाशम्।) यद्योवं ततः किमार्येणायं सलेखः पुरुषः श्रेषितः।

कुमार प्रयाणे प्रतिविधानमनुतिष्ठतेतीद़मजानानस्योत्तरम् ।
परिवृष्वन्तीति। कौलूताच्चाः पश्च राजान इलर्थः।
विज्ञायत इति। वयमेवात्र चन्द्रगुतं निम्रहीतुतुं गन्तार इति राक्षसस्य ऋजुराशायो मलयकेतुनान्यथा गुहीतः। चन्द्रगुप्तसाचिठ्यार्थ गन्तार इति विज्ञायत इति ।

و ${ }^{\circ}$ ं M. R.; प्रयाणम्रतिं ${ }^{\circ}$ H. ₹ अमाल्य B. N. ₹ Om. A. P; B. N. G. read कुमारस्यानु ${ }^{\circ}$ for अनु ${ }^{\circ}$; E. कुमारानु . \& मिल्यािदिश्होंक पुनः B. N.; प्स्थातव्यं...
 after which B. N. add विज्ञयते. ६ ${ }^{\circ}$ वृणन्ति P. which like R. om. प्रकाशम्. OOm. G. E; E. om. तथ:. \& B. E. N. read कुमार here; ननु पश्चौरे ${ }^{\circ}$ for अल्पर ${ }^{\circ}$ B. N.; कतिपयैर ${ }^{\circ}$ E. ६ Om. P; E. reads यास्यामः for गन्तारः. 90 आह्मग ${ }^{\circ} \mathrm{E}$; E. has अयि before यद्येवं; B. N. read तथिकमयमार्येणां; E. ततः किमयमार्येणा ${ }^{\circ}$; M. R. किमार्येणायं; A. and P. om. स and visarga in सलेखः. ११ कुसुमपुरं प्रस्थापितः B. E. H.

राक्षस:- ( विलोक्ये ।) अये, सिद्वार्थकः। भद्र, किमिद्म्।
मिद्वाथकः--( सेखाषं लज्ञां नाटयन ।) पसीद्दु अमचो। ताडडीअन्तेण मए ण पारिदं रहस्सं धारिदुं। (क)

राक्षसः- भद्र, कीटरां रैहस्यमिति न सल्तवगच्छामि ।
सिद्वार्थक:- णं विणणवेमि ताडीअन्तेण मए-( इन्यद्टोंने सभयमधोमुखस्तिप्टति । ) (ख)

मल्लंकेत- -भागुगयण, स्वामिनः पुरस्ताद्भीतो लजितो वा। नैष कथयिष्यति । स्लयमेवार्यंस्य कथय ।

भागुरायणः-यदाज़ापयति कुमारः । अमात्य, एप कथयति यथाहममात्येन लेखं द़त्वा वाचिकं संदिइय चन्द्रगुप्रम्सकाइं प्रेपित इ्ति ।
> (क) प्रसीदत्त्वमात्यः। ताङ्यमानेन कया न पारितं रहसं धारयितुम्। (ख) ननु विज्ञापयामि ताउ्यमानन मया।

'ननु विज़ापयामि ताडीअन्तेण' इति अस्यार्धोक्तस्य पूरणवाक्यम् 'एव्वर्तिताड्यमानेन' इति वक्ष्यमाणं न्रप्र亏्यम्।

و Om. P. and E. which also om. अ...क:; R. reads सि... क and G. om. भ...म्. २ Om. E.; पर्सददुदु twice in B. N. G. which also read $\mathbf{q q}^{\circ}$ for प. ₹ अमच before this B. E. N..; अमचस्स before रहस्मं B, A. reads धारडनंदुं and (i. धारयिनुं. \& तत् before this B. N. ५ ननु B. N; E. omits all this from मण down to Sidtharthaka's next speech. N. G. add here ण पारिदं रहस्सं धारिदं अमचस्म. ६ जितश्र B. E. N. For नैष A. reacis नैव; भीतलजितो II. ง B. E. N. real अतः and G. यतः before this.; B. E. N. G. read आयंय fur आयंस्य. $\varsigma{ }^{\circ}$ त्यराक्षसेन B. E. N.; अहम् om. P; च before संदिइय. B. E. N. H.

राक्षसः- मद्र सिद्वार्थक, अपि सत्यम्।
सिद्यार्थक:-(लज्जां ज़ाटयन् ।) एवं अतिताडिअन्तेन मए णिनेदिद़ं। (क)

राक्षसः-अनृतमेतत्। ताङ्यमानः पुरुप: किमिव न ज्रूयात्।
मल्यकेतु:-संखे भागुरायण, द्राय लेखम् । वाचिकमेप भृत्यः कथयिष्यति।

भागुरायणः-अमात्य, अयं लेखः।
राक्षसः-( वैँचयित्वा।) कुमार, शात्रोः ग्रयोग एवः।
मल्यकेतुः-लेखसाशून्यार्थमार्येणेद्मप्याभरणमनुपेर्पितम्। तक्कर्थं रात्रोः पयोग एँपः।

राक्षसः-( आभरणं निर्वर्ण्य ।) कुमारणैतन्मह्यमनुप्रेपितम्। मयाप्येतःक्संस्सित्परितोषस्साने सिद्वार्थकाय दुत्तम्।
(क) एवमतिताअयानेन मया निबेदितम्।
$9^{\circ}$ यति G. after which B. A. read एदं; E. इमं; G. N. एअं and B. E. M. om. अति; B. E. read ताडी ${ }^{\circ}$. २ B. E. N. G. read कुमार before this; B. E. N. om. पुरुप: and B. N. also om. इव further on and E. has. इति for इव. इ B. E. N. om. सखे; G. om. भागुं; B. N. real चायमसै स्वमृं ${ }^{\circ}$ for एप भृं; E. has अप्ययमेवास्य मृ. ${ }^{\circ}$; P. has कथयति. \& B. N. read श्रुंवा लेखमयलोकग्रन्। स्वस्ति यथास्थाने कुतोपि कोपि कमपि पुरुपमवगमयति इति वाचयति. प B. N. G. A. P. om. this; B. N. read कुमार twice. ६ ०यैेणेद्माभरणजातं म्रेपितम्. N ; अपि om . in $\mathrm{B} . \mathrm{G}$; before अनुप्रें in $\mathrm{M} . \mathrm{R}$; B. N. add इति after this. ७ B. N. read एघः स्यात्। इल्याभरणं दर्शायति. < R. notes निर्दिशय as variant here. G. has मम for मह्यम्; A. reads कुणार नैतन्मया प्रेपितम्। कुमारणेतन्मह्यमनुप्रेपितम्; B. N. read कुमार नैतन्मयानुमेपितम्। एतन्दि कुमारेण मह्यं दत्तं मया \&.c.; E. reads कुमार नैतन्मयानुग्रेपितम् ॥ मया \&ce for अप्येतक्कस्मिंश्वित्. B. N. read च; E. reads पारितोषिक for परितोप.; G. reads प्रद्त्तम् for दुत्तम्.

भागुरायणः- इ्टैश्रास्य विशेपतः कुमारेणात्मगातादवतार्य प्रमादीक्रितस्येयं परित्यागभूमिः।

मल्यमंनु:-वाचिकमप्यार्येणासाच्छोत्यव्यमिति लिखितम् । राक्षम:-कुतो वाचिकं कस्य वाचिकम्। लेख एवासदीयो न भवति।

मल्यकंतु:-इयं तार्ह केंस्य मुद्रा।
राक्ष्रस:-केपटमुद्रामुत्पादयितुं शक्रुवन्ति धिर्ता:।
भागुरायण:-कुमार, सम्यगमात्यो विज़्रापयति। संद्र सिद्धाथेक, केनायं लिखितो लेखः।
( दिद्धार्थको रेक्ष्समुण्रमचलोक्य नूप्णीमधोनुग्वस्तिप्टति ।) भागुरायणः - सट्र, अलं पुनरात्मानं ताडयितुम्। कथय।

कुमारेल्यादि़ना एवं बढ़ता राक्षमेन समाहितिऽपि सोद्धुणठनं तड़न्यथयति भागुरायण:—ईटशास्येल्याड़िना।

अन्मानिति। वाचिकमव्यस्माच्छ्रोतठ्यमिल्यार्थण लिखितमिति ब्यनहिंननान्व्य:।

१ B. A. read भो अनाल्य; E. अमाल्य before this; and B. E. G. auld आभरणनिरोपस्य after this; स्व for आःम B. E. N; द्त्तम्यायं for व्र.. स्यंयं B. N. २ " प्यातनकमान. B. N. H.: मिदार्थकान् for अस्सान् M. R. C. B. IF.: आर्येग at the end of the speech B. N.; नक्कथं शत्रोः व्रयोग: E ₹ क्षमार hefure this F; M. has वा after this; M. G. Inave बा वार्चि further on: E. agrees mul ablls झृि after वाचिं and अगम् after एवन; D. N. read कुनो चाचिंक कल वा लेग्रः। अयमेताक्मदी़ीयो \&c. \& R. 11. add वा after कल्य and Ih, reall इह for इयं at the beriming of the sperch. $u$ D . N. real कुमार hefore this; B. E. N. ald अपि after मुद़ाम्; 1i. M. add न before रान्रवन्ति. ६ E. has the following as Malayaketu's. ० 'सम्य मु G. E.; खमाम्ने for ख्वमिश्टनि (i. E. $\leq$ B. N. om. this; A. P.E. read पुनरलम् for अलं पुनः and B. N. read ताउयित्वा for ताइयितुम्.

## मुद्राराक्षसे

सिद्धार्थक:-अज्ज, सअडदासेण। (क)
राक्षसः-कुमार, यदि शकटदासेन लिखितस्ततो मयैव।
मलयकेतु:-विजये, शकटदासं द्रष्टुमिच्छामि ।
प्रतीहारी-जं कुषारो आणवेद्दि । (ख)
भागुरागणः- ( स्वगतम 1) न खल्वनिश्वितार्थमार्यचाणक्यप्रणिधयोडभिधास्यन्ति। (प्रकाईंमे।) कुमार, न कदाचिद़पि शाकटदासोऽमात्य्यस्यग्रतो मया लिखितमिति प्रतिपन्स्यते । अतः श्रैतिलिखितमस्यानीयतां वर्णसंवाद एँचतं विभावयिष्यति।
> (क) आर्य, शकटदासेन।
> ( ख ) यत्कुमार आज्ञापयति।

कुमार, यदि शकटदासेनेति। शकटद़ास: सर्वथा न लिखिप्यतीति तस्मिन्विस्न्म्भप्रत्ययाद्यियमुक्तिः ।

भवत्वेवमिति। पूर्व शकटढ़ासह्सेन छलाचाणक्येन लेखितमिट्यजानत इयमुक्ति:। आर्यचाणक्येनैव केनचिद्याजेन सिद्वार्थकप्रेरणेन शकटदासं वर्चयित्वा तद्वूस्तेनेद़ं लिखितं स्यात्। अतः परं शकटदास इहानीतश्रेत्कुसुमपुर एवानेन सिद्धार्थकेन मद्वस्ताद्धिखितोऽयं लेख इति ₹पष्टं वदेत्। ततः सर्वोडऽ्ययं चाणक्यकूटनीतिप्रयोगो ठ्याकोपित: स्यादिल्याशायेन प्रत्युत्पन्नमतिर्भागुरायण आह अवत्चेवम् । शकटद़ासागमनं परिहरामील्यर्थः।

कुमार, न कद़ाचिदिति। अमात्येन लेखितमपि स्वेन लिखितमपि स्वामिद्रोह्टभयान्न कथयिष्यतीत्यर्थः। अतः प्रतिलिखितमिति। एतमर्थ

و सयड ${ }^{\circ}$ R. G. E. ₹ B. N. read ₹ंत्राह and B. E. N. add लिखितः after मयैव. $₹{ }^{\circ}$ मालो. P; and B. N. R. A. G. add त्ति at the end of this speech. \& आष्मग ${ }^{\circ}$ E.; ${ }^{\circ}$ माचार्य for ${ }^{\circ}$ मार्य G. and M. R. E. read चाणक्यस्य प्रं. ५ A. P. read before this भवत्वेवम्; B. N. read आगत्य राकटदासो वा सोयं लेख इाते प्रत्यभिज्ञाय पूर्ववृत्तं प्रकाशयेत्। एवं सति संदिहानो मलयकेतुरस्मिन्प्रयोगे श्रथादरो भवेत् 11 ६ ल्यराक्षसस्य B. N.; ल्यपुराजतो (?) राक्षसापेक्षया मगा \&c., E; लिखित इति B. G. N. ७ अतोन्यलि ${ }^{\circ}$ B. N.; अतोलिं G.; यतोलि. ${ }^{\circ}$ E.; लिखितान्तरं H.; ततः भ्र M.; B. N. read यतो before वर्ण; B. N. read एतत्सर्वम् for एतम्; P. G. E. H. have एनम्; R. H. om. बि in विभावयिष्यति.

प्रतीहारी-कुमार, भुद्दावि। (क)
मलयकेतु:-उभयमप्यानीयेताम् ।
प्रतीहारी-जं कुमाँरो आणवेद् त्ति । (निष्कक्य पुन: प्रविरय । ) कुैमार, इदं तं सअडदासेण सैहत्थलिहिदं पत्तअं मुद्दावि। (ख)

मल्यकेतुः- ( उभयमपि नाद्येन विंलोक्य।) आर्य, संतद्न्ल्यक्षराणि।

राक्षसः-( सेगतम् ।) संवदन्तक्षराणि । शकटदासस्तु मिन्रमिति च́ विसंवदन्त्यक्षराणि। किं नु शकददासेन स्मृतं स्सात्पुत्रदारस विस्मृतसामिभक्तिना। चलेष्वर्थेपु तुठ्धेन न यसाःखनपायिषु ॥ १८॥
( क ) कुमार, ुुदापि।
( ख) यत्कुमार आज्ञापयति। कुमार, इदं तच्छकटद़सेने खह्ततलिखित पन्ं भुद्रावि।

## परिच्छेत्सतीलर्यः।

कुमार, सुद्रापीति। आनीयतामिति पूर्वेंण प्रम्किष्य प्रश्रः।
संबदन्तीति। शकटदा़सस्तु मित्रमिल्ययमर्थों विसंवद़ति विरुध्यते। तस्याप्ततमव्वे संशयो जायत इलर्थः।

स्मृतमिति। पुच्नदारस्येति ‘अधीगर्थ-’ इति कर्मणि पष्ही। ख्वामिभाक्तिं
9 G. has मुद्दामपि.; E. मुद्ंपि जाणवे (?); B. N. have instead of the whole speech भागुं. कुमार। मुद़ामप्यानयत्वियम्. ₹ B. E. N. read ${ }^{\circ}$ मपि क्रियताम्. ३ मालो. P. which also has वेदीति.; M. om. त्ति. \& माल A. P.; एदं बु after this in E.; इमं G.; इद्वं क्षु B. N.; E. also has सयड . Y सुअत्थ...हितं G.; पत्तयं E.; for the वि at the end B. N. read अ, G. वि and E. च. ६ नावलों. B. E. N. G. ७ आह्मग. ${ }^{\circ}$ E. which om. संब...णि; B. N. read मम before मित्र . \& P. G. E. om. च; G. om. वि in विसवद़न्ति and R. M. read न forthat वि; A.P. read तक्किमिद़ानीम् for किंनु; E. तरिंक नु खल्डु; B. N. तत्किम् and B. E. N. add लिखितम् after शक...सेन. Q ${ }^{\circ}$ दाराण|म B. E. N. G; and B. N. read विस्मृताः स्वासिभक्त्रय:.

मुद्रा तस्य कराङुलिल्रणयिनी सिद्धार्थक्तत्सुहुत्तसैवापरलेख्यस्रिचिमिदं लेख्यं प्रयोगाश्रयम्। सुठ्यक्तं शकटेन मेदेपटडमिः संधाय सार्द्ध परै-

अर्भर्तंस्नेहपराअ्गुखेन कृपणं ग्राणार्थिना चेप्टितम् ॥ १५ ॥
मल्यकेतुः-(विल्डोक्य।) आर्य, अलंकारत्यं श्रीमता यद्नुग्रेपितं तदुपगतमितिं यह्धिखितं तन्मध्यातिकमिद्मेकम्। (निर्वर्णात्मगतम् ।) केथं तातेन धृतपूर्वमिद्माभरणम्। (प्रकाशम्।) आर्य, कुतोऽयमलंकारः।

राक्षस:-वणिग्न्य: क्रयादियतः।
मल्यकेतुः-विजये, अपि प्रत्यर्मिजानासि भूपणमिद्म्।
प्रतीहारी-(निर्वणर्य सबाष्पम् ।) कुमार, कहं ण पचभिजाणामि। 'इंद्ं सुगिहीद्णामधेएण पठवदीसरेण धारिद्पुण्वं। (क)
> (क) कथं न प्रत्यभिजानामि। इदं सुगृहीतनामधेयेन पर्वतेश्वरेण धारितपूर्वम्।

चझांत्व परिमृज्य चलेपु नश्वरेष्वर्थपु पुत्रदारादिपु च लुछधः स्यादित्यर्थ: १४
मुन्रेति। प्रयोगाश्रयं कूटप्रयोगरचितमिल्यर्थः। कृपणं दीनं कृत्यं चेप्टितं ठयवसितम् ॥ १५॥

[^60]
## मल्यकेतुः－（सनाप्पम् ।）हा तात।

एतानि तानि तव भूपणवह्धभस्य
गात्रोचितानि कुलमूपण भूपणानि।
यै：शोभितोऽसि मुखचन्द्रकृतावभासो
नक्षत्रवानिक रैरत्समयग्रदेप：॥ ？६ ॥
राक्षसः－（ स्वगतम् ।）कथं पर्वतेश्वरेण धृतपूर्वाणीत्याह। व्यक्तमेवास्य भूपणानि।（प्रकृशशम् ।）एतान्यपि चाणक्यम्रयुक्तन वणिग्जनेनासासु विक्रीतानि ।

मल्यकेतु：－आर्य，तातेन धृतपूर्वाणां विरोपतथन्द्रगुप्रहस्तग－ तानां वणिर्ग्विक्रय इति न युज्यते। अथ वा युज्यत एवंतत् । कुतः

चन्द्रगुप्तस विक्तंतुरधिकं लेभमिच्छतः।
कर्पिंता मूल्यमेतेपां क्रूरण भवता वयम् ॥ ？७।।
राक्षस：－（मेंगतम्।）अहो सुश्लिप्टोऽभूच्छत्रुप्रयोग：। कुतः
एतानीति । वह्लभानि प्रियाणि भूपणानि यस्येति बहुत्रीहि：। झोषं स्पप्रम् ॥ १६॥

9 बह्धभभूपणस्य A．P．E．；गुणवह्धभ बह्लभानि H．२ भूपितानि．R．३ तोभि－
 N．R．M．read ${ }^{\circ}$ श्वरधृं；B．E．N．om．ब्य．．．．णानि．६ M．R．G．om．प्र．．． Шनान्यपि；E．om．प्रकाराम् and reads सुव्यक्तमंतार्जि शां ；B．N．om．व्य．．． नि and read प्र．．．ब्यक्तमेतान्यवि तेन चा ；M．adds पुव after प्रयुक्तेन and E． reals चरिय्यअ्जनेन；प्रकाशम् om．\＆व्यक्तं before पुतानि．H．© G．E．alds आभरणानाम्；B．N．आभरणविरोपाणाम्；P．has चाणक्य for चन्द्रुत्त further： on．© णिग्म्यः क्याधिगम इ़नि B．E．N．；क्याधिगत इृति（？）M．，＂केय：जि－ गतमिनि R ；B．E．N．ald गुनत् after the first गुज्यते and B．N．om． ण्तलक्तुः at the end of the sentence；R．G．E．om．कुतः；फयाद़धिगमः H．९＂चछता E．so ल्पितम्（．．N．ss A．E．B．N．read आर्मग＂；R．M． om．अहो．For शत्रु B．N．ruad．णुप．；（i．om．it．；E．reads＂छोयं भूपण－ צ्रयोग：；R．${ }^{\circ}$ भूच्घ्धुयोगः．

लेखोडयं ने ममेति नोत्तरामिदं मुद्रा मदीया यतः सौहार्द शकटेन खण्डितमिति श्रद्वेयमेतत्कथम्।
मौर्ये भूपणविकयं नरपतौ को नाम संभावयेत्तसात्संभ्रतिपचित्रेवे हि वरं न ग्रेम्यमत्रोत्ररम् ॥३८॥ मल्रयकेतुः— एँददार्य पृच्छामि।
राक्षसः—(सवाष्पम्।) क्केमार, य अर्यस्तं पृच्छ । वयमिदानीमनार्याः संत्टत्ताः।

मल्यक्केतुः-
मौँयोडसौ सामिपुचः परिचरणपरो मित्रपुन्तवाहं
दाता सोरर्थस तुभ्यं खमतमनुगतस्त्वं तुँ महं ददासि। दाएस्यं सत्कारपूर्व ननु सचिचपदं तत्र ते स्खाम्यमत्र

सार्थे कसिन्समीहा पुनरधिकतरे व्वामनार्य करोति ॥१९॥
राक्षसः一कुमार, एँवमयुक्तव्याहारिणा निर्णयो द्तःः। भवतु तंब को दोपः। ('मौौौौडसौ स्वामिपुच:' (८११९) इति युष्मद़स्मदोर्य्यलयेन पठति।)

लेखोऽयमिति। इकटढ़ासेन सौहांद्धिं परिस्यज्येढ़़ लिखितमिति ग्राम्ये परिहांे उन्े क: श्रद्धध्यादिलर्यः॥ ३८॥

एवं मौर्येसेनातोडप्यतिश्रायिते मयि तव स्वातंत्ये लिखेते इतोऽऽ्यधिकतरं कं खवार्थमवल्मन्यैवमनार्यो जातोऽसीति निप्ठुर उपालम्भः॥ १९॥

9 मम नेति. R. M. ₹ प्राह्यम ${ }^{\circ}$ R. M. ₹ एतदार्य A. P. \& B. N om. सबाप्पम्। कुमार. ५ "मतमृततनुत्वं च P; A. has च for तु. ६ दाबंब्य appears to be given as a variant in R; निः for ते P. ७ B. H. read ${ }^{\circ}$ माभियुक्तव्यवहां ; E. agrees reading नि for मि; N. has एवं प्रष्ट (?) व्यवहा ${ }^{\circ}$; B. adds भवतैव मे before निर्णयो; N. मे भवतैच; E. एव. \& R. om. तव.; B. N. instead of भव...पः read कुतः। मौर्यौसौौ स्वामिपुत्र इति युप्मदस्सदोर्ब्यल्ययेन पठति; $G$. agrees but om. युप्म...येन•; E. substitutes तदेव for it.

मल्यकेतुः-(लेखमलंकरणस्रिकां च निर्दिइय।) इदमिदार्नीं किम् ।

राक्षसः-(सबाप्पम्, ।) विधिविलसितेम्म् । कुतः। भृत्यत्वे परिभावधामनि सति स्लेहात्त्रभूणां सतां

पुत्रेभ्यः क्कृतवेदिनां कुतधियां येपां न भिन्ना वयम्।
ते लोकस्य परीक्षकाः क्षितिभृतः पापेन येन क्षता-
स्तस्येंद विफ्पुलं विधेर्बिलसितं पुंसां ग्रयत्चिछःः॥ २०॥
मलयकेतुः -(संरोपम्।) किमद्यापि निद्दूयते एव । विघेः किलैतद्वचवसितम्, न लोभस्य। अनार्य,

कन्यां तीव्रविपय्रयोगविपमां कृत्वा कृतम त्वया
विश्रम्भप्रवणः पुरारा मम पिता नीतः कथारोपताम् ।
इढ़मिद्धानीं किमिति। अयं कस्य दोप इसघिक्षेप:।
भुलत्वे इति। परिभवो न्यकारः तद्विपयो भृट्योऽ $\stackrel{\text { हहं प्रभुमिन्न्यकारं }}{ }$ कर्तु समथैँरपि यै: कृतज़ैः सर्वैज़ःः स्वामिमिरपल्यनिर्विशेपतया हृोडस्मि ते दैँचेन हृता इत्यर्यःः ॥० ॥

कन्यामिति। मन्नाधिकारे मौर्यस्य मत्रिं्वे आहितगौरवेण। धृताभिलापेगेलर्य:। रिपौौ चन्द्रगुपे म्रलयाय नाशाय मांसवद्किंनुतुमारवधा नियोजिता इस्यन्वयः। इढ़ानीमपि राक्षसेनानेकराजकार्यकुझलेन किमपि

9 G. has रणं च स्थं; E. ररणस्थमिकां च; B. N. रणस्थलिकां च; B. N. G. read विर्नार्दिइय and G. reads किम् before इदमिदानोम्. ₹ B. N. G real दिध्रोर्वं and B. E. N. G. add इदं न चाणक्यस्य. ३ कृतिवें G; and B. N. read कृतधियो for next word, and अभिन्ना for न भिना. ष विफलम् R. and विध्धेर्द्यवसितम् R.; प्रयतो वृथा for प्रयत्रच्छिद्ध: P. ч om. M. R; सकोधम् B. E. N; B. reads कथम् for किम् and om. एव and विधर्विलसितमिदं न ममेति; E. agrees with our text except in rearling निह्बुत एव, and विलसितम् for व्यवसितम्; G. aloo agrees with our text but adds किम् before किल and reads विल for ठ्यव. ${ }^{\circ}$ ६ कृतघात्मना N. E. ט B. E. have तदा for पुरा; M. R. read पिता मम पुरा.

## संप्याहितगगररवेण भवता मत्राधिकरे रिरिंी

पारवच्वाः ग्रहयाय मांसवदहो विक्ठुमेते बयम् ॥ २? ॥
राक्षसः ( ( अंगगतम्।) अयमपरो गण्डस्योपरि ₹फोटः। ( पकाशम्। कणों पिधाय।) शान्तं पापं शान्तं पापम्। नाहं पर्वतेश्वेरे विपक्यां पयुक्तवान्।

मलयकेतुः一केन तर्हिं व्यापादितस्तातः।
राक्षसः - दैवमत्र पैंश्यम्य ।
मलयकेतुः—(सकोर्धम ।) दैवमत्र प्रट्यम् । न क्षपणको जीवसिद्धिः।

राक्षसः -(₹ंगतम .) कथं जीचसिद्दिरापि चाणक्यप्रणिधिः। हन्त, रिपुरिमें हद्ययमपि सीक्ततम्।

ताह्रमार्यवते इति पूर्व जीवसिद्धिना उपक्षिमस्य उपजापदुन्विक्पप्प्यायमुढ़ार इलयघेयम् ॥ २? ॥"
अयमपर इति। मर्मस्यानक्रणस्योपरि ज्रणान्तरमिलर्थः।
 एकरणरूपं महामनस्त्वं सूचितवान्।
g रिपो: B. E. N. P. H.; रिपो. G; in the next line B. E. read म्रणयाय for म्रलयाय; पुनराममांसवद ${ }^{\circ}$ H. २ Om. A.P.; आ६्मग ${ }^{\circ}$ E;P. reads अपि for अपरो. For स्फोट: B. has विस्फोटः and N. विस्फोटक. ₹ R. om. क...य and R. E. read शांतं पापम only once. \& B. N. read नाहं विपकन्यामारोपितवानपापोहं पर्वतेश्वरे; E. H. have simply अपापोहं पर्वतेश्वरे; P. adds अपापोहम् after प्रयुक्तवानू. ५ दृष्ट ${ }^{\circ}$ A. P. ६om. B. N.; दैवमत्रैव प्र․ R.; दैैवमत्र द़ ${ }^{\circ}$ A.; कथमत्र दैवं र्र $^{\circ}$. E; P. om. दै...ठयम्. ७ आत्मग ${ }^{\circ}$. E.; ${ }^{\circ}$ क्यस्य प्र ${ }^{\circ}$ for ${ }^{\circ}$ क्यम्र ${ }^{\circ}$. G; B. E. N. read हददयमपि मे रिपुाभेः स्वीकृतम्.

मलगकेतुः-(सकोधम् 1) भीगुरक, आज्ञाप्यतां शेखरसेनः'य एते राक्षमेन सह सुंहत्तामुत्पाद्यासच्छरीरद्रोहेण चन्द्रगुप्पमाराधयितुकामाः पश्च राजानः काँल्रूतथित्रवर्मा मलयनृपतिः सिंहनाद: काइमीरः पुष्कराक्षः सिन्धुराजः मुपेणः पाररीकाथिंपो मेघनाद़ इति, एतेपु त्रयः ग्रथमे मदीयां भूभिं कामयन्ते ते" गम्भीरश्वभ्रमभिनीय पांगुभिः पूर्यन्ताम् । इतरौं हर्सित्वलकासुकाँ हम्तिनैव घाल्येताम्' इति।

पुरुषः-तंथा। (इति निक्कान्त:।)
मल्यकेतुः-(सकोर्धम्, 1) राक्षस, राक्षस, नाहं विश्रम्मघाती राक्षमः। मलयकेतुः खल्बहम्। तदुच्छ। समाभीयतां सर्वांत्मना चन्द्रगुपः। पंशय।

विण्णुगुपं च मँस्यं च सेंममप्यागतौं त्वया।
उन्मूलयितुमीशोऽहं त्रिरर्गमिव दुनेंनयः ॥ २२ ॥
विण्णुगुपमिति। डुर्नयदृप्टान्ते ख्वस्य दौरात्म्यं रोपाबेहोनावशायुद्वाटितम् ॥ २२ ॥
g Om. B. twice in E; B. N. G. read शिखरसेनः, E. सिग्रसेनः and all four adll सेनापनि: after this; G reads यतः for ये and B. N. read ण्तेन for एने. २ M. R. om. सह; सौहार्दम् for सुहत्ताम् B. N. B. E. N. raad ₹रीराभिद्रोंचेग. ₹ यिनुमुद्यताः E. which and B. N. G. ahll तद्यथा after राजानः; नरपतिः for ' नृपतिः B. E. N.; जनाधिपः G. \& 'धिराजो. B. N; for मेघनाद़ E. has मेबार्क, N. G. मेवाक्ष, B. मेबाख्य (or मेबाक्ष as a varia.t); for णुनेपु B. N. real तत्र तेपां मध्ये ये; G. अन्र य ण्ते; F. अन्र य णुतेपाम्; व्रथमम् for म्रथमे I. M. G., प्रधानतमाः ग्रथमा B. N., प्रथमतरा E. which reads गार्थयन्ने fur कामयन्ने. प E. has before this नेभ्यो भूमिरेत्र ड़ीयताम्; M. R G. E. real गक्भीगम्; for अभिनीय M. R. real आनीय; B. N. उपनीय. ६ Before this B. N. have तु हौ; P. A. E. नु; B. N. read 'बतकामौं; E. 'बलकामिनौ; M. बलकोशाकामुकौ. For बान्येताम् $\Lambda$. I' real खाद्येताम्. ज तहंत्ति M. II; ज कुमारो आणर्र्द़ित्ति L. N.; बैदि E. $=$ R.(i.EM. om. सकों ; Q. E. rearl राक्षम only unce.: 11. om. entirels. ९ ममाध्रय चन्द्रगुपम्. M. R.; समा......गुत्त इनि. B. N: G. agroes with our tu.xt arhling त्वया before चन्नं; B. E. N. om. पइय. وว सार्बम . E. १ร दुर्णयः G. E.

भागुरायणः-क्कुमार, कृतं कालहरणेन। सांप्रतं कुसुमपुरोपरोधायाज़ाप्यन्तामसद्रलानि ।

गौडीनां लोधपूलीपरिमलबहुद्हुलन्दूमयन्तः कपोला-

पांगुँ्त्तम्बा बलानां तुरगगुरुपुद्धोमलब्धात्मलाभाः

(संपरिजनो निष्कान्तो मउयकेतुः।)
राक्षसः -(सीवेगम्.) हा धिक्षम् । तेडपि बातिताधिन्निमाद्यसपस्सिनः। त्कथं सुहाद्दिनांशाय राक्षसशेप्ते न रिपुपिनाशाय। वत्किमिदार्नीं मन्द्भाग्य: कैंरवाणि।

स्वपक्षबलहीनमेनं भद्रभटादिभिर्निग्राहयितुं त्वरयति-गौडीनामिति। लोध्रपुष्पाणां धूली परागस्तस्य परिमलो लेपजनितो गन्धविशोषस्तेन बहुलान्ठयाप्तान् गौडीनां गौडस्तीणां कपोलान्धूमयन्तः धूमवतः कुर्वतः। मलिनयन्त इति यावत्। णाविप्रवद्भावेन मतुपो लोपः। गौडस्त्रिय: कपोलन्ल्लोध्ररजोभिरलंकुर्वन्तील्यतस्तेषां तत्परिमलबहुलत्वम्। तथा तासामेव भ्रमरकुलरुचः नीलस्य कुण्चितस्य संयमितस्यालकस्य कृष्णिमाणं नैल्यं क्किश्रन्तोऽभिभवन्त इट्यर्थः। बलानां सैन्यानां तुरगखुरपुटक्षोभेण लबधात्मलाभा: जनिता: पांशुस्तम्बाः गजमद्सलिलैरिछन्नमूला: सन्तः शात्रूणामुत्तमाझे पतन्तु॥ २३॥

१ Om. M. R. G. E; G. E. add एव after सांप्रतम्; B. N. read शीघमेव. २ ${ }^{\circ}$ पुररोधाय M. R.; पुरमेव रों ${ }^{\circ} \mathrm{G}$; प्रतिष्टन्ताम् for आज्ञाप्यन्ताम् B. E. N. G. ३ बह ${ }^{\circ}$ G.; धवलान् B. E. N. H.; धूम्रयन्तः B. E. N. G. H. \& क्रिशन्तः G. ; अ्रमरकुलनिभं H. ч व्यूहा for स्त ${ }^{\circ} \mathrm{B} . \mathrm{N}$; स्तन्भा: H.; for पुट R. has पट; M. पुटी and for क्षोभ. B. E. N. G. क्षोद. ६ क्रिन्नमूलाः M. G. E.; क्किन्नमाला: R. ७ B. N. read इति स...नो निर्गतो मलं; E. reads निष्कान्तः स...नो मल ${ }^{\circ}$. e Om. M. P. R.; कष्टं तेपि om. in E. M. R. G.; B. N. after तेपि read हतास्तपस्विनश्रिन्रवर्मादयस्तत्कथम् \&c. \& B. N. read ${ }^{\circ}$ हृनाशा; ${ }^{\circ}$ E. reads रिपोर्गवना further on. 乌० करवाणि मन्द्धभाग्यः B. E. N. G.

## किं गच्छामि तपोवनं न तपसा शाम्येत्सवैरं मैनः

किं भर्तृननुयामि जीवति रिपौ स्रीणामियं योग्यता ।
किं वा खद्नसखः पताम्यरिनले नैतेच युक्तं भवे-
चेतश्दन्दनासमोक्षरभसं रुन्ध्यात्कृतंतं न चेत् ॥ २४॥
(इति निष्कान्ता: सर्वे।)
पश्चमोऽङ्హः।
किं गच्छामीति। जीवति रिपाविति शान्रुचैरनिर्यातनमकृत्वा ख्रीवदनुमरणमयुक्तमिति भावः। खन्जसख इति। खज्जमात्रसहायेनारिबलं कृत्रं क्षपयितुं समर्थोडस्मि अथापि चन्दुनद़ासस्योपकारिणो मोक्षो न भवेदिति रभसं रभसबदुस्सुकं चेतः रुन्ध्यात्। अरिबलक्षपणान्मां रोन्दु प्रवर्तत इसर्य:। प्रवर्तनायां लिङ्। न चेन् न रुन्ध्याचेलक्कृतन्नं भवेदिल्यन्वयः। पराऋमपक्षे चन्द़नढ़ासविपये कुतन्नताद़ोप: रवस्यापरिहार्य: स्यादिति भावः। अप्यकार्यशतं कृत्वा येनकेनाप्युपायेन चन्द्नद़ासमोचनमेव संप्रत्यावइयकत्वेनापतितम् । अतस्तत्रैव प्रयतिध्य इत्यत्र तात्पर्यम् ॥ २४ ॥

इति श्रीच्यम्बकयज्वप्रभुवर्यiश्रितढुण्ठिराजठ्यासयज्वविरचिते मुद्राराक्षसनाटकठ्याख्याने पश्चमोऽङ्कः: समात्तः ॥

१ पुनः M. R. २ नेदें न युक्तम् B. N.; नैतन्न गुक्तम् E. ₹ कृतझम्. R.

## मुद्राराक्षसम् ।

## पष्ठोडङ़्कः।

## ( ततः प्रविशल्यलंकृतः सर्हेप्प: सिद्दार्थक:।) <br> सिद्वार्थक:- <br> जुद्ध जरदद्णीलो केसवो केसिघादी जअद्दि अ जणदिद्रीचन्द्रमा चन्दुत्तो। जैअद्धि जअणकजं जाव काऊण सव्वं पडिंहदंद्ररपक्खा अज्ञचणकणीद़ी ॥ ? ॥ (क)

(क) जयति जलद्नीलः केरवः केशिघाती जयति च जनहधिचन्द्रमध्रन्द्नगुपः।
जयति जयनकार्य याघक्क्वश च संर्व प्रतिहतपरणक्षा अर्चचाणन्यनीतिः ॥ ?॥
इॅथं मलयकेकुतुनिमह रूपमवान्तरकार्यनिन्विहणं कृतम्। अत: परं राक्षससंमृंणरूपनवानकार्यनिर्वाहार्थ चन्द्रगुपलक्ष्मीसैयैरूप्पस्य महाफलस्य च सिद्वधर्थ पठ्दसत्तमावङ्ञावारम्येते -जअढ़ीति। जयतीति । कृतकार्यतया चन्द्रगुपेन भूपणादिनललंकृतेन सिद्द्धार्थकेनेपदैवैवतराजचाणक्यनीतीनां जय आवोष्यते। जयत्यनेनेति जयनं सैन्ययुद्धादि ! करणे ल्युट्। जयनेन जयकारणेन सेनादिनैन यत्कार्य तद्यावत्सर्वं स्वयमेव कृत्वा चाणक्यनीतिजियतीत्यन्वयः। सेनासनाहयुद्धादिकमनपेक्ष्य नील्यैव सर्व राज-
g Om. M. R. G. २ जयदि (4.; जयदु E.; N. reads जलद़वण्णो; E. reads केशादो केशि ${ }^{\circ}$ for केसवो केसि aud C. केसियाई. ₹ जयदि E.; जअइ C.; for अ B. N. read सु; E. reads सुयन for अ जण; सुअण H. ष जयदि P. E.; for कजं B. E. N. (G. H. read सजं; G. also has अजण for जअण; for जाव B. N. G. read जाअ; E. जाय; R. एठवं; M. R. read कादूण and B. E. N. G. H. read सेणणं for सब्वं. पु परिप ${ }^{\circ}$ A.; पडिप ${ }^{\circ}$ P.; पडिव ${ }^{\circ}$ B. E. N.; for णीदी C. reads णीई.

# देाव चिरस्म कालस्स पिअवअस्सं समिद्नूत्थअं पेक्खामि । (परिक्रम्याबलोक्य चै ।) एसो मे पिअवअस्मओ समिद्बतथओ इदो एँण्व उपसप्पदि । जाव णं उपसप्पामि । (क) <br> (प्रविर्रय समिद्धार्थक:।) <br> समिदार्थक:- <br> संदावे तारेसेणां गेहूसवे सुहाअत्ताणं। हिंअअद्टिदाणं विहवा विरहे मित्राणं दूणन्दि ॥ २ ॥ (ख) 

(क) तावचिरस्य कालम्य प्रियवयस्यं समिद्धार्थंक पइ़यामि। एष मे प्रियबयम्यः समिद्धार्थक ह्त एवोपसर्पति। यावंद्नमुपसपांमि ।
( ख.) संतापे तारेगानां गेहोत्मंब मुख्रायमानानाम्।
हृद्यस्थितानां विभवा विग्हे मिच्राणां दूनयन्ति ॥ २ ॥
कार्य चाणक्यः साधितवानित्यर्थः ॥ ? ॥ बहो: कालान्म्य दर्शानमावइयकमित्यर्थ:।

संद़ाने इति । संतापे तारेश़ानां चन्द्राणां संतापहारिणामित्यर्य:। गोहोर्मवने इति। मिन्रैर्विना गेहोत्सवा हयर्था इत्यर्थ: । ह्दयख्यितानां सर्त्रढ़ा चिन्त्यमानानां मित्राणां विरहे विभवा ऐश्यर्याणि दु:खायैव्न भवन्ति इति सिद्धार्थकविरहेण किइगयते ॥ २ ॥

9 B. N. read जाव; G. ता जाव; E. यानत् and पियवयस्मं further on and समिन्दूथ्थयं; G. reads पेसामि for पेक्रबामि. ₹ ()wn. (i. which reads सो for मे; M. li. om. मे; B. E. read अअं उण for एमो मे; E. has acgain पियवय ससिद्व ; R. C. E. roal उअस्यों ; for एमों...नथओ N. reads अणु पिअवअस्मो ममिद्धत्थ. ३ P. realls एद़ो णव; G. इद़ो जेबव; B. N. इड़ो जेत G. R. M. rend उपमष्प; B. N. आअच्ह刀़ि; E. reads इदो आगद़ोप्येंव; B. E. N. G. have ता before जान anl B. N. om. णं; l'. reals उद़्मप्पेमि; E. उवसेजामि, B. G. I. renl उवसप्वामि \& B. E. N. (i. II. 1eal ततः प्रविशाति; E. ranls समिद्ध ; H. reals समृद्धार्थक:. Ч. B. N. real संताबन्ता आवाणेमुं; (: संभावेता अविणफ्युं; E सभारन्नः आवाणएग्युं; B N. cuntinue महुसवंमुं रुआंवन्ता; C . गेहंमत्रमुं आवन्ना; E. सहुमवे क्वायना. ६ $\Lambda$. reals हैंअं; E .
 For the last worl R. reads दृणीन्ति; A. M. दृमन्ति; E. दूमति; B. N. दुम्मणाअन्ते. H. reads the virse thun:- 'सम्भावन्ता आवाणण्मु गेहूसने रुआवेन्ता। हिअअद्विदा वि विरहे मित्तं यित्ताइ दूमेन्ति ॥'

## सुदं चे मए मलअकेदुकडआदो पिअवअस्सओ सिद्धत्थओ

 आअदोत्ति। णं अण्णेसामि। (इति परिकामति । विलोक्य ।) एसो सिद्धत्थओ। (क)सिद्धार्थकः-(उँपसृत्य।) कहं समिद्धत्थओ। अवि सुहं पिअवअस्सस्स। (ख)
(इंडन्योन्यमाल्दिन्न: ।)
समिद्वार्थकः-कुदो सुहं जेण तुमं चिरप्पवासपचागदो वि अञ्ज ण मे गेहं आअच्छसि (ग)
(क) श्रुतं च मया मलयकेतुकटकात्पियवयस्यः सिद्धार्थक आगत इति। एनमन्वेषयामि। एष सिद्धार्थकः।
(ख) कथं समिद्धार्थकः। अपि सुखं प्रियवयस्यस्य।
( ग ) कुतः सुखं येन त्वं चिरप्रवासप्रत्यागतोडप्यद्य न मे गेहमागच्छसि ।
9 Om. M. R. G; जधा after मए B. E. N. G; B. also reads ${ }^{\circ}$ केतु; and E. मलयक्कतु and कडयादो and पियवयस्सो; M. R. read वअस्सो for वअस्सओ; G. adds मे after it. २ आगदों ${ }^{\circ}$ E. after which B. E. N. have ता जा( या E.) व णं \&c. In B. the stage direction is परिकम्योपसृत्य च simply; N. agrees with our text but adds सहर्पम् after विलोक्य, E. adds आल्मगतमू and om. इृति. ₹ G. has एसो सो; N. अए सिद्दूर्थअ; B. G. E. add अवि सुहं पिअवअस्सस्स, G. E. adding उपसृत्य before this. ४ विलोक्य B. E. G; B. E. N. G. read कध; R. M. om. क...ओ; B. reads कधं इद़ो जेण्व पिभवअस्सओ सुसिद्दूत्थओ। उपगन्य। अवि \&cc.; M. R. G. om. पिअ. ५ B. N. read उभावन्यों ; E. इल्युभावन्यों; P. अन्यों; N. and P. have this direction before अबि सुहं \&c. ६ अह वअस्स before and मे after this B. N. which also read जस्स for जेण; B. N. read आल before प्पवास; G. om. प्प and E. reads प्पव्वास and adds वि after अज्ञ and reads आअत्थसि; G. reads पि after अज्ञ; B. N. after द़ोवि read अआाणिभ वुत्तन्तं अण्णदो गदोलि त्ति.

सिद्धार्थक: -पसीदनु वैअस्सो। दिढमेत्तो एव्व अजचाणकेण आणत्तोह्मि जह- ‘सिदूत्थअ, गच्छ। एदं पिओदेन्तं देगस्स चन्दसिरिणो णिबेदेहि' त्ति। तदो एँद्स्स णिवेदिअ एवंचं अणुभूदपतिथवप्पसादो अहं पिअवअस्सं पेकिरेखदुं तुह एव्व गेहं चलिदोल्लि। (क)

समिद्धार्थक:-वँअस्स, जद्धि मे सुणिद्वं तद्रो कहेहि किं तं पिअं जं पिअद्सणस्स चन्दुसिरिणो णिनेद्दिंदं । (ख)

सिद्वार्थक:-वँअस्स, किं तुहवि अकहिद्वं अतिथ ता
(क) प्रभीद़तु बयस्यः । दृप्टमान्र एव आर्यचाणक्येनाज्ञोऽंस्म यथा‘सिद्धार्थक, गच्छ । इमं प्रियोद्नतं देचस्य चन्द्रश्रियः निवेद्य’ इति । तत एतस्य

(ख) बयस्य, यदि मे श्रोतव्यं ततः कथय कि तस्पियं प्रियदईई्नस चन्द्रश्रियो निबेदितम् ।
(ग) चयस्स, किं तवाप्यकथितव्यमस्ति तन्निश़ामय। अत्ति त।चच्चंणक्य-
ร पसीदनु twice in B. E. N.; पिअ beture this in B. E. N. and अहं क्खु alter this in B. N; जबचन for गुठव B. N.; जेठन्न (i.; zयंच É; B. om. लि further (in). Fur जह B. C. have जधा, N. जहा, E. utu. २ वुत्तन्तं पिअं पिअढ़ंसणस्स B. N; E. (om. वुत्तन्तं ); C. adu's पिअदेंसणस्न एन्दनल before देबक्स in our text; for ढेवस्स B. N. read देअस्स; for the lith word li .
 E. N. (i. read एवं; R. N. real अणुह्नद पाहिथन B. N.; पषंत्ध A.; पसादो B. E. N. G. ४ पंपनुं E.; for तुह (i. E. read तब. For rुछच E. जन, C. B. N. oun. Fur चल्दों N. has पत्थिदो and fur हल E. hats लिांत्त; A. om. चलिद़ोलि. ५ बय E. For मे B. N. read मण एढं; E. मएुंa; is. reads "दबन्ं भोदिता मं पि सुणाबेहि. N. agrees reading कहिंहि tor नुणावेहि; B. E. N. um. जं; P. is confused here thus कितंपिअणं दुस्वचन्ध du. (t. reads चन्द्रसिरिणस्स. \& E. has 'ढिद्वं; B. E. N. add iित्त here. ७ पिभ before this $\mathbf{B} . \mathrm{N}_{;}$. after it B. N. have तवापि कि असुणिद्धनं अधि; G. तबापि and E . तबवि for तुहां; कधिं for कहिं in text (l.

# णिसामेहिं। अत्थि दाव चाणकणीदिमोहिद्मदिणा मलअकेदुहद- 

 ऐण णिकासिअ रक्ससं हदा चित्तवम्मप्पमुहा प्पहाणा पश्न पत्थिवा। तदो असमिक्सकारी एसो दुराआरोत्ति उज्झिअँ मलअकेढुहदअभमूमिं कुसल प्पत्थिदेसु पात्थियेगु सकं विसअं णिण्विणगहिअएसु सअलसामन्तेसु भद्दमटपुण्णिद्त्तिड्नुराद्वलउत्तराअसेणर्भांगुराअणरोहिद्क्सविजअवम्मप्पमुहेहिं संजमिअ गिंहीदो मलअकेनु। (ग)नीतिमोहोतमतिना मलय्यक्तुहतनकेन निष्छास्य राक्षसं हताश्रिच्रम्मप्रमुखा प्रानाः पश्च पार्थिचाः। ततोड्समीक्ष्यकार्यें दुराचार इल्युज्ञ्शिव्वा मत्यकेतुहतकभूमिं कुगलतया भयनिक्रोइटोपसैनिक्परिवरेशु समयं प्रस्थितेपु पार्थिवेपु सकं विषयं निर्बि-
 क्षविजयवर्मपनुबैः संयम्य गृहीतो मलयकेतुः।

ร णिशा ${ }^{\circ}$ E.; णिस ${ }^{\circ}$ R; before this E. has तं for ता; B.E.N. prefix अज्ज to चाणक; E. reads णीदिणा and N. मइणा for मदिणा. २हअगेण G. E; for णिका ${ }^{\circ}$ B. E. N. read णिराकरिअ; for रक्ख ${ }^{\circ}$ G. reads लक्खं; B. E. N. राक्ख ${ }^{\circ}$ after which R. reads हढासं; पमु for चपमु ${ }^{\circ}$ G. E. A; M. reads मुहा for प्पमुहा; असमिक्खिद्का ${ }^{\circ}$ M. G. E.; ${ }^{\circ}$ समेक्खिद ${ }^{\circ}$ R. ₹ कनुअ before this B. N. For हदअ L. N. read कडअ; G. हढक; E. हदगग. \& B. N. read णिअभूमि before this; G. reads खु; अभूमिकुसलदाए $\mathrm{H} . ;$ for भअ \&c. P. has भथेन अविलोलसेस \&c. B. N. read भअविलोलसेणतणूकद़परिं; G. om. तणूकद् and places this after पत्थिदेसु; E. has सोसीक for सेणतणूकंद़परिं. ५ सभघं P. G.; सकं सकं विसअं अभिप्पत्थिं. B. N. reading पस्थिवेसु and omitting सकं...न्तेसु which follows; E. agrees, only omitting अभि; G. agrees reaciing विसयं for विसअं and substituting सअलसामन्तेसु for पर्यिवेसु in B. N.'s reading. Fur पुणिणदत्त B. reads पुरुदू , M. R. पुरुसद ${ }^{\circ}$ For the next name B. E. read हिझ्ञरात, R. डिद्निरात, N. G. डिद्निराद. ६ भाउरा ${ }^{\circ}$ R. M.;... रायण. G.; for रोहिं. B. reads रीहि, G. रोहितश्व, A. P. रोहितक्ख; E. om. विजअवभ्म, G. reads विजयवं, E. reads पमुहेहिं. ७ B. N. om. अगिहि. For संजमिदो N. reads निगदिदो, G. णिगिहीदो, E. गिहीतो०

समिहार्थक：－चअस्स，भद्दभट्पमुहा किल देवस्स चन्दु－ त्तस्स अवरत्ता मलअकेनुं समस्सिदेति लोए मन्तीअदि। ता कि णिमित्तं कुकविकिद्णाडअस्स विअ अण्णं मुहे अण्णं णिन्व－ हणे।（ क）

सिद्वार्थक：－वअ₹्स，देवगदी़ेँ विअ असुणिद्गदीए णमो चाणकणीदीए।（ख）

समिद्वार्थक：－तदो तँदो।（ग）
सिद्वार्थक：－तदोपद्धुदि सारसाहणसमेदेण इदो णिकमिअ अज्जचाणकेण पडिंनेण्णं सअलराअलोअसहिअं असेसं मेच्छ－ बलं।（घ ）
（क）वयस्य，भद्रमटप्रमुग्ताः किल देशस्य चन्द्रुगुपस्स अपरक्ता मलयंकतुं समाश्रिता इति लोक मन्ड्यते। तरिक निमित्त कुकविकृतनाटकस्सेखन्य्यन्मुख्डजन्य－ निर्विहणे।
（ख）वयस्य，देवगत्या इव अश्रुतगल्यै नमश्राणक्यनील्यै।
（ ग ）ततस्ततः।
（घ）ततःः्रभृति सारसाधनसमेतेनेतो निष्कम्यार्यचाणकयेन प्रतिपन्नं सकल－ राजलोकमहितमश़षष म्लेच्छबलम् ।

चन्द्उत्तस्सेति। चन्द्रगुने अपरक्ता इल्यर्थः। झोपे पप्ठी।
१ चन्द़सिरिणो．B．E．N；this and six following speeches are wanting in R．२ B．N．read समास्तिद़ात्ति，C．समा．．．द़त्ति，E．सम．．．दात्ति；for लोए P．reads लोओ．₹ $0 \mathrm{~m} . \mathrm{P}$ ；एद़ं after this B．E．N；किद़ omitted by B． and for it N．reads किअ and E．कस．．．，B．N．add त्ति at the end of the sentence．४ B．N．add सुण दाव beforethis；C．reads for this दि़्वणद़ी， E．देव्वग，${ }^{\circ}$ omitting．विअ ．．．गद़ीए；B．N．E．add अज्ज before चाणक．H． reads देवणदीए．५ ततो तनो G．；वअस्म before this B．N．E．G．६ वअस्म before this B．N．which aloo read पहुद्वि；E．has वअस्स तड़ोपभूद；for साहण，B．N．read साधन，${ }^{\circ}$ and समेदेण for समुदाषण；तदो पहूदसारसाहण ${ }^{\circ}$ \＆ec．H．ง पन्नं G．；${ }^{\circ}$ वन्नं E．；for what fullows．B．N．read अराअलोअं असेसराअबलं；E．सरायलोयं असेसरायबलं．

## मुद्राराक्षसे

समिद्वार्थकः- वेअस्स, कहिं तं। (क)
सिद्वार्थक:-जिएं एदे
अदिस अगुरुएण दाणपद्पेण दन्त्ती संजलजलढ़ीला उब्ममन्तो णद्निद्दि।
कैसपहरभएण जाअक्पोत्तरंगा
गिहिंद्दजअणसद्दा संपअन्ते तुर्गा ॥ ₹ ॥ (ख)
समि:द्वार्थक:-वअस्स, एदं दावर चिट्ठदु। बत्रा सव्चलोअ-
(क) वयम्य, कुन्न तत्।
(ख) यँच्रे
अतिशयगुरुकेण दानद़्रेण द़न्तिन:
सजलजलद़नीला उद्रमन्तो नढ़न्ति।
कशाप्वहारभयन जातकम्भोत्तरगाः
गृहीतजयनशब्दाः संपतन्ति तुरद्धाः ॥ ३॥
(ग ) वगस्य, एतत्ताबत्तिप्षतु। तथा सर्वलोकप्रत्यक्षमुनिझ्शताधिकारः स्थित्वार्य-
अतिशयेति। जातकम्पा अत एवोत्तरङ्नाः। कशातःडनभयेन अल्यन्तं कम्पमानार्वपल्गश्राः। गुहीतजयनझाबद़ाः जयनं जयस्तस्य शान्दः गुहीतो ज्ञातो जयनझाहढ़ो यैस्ते तथाभूता: जयघोषणां श्रुष्वा सर्वत: संपतन्तीत्यर्थ: ॥ ३ ॥

१ वयस्स P.; तं om. in B. G. N. २ वअस्स before this in B G. N. ₹ दत्तिणो P. ४ सुजं. E.; for णीला B. reads लीला; E. णीलो. For उब्भमन्तो B. has उठ्वहं, G. ओव्वम , N. E. उठवनन्तो, P. उम्भमन्दो; for णदुन्द्रि B. E. N. G. read णदुन्ति; A. ${ }^{\circ}$ न्ती. ५ पहरण. A. P.; भयेण G.; जायकम्पणुराआ G.; M. has जायकम्पाणराअ (?); B. N. जाअकम्पातुरन्ता. ६ गहिद B. N. G.; गहिअ E.; जयणशाद्दा. G.; for संपअन्ते B. N. E. read संपदन्ते; M. संपअन्ति तुलंगा; संपवन्ते H. ७ एव्व A., सब्वं B. N. G. E. of which last two read ताव for दाव. For तहा M. has तह, P. जह, B. G. N. तधा; B. N. have सर्व्वलोअस्य.

## पच्चकं उजिझ्झआहिआरो चिद्दिअ अअचाणको किं उणो वि तं एँचव मन्तिपदं आरुढो। (ग)

सिद्वार्थक:-अई मुद्वोसि दार्णां तुमं जो अमचरक्ससेण वि अणवगाहि अपुबनं अजचाणकचरिदें अबगाहिद्युमिच्छसि । (क) समिद्वार्थक:-वअस्स, अमचरक्समो संपदं कहिं। (ख)
मिद्वार्थक:-तंसिंस भअविलोले वट्टमाणे मलअकेदुकडआदो णिण्कमि अ उदुम्नरणामहेएण चरेण अनुसंधिजमाणो इदं पाडलीउत्तं आअद़ोंच अझचाणक्स्स णिवेदिद़ं। (ग)

चाणनयः कि पुन fि तंद़्व मत्रिपद्माहु ढ़ः।
 क्यस्य चरिनमतगाहितुमिच्डमि ।
( ख) इयम्य, अमात्यराक्षमः मांप्रतं कुत्न।



ง चिभा. E., after this G. E. M. adl चिरं; B. N. read भर्विअ कधं for चि. Fin किंुुणो, B. N. ruad पुणो, (i, E. किमुणो. २ पन्व. P.; जेब्न C.; जेव B. N. Fur तं णुच्व E. has दूं and मन्तिपयं after that. ₹ वअस्स before this B. N. (i. E., अर्व A.; अर्प (?) G.; अद़. B. N. E.; सि um. in MI. E; after ढ़ण्णiं in B. N; तुमं between सि and ढ़ार्णा (i; B. . . om. वि; for अणवगाहिअ (i. has अणअवगाहिअ, 1.N. ... अणवर्गाद़, E. अणवगाहिद; L.
 8 अध before this and दार्णी for संपद्ं after this in B. E. N., ч वअस्स सोक्तु beture this in B. E. N..; वअस्स only in Ci, for भ $\ldots$ ल B . N. reml पलअकालाहलं; (i. भय्यवं; E. भवलकालाल. And for व...ण B. N. वढ्ढमाणे, M. प्रवहमाणे. ६ णिक्रव. E. For उ...₹ P. reads उडमबर्र, B. N. उन्दुर, E. उन्दुदर. Fir हमणु B. E. N. धेण्ण, G. धयेण; अनुमरन्तो fur अनुमंधिज्ञमाणो B.; अनुसरीयमाणो N. E ; अनुसंधिय (i.; अनुसंधज ${ }^{\circ} \mathrm{I} ., \mathrm{ff}$ इ इ...त्त B. N. इमं जह्व कुसुमपुरं; E. इमं जब कुसुमवुरं; C. इमं पाडलिउत्तं, P. इड़ं पाढलिउत्तं. For आअद़ो, P. has आयद़ो, B. N. आगदो.

समिद्वार्थकः-वंअस्स, तहा णाम अमच्चरक्खसो णन्द्रशज्जपचाणंअणे किद्व्ववसाओ णिकमिअ संपदं अकिद्त्थो पुणोवि इँमं पाडलीउत्तं आअद़ो एव्ण। (क)

सिदार्यकः-वअस्स, तकोमि चैन्द्रादाससिणेहेणेति। (ख) समिद्वार्थकः-वैअस्स चन्द्णदासस्स मोक्खं विअ पेक्यामि। (ग)

सिद्धार्थक:-कुदो से अधण्णस्स मोक्खो । सो क्खु संपदं अज्ञचाणक्स्स आणतीए दुवेहिं अह्झेहिं बज्झहाणं पवेसिअ वाबादइ弓द्वो। (घ)

समिद्वार्थक:-( सकोधम् । किं अज्जचाणकस्स घाद्अजणो
(क) वयस्स, तथा नामामात्यराक्षसो नन्द्रराज्यम्रत्यानयने कृतव्यवसायो निएकम्य सांप्रतमकृतार्थः पुनरपीद़ं पाटल्पिपुन्रमागत एव।
(ख) वयस, तर्कयामि चन्दुनदासस्रंहेनेति ।
( ग ) वयस्स, चन्दृनदाससस मोक्षमिव प्रेक्षे।
(घ) कुतोऽस्साधन्यस्य मोक्षः। स खतु सांप्रतमार्यचाणक्यस्याज्ञप्या द्वाक्यामावाभ्य्यां वध्यस्थानं प्रवेइय व्यापादयितव्यः।
(ङ) किमार्यचाणक्यस्स घातकजनोऽन्यो नास्ति येन वयमीहशेषु नियोजिता
१ वयस्स. R. For तहा B. E. N. G. read तथा. २ णयणे. R. G; कदृव्व ${ }^{\circ}$ for किदघ्व ${ }^{\circ}$ E.; अकद़ ${ }^{\circ}$ for अकिद. ${ }^{\circ}$ B. E. N. ₹ इदद R; पाडलिं. G.; P. om. इमं; कघं befure इमं B. N; and जेब्व कुसुमपुरं (E. पुरे ) B. E. N.For एन्व G. reads जेबच, P. एव. \& ${ }^{\circ}$ दासस्स B. E. N.; सिणेहेणत्ति B. E. N. P.; सुणेहेंेत्ति. R. ५ सचं चन्दणढ़ासरस सिंगेंणन्ति। अथ after this B. E. N. (om. सचं and reading अध for अथ ); On. विअ B. E. N. G.; पेक्ससि for पेक्खामि B. N.; पेक्शिखट्ट (?) E; R. reads दोकिखंिक for मोक्कंविअ. ६ वअस्स before this B. E. N. G.; कुतो P. ט क्क्य R; after दुवेहिं M. has वि; B. N. G. वि; E. घातगजणेहिं; G. has अलेहि at the end of the sentence; R. reads वजहाणं. द वापाद ${ }^{\circ}$ G.; बाबादद्ब्वो E. P. ९ P. om. ₹स.; E. has अणणो after this instead of after घा...णो. For घादअजणो. E. has घादको, G. घाद़यअणो, R. घादृअअणो, B. N. घातअअणो.

## अण्णो णत्थि जणे अदे ईरिसेसु णिओजिआ अदिणिसंसेगु

 णिओएसु । (ङ)सिद्वार्थक:-चअस्स, को जीवलोए जीविदुकामो अ अचाणक्स्म आणणत्ति पडिंऊलेद्दि। ता एहि । चंडालनेसधारिणा भविअ चन्दणदासं वैज्झड़ाणं णएम। (क)

( इंल्युभौ निष्कान्तौ। )<br>प्रवेशक:।

( तत: प्रविशति रज्जुहस्तः पुरुप:।)

## पुरुपः

## छहग्गुणसंजोअदिढा उवाअपरिवाडिघडिअपासमुही। चाणकर्णतिरज़ रिपुसंजमणुजआ जअदि ॥ \& ॥ (ख)

अतिन्यंसेपु नियोंगे ।
(क) वयस्य, को जीचलोके जीवितुकाम आर्यचाणभ्यस्याइ़्रां प्रतिकूळ्यति। तंदेहि । चण्डालंखर्भारिणों भृत्या चन्दनदासं घध्यस्थानं नयावः।
(ख) छहुुणमंयोगटढा अभायपरिपाटीधट्तिपाशमुबीं।
च|ण₹यनीतिरज़ रिपुसंयमनोघघता जयति ॥ \& ॥
आअढ़ो एढ़ेतेति। तस्यागमनमश्लाध्यमित्यर्थः।
अथ कथंचिढ़गतिकतया चन्द़नढ़ासमोचनरभसेन समायातो राक्षस: साह्सी महाबीरः शास्रपाणिर्वशयितुमशाक्य इति तद्वस्ताच्छम्बं ल्याजयितुं

[^61](परिक्रम्याव्रलोक्य चे ।) एसो सो पद़सो अज्जचाणकस्स पुरदो उदुम्चरएण कहिदो जहिं मए अज्जचाणकाणतीए अमचरक्खसो पेक्खिद्वो। (विलोक्य ।) केंहं एसो क्खु अमचरक्खसो किद्सीसावगुण्ठणो इंदो एव्व आअच्छइ। ता जाव इ्मेहिं उज्ञाणपादुवेहिं अन्तरिद्ससरीरो पेक्यामि कहिं असनपरिग्गहं करेदि त्ति। (पर्रिक्रम्य स्थितः ।) (क)
(क) एष स प्रदेश आर्यचाणक्यस्य पुरत उदुम्बरकेन कथितो यत्र मया आर्यचाणक्याज्ञस्या। अमात्यराक्षसः प्रेक्षितव्यः। कथमेष खल्वमाल्यराक्षसः कृतशीर्षावगुण्ठन इत एवागच्छति। तघावदेंमिरुद्यानपादैंपरन्तरितशरीरः प्रेक्ष कुत्रासनपरिग्रहं करोतीति।

पुनरपि चाणक्य उपायमारचयति। छग्गुण इति। समागतं राक्षसमतिसंधातुं चाणक्यादिश्रोपायचिकीर्षया करे गृहीतामुदून्धनरज्जुं चाणक्यनीतित्वेन निरुपितवान्।

१ प...च om. iu B. E. N. G; च om. P; पदेसो comes after कहिदो in B. E. N; for पुरदो R. has पुरतो; B. E. N. om. it. For उ० B. N. G. read उन्दुरपुण; E. औदुग्बरएण मम; B. N. read चरेण before कहिदो for which B. E. N. read कधिद़ो. २ जिहं A.; जहं M. For पेक्सिए ${ }^{\circ}$ E. reads पिक्सि ${ }^{\circ}$ and for ${ }^{\circ}$ काणत्त्तिए before that ${ }^{\circ}$ काणीत्तिदीए. ३ कधं B. G.; काहें A. M. P.; अए. N ; om. in E. For रक्ख G. N. read लक्खं ${ }^{\circ}$ N. reads कदावरणो; E. किदावगुण्ठणा; B. किदावगुणणणो; G. किधसीं; R. कदसीसाबकुणठनों. M. has किदसीसावउणठणो. \& R. M. om. इदो; P. has एदों; for एव्व E. has एव; G. जे०्व; B. N. जेव. For आअच्छइ B. E. N. G. read आअच्छदि. For ता जाव R. has जाजयिब्व, P. ताअव. For what follows G. reads इहोलिं जुजाणपादपेहिं; B. E. N. read इमेटि जिण्णुजां, R. M. read पाअवेहिं. ५ अबवारिद B.; अन्तरिग. N.; अन्द्रिद्द M; for आसन M. R. B. N. read आसण and G. E. P. read परिग्रहं. ६ B. N. add तथा, G. E. अव before स्थित:.
( तन: प्रविशति यभानिदिएँ: मेग़ाब्रो राक्षसः । )
राक्षमः- ( सेाघम । ) कट्ं मोः, कप्टम् ।
उचिच्छैनाध्रयकानरेंज कुलटा गोत्रान्तरे भीर्गता
तामंबननुगता गतानुगतिकास्लक्कानुरागाः भजाः।

 अपि च!

पतिं ल्यक्ता देच्चं भुननपतिमुचँरभिजनं
गता छछट्रेण श्रीचृृपलमविर्नातेंब टृपरी।
सिरीभूता चास्सिन्किमिह कग्वाम लिग्मपि
प्रेयतन नो येपां विफलयति दैंचं द्विपदिच ॥ ६।
मया हि
देंने गते दिवमतदिध मेंत्युयोग्ये खँलेश्बरं तमधिक्यु क्यः म्रगतः।
उच्छिन्ना श्रय इति । आपैरैप्यस्माभिंद़े वोपहृत वौकृपफलैक्योग: परिट्यन: अथ अतः पर कर्त亏गप्रयत्नाभावात्किंक वा कुर्मः । वाशइड़ो भिन्नकम: उत्तमाहरद्नितैरछैः झाँवैरिवेति याबत्सीयते स्थातचयं प्रसक्तमित्यर्थ: ॥ ५॥

पतिमिति। उजैगभिजन: बंशो यस्य। छिद्रेण कपटेन स्थिं हृढमपि येपां नः प्रयन्नं द्विपदिव सात्रुवँदैवमेव द्विपद्भूत्वा विफलयति चेतिंक कुर्म: ॥ ६॥

देंने गत इति। अतद्विधः तत्स्बरुपानहंः मृत्युयोगो यस्य तस्मिन्देवे नन्द़े ड़िवं गंत मति शैलेश्वरं पर्त्रतकमििक्यावलम्ब्य सर्वा-

१ सशार्षा. B. ₹ सबाध्वम्. B. ₹ उच्छन्ना. B. E.; उटमना ${ }^{\circ}$ H., गोत्रान्तरम्. B. E. N. G. II. ם वल्य: E. which also read» उत्थिता fur उजिसता; G. reads भूरु for धूरु. ५ कि कुर्मस्त्वथवो P. C.; कर्मस्य R.; for अँ्नररिब B. N. read
 वृपली C ; गता सा श्री:झीधे H. $<$ किमह. B. ९ प्रयातुम् B. E. 80 योगे A. P.; योगम् k .

## तसिन्हते तनयमस तथाप्पसिद्धि-

देवंज’ हि नन्दुक्ररानुरसौं न विषः ॥ ७॥

## अहो विकेकरून्यता क्रेंच्छस। कुतः।

यो नथानपि बीजैनाइम धुना ग्रुश्रूपते स्सामिन-
सेपों वैंरिभिर्षतः कथमसौं संधासते राक्षसः ।
एँतावद्वि विकिकशून्यमनसा म्लेच्छेन नालोचितं
 तदिदानीमपि ताददरातिहंस्तगतो विनझयेन्त राक्षसभन्न्दग्रमेन सह संदंधीत। अथवा मम काममसलयंध इति वरमयोो न तु
र्थसिद्विप्रतिम्ठापनार्थ कृत: प्रयत्नः । अनन्तरं चाणक्येन गजज्यार्धपरिपणनप्रलोभनेन मत्तो विभेद्य स्वायत्तीकृते छन्मना विषकन्यया तस्मिन्पर्वतके हतेडस्य तनयं मलयकेतुमधिकृत्य कृत: प्रयत्न इल्यनुपङ्जः। दैवमेव प्रबलं किमनेन व्राह्मणमात्रेण कर्तुरु शाक्यमिल्यनादरेण विप्र इस्युक्त्तम् ॥७\|

यो नप्रानिति। बीजनाशामिति णमुलन्तं समूलं नप्रानित्यर्थः। अक्षतः हढगान्रः। सपष्टमन्यत् ॥ く ॥

संद्धीतेति। पूर्वोक्तार्थपरिट्यागेनासत्यसंधो जात इति अयशः मम कामं वरं प्रशास्तं इस्यर्धाछीकारे। अथवाशवद्ध: कद़ाचिद्दैवगत्या चन्ग्र-

१ दैंचो R. ₹ B. N. add मलयकेतोः after this. ३ जीवनाशाम ${ }^{\circ}$. B. E. N. $8^{\circ}$ सोगम् N ; for ${ }^{\circ}$ रक्षतः E . has ${ }^{\circ}$ रक्षितः. ५ For एुतावद्धि M. R. read ताबद्दुद्धि; B. E. H. इस्थं वस्तु; N. इट्थं बद्य. For शून्यमनसा B. has मूढमतिना. ६ पूर्वम् B.; सर्वम् G. H.; घूर्वस्यम्. E.; and N. reads सर्वास्मना क्षीयते. ७ हसं गतो भाशं गच्छेन्न राक्षसः \&c. E.; हस्तगतो वनं गच्छेद़ाक्षसो न \&c. B.; M. N. agree with our text omitting तु. ८ संधिं कुर्यात्. G.; संधिं कुर्यादिति B. E. N.; P. reads अथवा कामं ममासल्यसंध इति वरमयझो नतु रान्रोर्वंज्ननापरिभूत इति; N. वरमसमर्थ इति मे यझोे न हननायासेन शात्रुणा पराभूत इति; R. G. अथवा सकाममसल्यसंध इति बरमयरों न शत्रुणा पराभूत इति. M. agrees with R. G. reading न for स after अथवा and परम् for वरम्; B. reads अथवा काममसत्यसंध इति वरमयझो न पुनः शन्रुचचनपरिभूतिः; E. agrees reading न शान्रुणा पराभूत इति instead of न पुनः \&c.

शानुतश्चनपराभूत इति। (समन्ताद्वलोक्य सास्सम्।) एतास्ता देवेपादक्रमणपरिचयपवित्रीकृतलाः कुमुमपुरोपकण्ठभूमयः। इंह हि शाङांकपाँनमुक्तप्रशिथिलकविकाप्रग्रहणात्र देशो

देवेनाकारि चिंन्ं पजविततुरगं बाणमोक्षश्चलेपु। अस्सामुद्यानराजौ सितमिह कथितं राजमिस्तबिनेन्थं

संग्रत्यालोक्यमानाः कुसुमपुरभुगो भूयसा दुःख्यन्ति ॥९॥ तब्क नु गच्छामि मन्द्रमाग्यः। (विलोक्य।) भवतु। हृप्टमेतंीणांद्यानम् । अंत्र पविइय कुतशिच्चन्द्नदासग्रतृत्तिमुपलपस्से

गुपसंधानम्रसक्तिर्निर्म्, न तु शत्रुणा चाणक्येन वश्चनपराभूत इटयगो वरम । वश्चनेनैनेंभूंतन पगामूततया सुह्त्तमचन्द़नढ़ासतिपदुःखानुभवो न वरमिति भावः ।

शार्झाकर्पावमुक्त इति। शाई्झाकर्प।वमुक्त: अत एव प्रशिधिल: कविकाम्रम्रह: खलीनवल्गा यम्य अत एव प्रजविततुरगं यथातथा चलेपु लङ्ध्येपु स्वयमपि तुरंगबेगवग़ाद़तिचलेन ढेनेन पूर्व नन्द्रेन वाणमोक्ष़ः कृतच्चित्रमाच्रर्यमिति चल्ल्क्यवेधनकौगलमुक्तम्। स्थितं कथितमिति भाने त्त:। तैस्तद़ादि़िभि: राजमिन्नेन्दे़र्विना संप्रतीव्यं शून्या जार्णाध्व चिलोक्यमाना भूयसा वाहुल्येन ढु:खयन्ति डु:ग्लवन्तं कुर्वन्ति । णाचिप्ट्रचदावेन मतुपो लोपः ॥ ९॥



 For तुरगम् N. reads नुरगे, E. तुरगान्. ५ l. reads प需t. nuting राजँ as a variant. ६ om. B. N. ง मनु E ; दासस्य वृत्तान्त for दासम्नतृत्ति ${ }^{\circ} \mathrm{B} . \mathrm{N}$. E. (omitting स्य ); दासस्य प्रकृ้ . R. M. and G. (which also omits चिच् out of कुताश्यित् ).

## मुद्राराक्षसे

## अलक्षितनिपाताः गुरुषाणां समविपमद्शापरिणतयो भवन्ति

कुतः।

## पांरैरद्धुलिमिर्नवेन्दुवदहं निर्दिंइयमानः शानै-

यों राजेव पुरा पुरान्निरगमं राज्ञां सहस्तैर्टृतः।
भूयः संप्रति सोडहैंमेव नगरे तन्रैव वन्टयश्रमो
जीर्णोद्यानकमेप तस्कर इव त्रासाद्विशामि द्नुतम् ॥ ?०॥
अथवा येपां ग्रसादादिद्ममसीत्त एव न सन्नित्ति । (नाय्येन प्रविशय(वैलोक्य च ।) अहो जीर्णोद्यानस्यारमणीयता। अन्र हि

विपर्यस्तं सँधं कुलमिव महारम्भरचँनं
सरः शुष्कं साधोर्हुदयमिव नाशेन सुहुदाम्। फलैहींना वृक्षा विगुणनृंपयोगादिव नेया-

स्तुणेइछन्नाँ भूमिर्मतिरिव कुनीतैरविदुपः ॥ ?? ॥
अलक्षितनिपाता इति। अतर्कितागमाः।
विपर्यस्तमिति । महारक्भा रचना श़िल्पं यस्य सौधस्य महारक्भारचना धर्मादिपुरुपार्थक्रिया यस्य कुल्स्य । अविदुपो मूर्खस्य मति: कुनीतैः क्षुटनयै: कपटोपदेहैरिव। अत्र जीर्णोय्यानवर्णनठ्याजेन सौधकुलाद़ीनामुपमया नन्द्रुलविनाइस्तेन सह्द्दयपरिशोपः मलयकेतुयोगात्स्वनयवेंफल्यं मल्यकेतुमतिविमोहकभागुरायणकुनीतिंच्चेत्येते अर्थाश्च धन्रनिता: ॥ ? ? ॥

9 (परिक्रम्य स्वगतम्) अहो before this $\mathrm{B}, \mathrm{N}$; with this agrees. G. omitting स्वगतम; and E. keeps ouly अहो out of this. For अलक्षितनि ${ }^{\circ}$ B. E. N. H. read अलक्षितोपनिं; B. N. H. read विभाग between दरा। and परिणतयो; $G$. only वि. २ सोयमेव. P.; चध्यैः सम: for कन्धश्रम: H. з रीर्णोद्यानकमेकतस्कर इव. E. \& For न सन्ति. R. M. read संप्रतिं; P. Q. read न संत्रति. צ इ इय विलों B. N.; स्यानभिर ${ }^{\circ}$ for स्यारमणीय ${ }^{\circ}$ B. N.; ${ }^{\circ}$ स्य र ${ }^{\circ}$ Q. P.; स्य निराभरर E. H. ६ तथाहि A.P. ७ वचनम्. G. ८ शुक्रम्. P.; सुहदः for सुदृदाम A. H. B. N. ९ विधि. B. E. H. و० तृणेशछन्नः कुर्यां मति G.; for कुनीतरर कूनीतेर N. G. R.; कुनीतैव विदुपः H.

## अपि चै।

क्षताइँनां तीक्षैणः परशुभिखदय्रै: क्षितिरहां
रुजा क्रुन्तीनामविरतकपोतोपरद्दिंतः।
सनिर्मोकचछछछद्: परिचितपरिकेशक्रेया
श्वसन्तः शाखानां र्रणमिव निवधन्तन फणिनः ॥?२॥ एते च तपस्खिंन:

अन्तःररीरपपरिशोपमुदल्रैयन्तः
कीटक्नति मुतिभिरर्नमिवोद्दमन्तःः।
छायावियोगमलिनां व्यसने निमग्रा
चृक्षाः इमशाननुपुपन्तुमिव म्रवृत्ताः ॥ ?३॥
क्षताझानामिति । उदृग्रकृमभृतां अल्यन्तगुण्कानां रूजा कूजन्तीनामिवेति गम्योत्मेक्षा। परिचितपरिंहानिमित्तकृपयेंबेति फणिनां स्वाभाविकं ग्वसनं कृपाहेतुत्वेनोट्रेक्ष्यते। यथा केचित्कृपालवः परिचितजनानां रुजा क्विश्यमानानां तीक्षगशम्न्रण्रणन्क्रपया डु:खेन निश्नसन्त: पटच्छेढ़ेर्निबंन्नन्ति तद्वदित्युत्प्रेक्षा ॥ ?२॥

अन्त:श़रीरेति । तपम्विनो ड़ीना जलसेकाभावान् अन्त:योपपुपद़र्शायन्तः कीटक्षतिम्मुतिमि: कीटक्षतिरन्ध्रनिर्य/सैरम्रमश्रु उद्वमन्त इव छायावियोगेन निष्पर्णतया छायाभावेन मलिनाः झुण्का इ्यर्यः। वृक्षाइडायावियोगमलिना आतपकिएा ह्यसने निमग्ना: नन्ट़बन्धव: इव नन्द़ानां इमशानं तंत्रैं विद्यमानमुपगन्तुं प्रवृत्ता इचेत्युत्येक्षा ॥ १३ ॥

9 B. N. add अन्र aftur thic. ? क्षनाओनाम् R. N. H.; अन्यहीनाम्. E.;
 X.: ' सिनो. E. \& ${ }^{\circ}$ मुद्दार P. N. H., 'मुद्रार A.: 'मुपाश्र B. प कीटक्षतिं शुचमिवातिगुर्ष वहन्त: B. E. ... (3. II.; for क्षति in mer text P. has क्षत. ६ मलिनैन्य्यमननैन्निमम्नाः C.

यांबद़सिन्विपमद्शापरिणामयुलु भिन्नशिलातले मुहूर्तमुपविशामि।( उपविश्याकर्य च ।) अये, किमिद्मसिन्काले पटुपटहशब्दमिश्रो नान्द्रीनादेः। य एप

## ग्रममृद्र亏्ञ्रोतृणां श्रुतिपथमसारं गुरत्तया

 बहुत्वात्र्रासादैः सपदि परिपीतोज्झित इव।असौौ नान्दी नादः पटुपटहराब्बधननियुतो दिशां द्रक्षुं दैँघ्यं प्रसरति सकौतूहल इव ॥ ?४॥
( विचिन्य ।) आं, ज्ञातम्। एप हि मलयकेतुसंयमनसंजातो राजक्रुलस-( इस्यद्धोंत्ति सास्तूरमे।) मौर्यकुल्साधिकपरितोपं पिशुुनयति । ( सबाष्पम्।) कृषं मोः, कष्टम् ।

याबद़िति। विपमढ़ापरिणामवब्सुलमे विपमद़शा संप्रति सुल्रमा अतकिंतोपनता तथेटें शिलातलं दैवालघघमिलर्थ:।

प्रमृद्रन्निति। नान्द्धीनादो मङ्ञलतूर्येध्वनिः। अविचमानः सारः प्रसारो विसारो यस्य तमसारं संकुचितमिलर्थः। श्रुतिपथं गुत्तया प्रभूतत्तया प्रमृद्नन्पीडयन्। यथा संकुचिते रन्जे गुरुर्मुद्ररादिः प्रविशंस्तटुपमृद्राति तद्वदिलर्यः:। वहुपीतं जलादि यथा उद्रिरन्ति तथा अन्नरमान्तं नान्दीनादृं प्रतिध्वनिव्याजेन सौधा उडििरन्तीवेल्युद्पेक्षा। दिशो दैर्घ्य प्रप्टुमिति सकलदिग्न्यापित्वमुक्कम् ॥ ३४॥

सासूयमिति। एप नान्दी़ीनादः। मौर्ये राजशाण्ं बक्जुनसूयत।
१ तद्घाव ${ }^{\circ}$ B. N; अम्नाग्र for भिन्न B. N.; भम्न E. ₹ B. N. E. H. read अये तर्किमयमाकस्मिकः राङ्बपटहाव (Om. E.) मिश्रो नान्द़ीनाद: श्रूयते; A.P. G. in our text read निनाद़: for नाद!:; R. G. read तत्किमिदम् \&cc. ₹ प्रमृदन् M.; प्रमभन् R.; प्रकुर्वन् B.; प्रगृहन्नन N. ४ अहो B; महान्. B.; रहो E. for युतोษ दैधर्य दष्टुम् B. N; हलमिव for हल इव R. M. ६ आं B. N. after which A. P. have भवतु and G. भवत्वेवम् instead of ज्ञातम्; R. for एप हि reads य एप and B. N. read कृत for संजातो. $ง$ सासूयम् om. B. N.; कौ सा A. P.; कौनाधिकमू G.; कोनाधिंक खलु E.; मौर्यस्य कुलस्य परि ${ }^{\circ}$ G. E.; मौर्यकुल्ग्य परिं A. P. e R. M. om. कष्टं...प्टम्.

## भावितोस्सि श्रियं सत्रोराभिनीय च दूर्शितः।

 अनुभावयितुं मन्ये यलः संप्रति मां विधेःः ॥ १५॥ पुरुषः-आसीणो अंअं। जान अजचाणकादेसं संपाद़ेमि। (क)( र้श्कसमपइयनिव तस्य।प्रतो रज्नुपाशेन कणठमुनु:्राति।)
राक्षसः - विंलोक्य।) अये, कथमात्मानमुद्धभात्ययमहमिव दु:शितस्तपसी। भवतु। पृच्छाम्येनम्। भर्द्र, किमिद्मनुप्टीयते।

पुरुषः-( सबाप्पम्। ) अंज, जं पिअवअस्सविणासदु:खिदो अलारिसो मन्द्भग्गो अणुचिट्टादि। (ख)

## राक्षसः - ( अंटमगतम् । ) पथममेव मया ज्ञातं नूनमहृमिवा-

> ( क) आसीनोडोडम्। याइदार्यचाणन्योद़ेश़ं संपादयामि ।
> (ख) आर्थ, यधियवयस्यविनाशकु:खितोऽस्साहोो मन्दूभाग्योज्नुतिशति।

अनुभावयितुमिति। चन्दृनद़ासविपद्विमोक्षानुरोधेनेदृ मिव विधिकलादागल्य गले पतितमिति भाव:।

ร ${ }^{\circ}$ नोषि P. M.; ${ }^{\circ}$ तोम्ति A ; श्रिया fur श्रियम् M. R. २ बिना B. ₹ इमो M.; अयम् C. E; after this B. N. have ता before जाव; © कस्स आर्णांत्र for

 E ; स्वगतम् after this in B. N. After कथम् B. N. read अयम्; (G. hals अनुवधाति, P. उपब०ं for अवम् bere B. E. N. read नृनम् ६ B. N. reand before this उपसृत्य. प्रकाशम्। भद्भ; E. simply उपमृल्य. ७ Om. E. M. R; अज om. G. M. R. P; बयस्स fur बअस्स li. For दु:शिदों E. has हुकिखदुं। and for अहारिसो A. P. अम्मारिसो. For भग्गो i. ... real भाओ अनुर्चिं.


# तस्त्तपस्वीति। ( प्रकाशम ।) हे व्यसनसन्रह्मचारिन्, यदि न गुह्यं नातिभारिकं वा ततः ओत्रुमिच्छांमि । 

पुरुषः-अज्ञ, ण रहस्सं णादि गुरुअ। किंदु ण सक्णोमि पिअवअंस्सविणासदुक्खिद़हिअओ एतिअमतं चि मरणस्स कालहरणं कादुं। (क)
 सीनाः ग्रत्यादिइयामहे वयमनेन। (पकराशम् ।) भद्र, यदि न रहसं नातिगुरु० तच्छो तुमिच्छामि।
(क) आर्य, न रहसं नातिगुरुकम्। किं तु न शक्कोमि प्रियवयस्यविनाशटु:खितहृद्य एतावन्मान्रमपि मरणस कालहरणं कत्तुम् ।

हे ठ्यसन इति। ठ्यसनसब्रह्मचारिन् समानठ्यसन। भारिकं भाईवत्। मत्वर्थीयप्टन्। यदि नातिभारिकं नातिमहत्तहिं कथयेत्यर्थः।

प्रत्याद्विश्यामह इति। प्रत्यादेशः प्रतिपेधः। उपालभ्भामह इति यावत्।
१ B. N. add अयम् before आर्तः and om. इति after तपस्वी and read instead भवतु पृच्छाक्येनमू; E. has both इति and भ...नम्, G. also-reading भवतु नामैनं पृच्छामि; For हे further on B. N. read भद्ध; स om. in R. and न om. in B. N; for गुह्यम् E. has रहस्यम्; R. E. M. om. वा. २ B. has after this किं ते प्राणपरित्यागकारणम्. ₹ निरूप्य before this B. N. A. After रहस्सं B. N. read ण वा अतिगुं, G. णच अइगु ${ }^{\circ}$, E. णयाअइग. ${ }^{\circ}$ For किंदु B. E. N. G. read किंनु; सक्र्णममि for सक्फोंमि A.P.; राक्फणोमि. G.; सक्रणोमि B. N. \& P. reads वअस्सस्स; B. वस्स (?); E. om. the word and reads further on ढुक्खियसरीोो; अच्ति ${ }^{\circ}$ for एत्ति ${ }^{\circ}$ R; for वि B. E. N. read पि, G. पिअ; P. reads एत्तिअमेतं चि and E. कातुं for कादुं. ५ A. M. P. R. om. आष्मयं ; E. om. नि...म्; B. N. read कट्टमेतेकु; E. reads व्यसने for व्यसनेपु. and B. E. N. G. H. read परवदुदा ${ }^{\circ}$ for परकुदा ${ }^{\circ}$. M. R. G. om. प्रकाशम्; P. om. that and the rest of the speechalso. v For गुरु R. reads गुरुकं, G. गुरुंक वा; B. E. N. read गुरु वा. For तत् G. E. read ततः; B. N. तत्पुनः; A. om. तत्. After इच्छामि. B. N. add कथ्यतां का गतिर्दुःखस्येति.

पुरुवः-अहो णिच्नेन्धो अजस्स। का गई। णिनेदे़मि। अत्थि दोंश एन्थ णअरे मणिआरमेट्टी विछुदासो णाम। (क)

राक्षसः— ( आत्मगनम् ।) अस्ति विष्णुदासश्वन्द्नद़ासस सुह्र । ( प्रकाशम्।) किं तस।

## पुरुपः - सो मम पिअवअस्सो। (ख)

राक्षसः — ( सहृ्पमात्मगतम् । अंये मियवयस इत्याह । अत्यर्न्तसंनिक्रपः संचन्धः। हन्त, ज्ञासति चन्द़नदासस वृत्तान्तण् । ( प्रकार्शैम, । भद्र, किं तस ।

पुर्पः -सो संपढ़ं दिण्णाभरणादिविहनो जलणं पवेसिडुकामो
(क) अहो निर्बिन्ध आर्यंग्य। का गतिः। निंदेद्यामि। अस्ति ताघदृन्न नगरे मणिकारश्रेपी विष्णुद़ादो नाम ।
(ख) स मम पियययस्यः


१निव्धो. E.; For गई B. E. N. G. read गढ़ी; B. E. N. add एसो before णिनेदेमि. २ B. E. N. om. दावव; N. has अद़ाव. For माणाआर E. has सोत्रयार. For वित्यु E. has जिन्हु, B. N. जिण्णु. For णाम 1'. has नामा. ₹ स्वर्${ }^{\circ}$ B. E. N.; for विण्णु B. E. N. read जिण्णु; for मु...तस्य B. E. read परं मिन्रम्; N. परममुहऩ। मकाशम् ॥ बाढमर्ति तस्य किम्; G. lans मुहून ।
 म्रकाराम् II ततम्नय किम्. \% ()m. A; for नम li. reads मह. For सो मम E. has स मे. U. Om. E. ६ हन्त before this B. E. N.; अल्यन्त om. E. अल्यन्तम्. P'; मंनिकृष्यंबद्व: B. N., हन्त here om, B. E. N. M.; स्य in सस्य om. G. ७ प्र-स्य om. B. N. (i. II.; म्रकाशम्। नतम्तनः M. M. $\leq$ सब्राप्पम् before this and this after संपट़ं D. N; E. has मोंब; fur ड़िणाँ B. E. N. (i.
 for पवेसि B. E. N.. G.

पअरादो णिक्षन्तो। अहं वि जाव तस्स असुणिद्वनं ण सुणेमि ताव अत्ताणं उब्चन्धिअ वावाद्इद्दुं इंसं जिण्णुज्जाणं आअद़। (ग)

राभ्षसः-भद्र, अंग्रिप्रवेशे सुहद्से को हेतुः।
किमौषैंधपथातिगैरुपहतो महाव्याधिमि:
पुरुज्ञ:-णंहि णहि । (क)
राक्षस:-

## किमयिविपकर्प्पया नरपतेर्निरस्तः ऊ्रुधा।

गुरुष्वः-अज, सन्तं पॉवं सन्तं पावं। चन्द्उत्तस्स जगवदे ण णिसंखा पडिवत्ति। (ख)

अहमपि यावत्तस्याश्रोतवं्यं न शणोमि ताघढ़ात्मानमुद्धध्य व्यापाद्यितुमिदढ जीणोंघानमागतः।
( क) नहि नहि।
(ख) आर्य, शान्तं पापं शान्तं पापम् । चन्द्रगुप्त्य जनपदे न नृशंसा प्रतिपत्तिः।

किमौषधपथातिगैरति । अचिकित्समहाठ्याधी राजकोधोऽगम्यगुरुदारादिप्रधर्षणमप्रतीकार्यसुह्टद्विनाइांचैतान्यात्मघातनिमित्तानीति भाव:। रोगाæान्ततया तस्य न मरणठ्यवसाय इल्यर्थः।

9 For णिकन्तो R. E. read णिक्नन्दो after which B. N. read ता before अंशचि, B. E. N. G. read अहंवि and G. reads ता after this. For जाव P reads जाव; B. N. read पिअवअस्सस्स before अनुणिदबवं. For सुणेमि M. R. real सुणोमें; G. E. सुणामि. For ताव R. has दाव; E बाव. E. continues with अताणयंवाबादेढुं; G. अप्पाणं उठचन्धिअ बोवादढुं; B. N. read वावादेसित्ति; A. P. वाबादीयुदुं. २ इंद्ध M.; जिण्णोजा ${ }^{\circ}$ P. For आअदो P. G. E. read आगदो. ₹ B. E. N. G. read अथास्रिश्र and B. N. read तब before सुहुदः and om. ते. ४ पधि B. N. ч.R. G. E. om. one णहि and B. E. N. read अज before this. ६ कन्यया P. ७ सान्तं वानं G. which and M. and R. om. one स...वं; E. has only अज स (?) चन्द्ं ; B. N. read पदं णत्थि; before चन्दृं G.; संब्बं ${ }^{\circ}$ वदेसु अणिं for ${ }^{\circ}$ बदे़ण णिं ${ }^{\circ}$ B. N.; बढ़े अणि G. E. For पड़ि ${ }^{\circ}$ E. has पडिबत्ति, A. पडिउत्ति, P. पडिबुत्ति.

राक्षसः-( सावेगमात्मगतम । चन्द्नदाससं ग्रियमुहुदिति तद्विनाशो हुतभुजि ग्रवेराहेतुरिति यत्सत्यं चलितमवास्ते युक्तर्नेहपक्षपाताद्युद्यम्। (प्रकाशम ।) तद्विनारां च ग्रियसुहुद्वत्मलतया मतैब्ये ब्य वसितस सुचरितं च विस्तरेण श्रोतुमिच्छामि।
(क) शान्तं पापम्। अभृमिः खल्वेषोऽविनयस्य।
(ख) आर्य, अथ किम्।
अवशोडप्रतीकार्यः ॥ १६॥
चलितमेवास्त इ़ि। चलितमास्त इति यन्तन्युक्तमेवेति व्यवहितेनान्न्यः। तद्विनाशमिति। मृत्युं च सुचरितं च विस्तरेग ओ्रोतुमिच्छामि।
ร किमयमन्यनारी B. N..; कथय किं कुमारी P. किमुन चारनारीजनम् H. ₹ अज्ञ शान्नं वाबे for this in G. and स...वं twice B. N. For अभू मि M. R. Q. E. अभूमी; P. ${ }^{\circ}$ मि:; ग्य विणअ णिधणणस्म सेट्टिजणस्त्न विमेयदो जिणणुद़ासस्स for एगो अविणअम्म B. N; with this G. agzers reali.g एमो or एस and anding बर्मीकहस्म before सेड्हि and E. agrees cmitting all between


 हुनभुक्यवे गहे नुर्रिनि यन्मय्यमाकुलित हृवास्मि E. Our text is what occurs in Ci. except प्रवेग for पनेंशहेनु: and मे before चलिन ${ }^{\circ}$ ( with this M. arrees ) and वराम्नि for वाद्मे; A. agrees with our toxt, reating सुहाहिनाशोस्य

 यातिना हृयेने H. ६ For यु...गम् P. N. E. real सुह्क्संहपक्षपानिना हुययेन. A. P. add after this तद्यारन्निपुणतरं हृच्छामि. ७ For all between this and

## पुरुषः-अंद़ो अवरं ण सकोमि मन्दुसगगो मरणस्स विग्घम्डु-

 प्पादेदुं। (क)
## राक्ष्षलः-मद्रै, श्रवणीयां कथां कथय ।

पुर्हुः —कां गई। किं कादृव्वम्। एसो क्खु णिवेदेमि। सुणोदु अञ्जो । (ख)

## राक्षसः—भर्द्र अवहितोऽसि।

पुरुणः - अतिथ एत्थं णअरे मणिआारसेट्टी चन्द्नदासो णाम। (ग)
राक्षसः-( सविपाद्मार्मर्गतम् 1) एतन्तदपावृतमसच्छोकढ़ी-
> (क) अतोऽपरं न शक्कोमि मन्द्भाग्यो मरणस्य विद्नमुत्वाद़यितुम्।
> (ख) का गतिः। किं कर्तव्यम्। एष खतु निवेदेयामि। शृणोत्वार्यः।
> ( ग ) अस्ति इह नगरे मणिकारश्रेष्ठी चन्दननदासो नाम।

प्रकाशम् B. N. read भद्द तस्यापि तव सुह्दः;; E. agrees reading प्रियसुहुद़ः सुहृद्बस्सलतया श्रोतव्यचरितस्य; R. G. read as in the text, G. readiug however श्रोतन्य for मर्तंब्ये and R. reading तस्य before सुचरितमू and मन्तव्ये (?) for मर्तथे; भद् तस्यापि तव सुहद़ः : हुहद्दार्सलतया श्रोतन्यं सुचरितं etc $H$.
q Before this B. N. E. read अज, P. अहो; for अढ़ो P. has इदो and for अवरं E. अपरें; R. om. it. For सक्णोमि A. has सकुणो, ${ }^{\circ}$ G. सकोणो, ${ }^{\circ}$ E. सकणो. For म...गगो R. reads मन्द्धभाग्यो, B. G. N. मन्द्धभाओ.; E. om. स्स in मरणस्स; R. seems to read विह्लं for विग्यं; and G. E. विघं; E. also has उपददेदुं for उप्पां. २ Om, B. E. N. G. R; for कथय B. E. N. G. read कथगतु अऩ्दुख़ः. E. reads before this श्रनणीयाः कथाः. ३ A. P. read before this अहो णिबबन्धो. For का गई B. E. N. read का गदी and om. किं...बवं; G. reads कढ़वं. For सुणोदु M. P. G. read सुणादु; B. E. N. णिसामेदु. \& RM. om. सद्ध; B. E. N. G. read दत्तानधानोस्म. ५ B. N. add before this जाणादि अजो; E . has एतथ जाणादि जेंव अजो; for एुथ्थ M . has इतथ and E . इह. After णअरे G. E. have पुफ्फडराणि ( पुर्रनि E.) वासी; पुप्फचत्तराणिवासी H. ६ दंदे स्वगतम् G ; in एतत्र, ${ }^{\circ}$ P. om. तत्; G. reads अपाकृतं aud E. अपावृत्त. For सोक B. N. read विनाश; A. P. om. दी़क्षा and B. N. add ग्रकाश and E. प्रवेश before द्दारंर.

क्षाद्वारं दैंतेने। हृद्य, सिरीभव। किमपि ते कप्टतरमाकर्णनीयमस्तिं। (प्रकाशम् ।) भद्र श्रूयते मित्रवत्सलः सांधुः । किं तस्स।

पुरूषः-सो एदस्स विक्बुदासस्स पिअवअस्मो होदि। (क)
राक्षस:- ( ख्वेंगतम्।) सोऽयमभ्यर्णः झोकवज्रपातो हृद्यस।
पुकूषः-तदो विह्लुदासेण वअस्ससिणेहसरिसं अज्ज विण्णबिंद़ो चन्दुत्तो। (ख)

## राक्षस:-कथयं किमिति ।

प्रुक्षः:-देव, मह्ं गेहे कुडुम्नभरणपज्ता अत्थवत्ता अत्थि। ता एदिणा विणिमएण मुश्चिज्जदु पिअवअस्सो चन्दुणदासो त्ति। (ग)

राक्ष्सः - ( स्वगतम् ।) साधुं भो विष्णुदास, साधु। अहो, दर्शितो मिन्नर्नहः। कुतः।
(क) स एतस विष्णुद़ासम्य पियन्यस्सो भवति।
(ख) ततो विण्णुद़ासेन वयस्ससेह सद्धरमद्य विज्तश्सन्द्रुगुपः।
( ग) देन, मम गेहे कुटुम्बभरणपर्यापार्थनत्तास्ति। तदेतेन विनिमयेन मुच्यतां प्रियवयसश्नन्द्नदास इति।

शोकढ़ीक्षाद्वारमिति। शोकदी़ाक्रा शोकानुभवनियमस्तद्वारमागमनमार्गः।
s ंनेन A.; देँवेनाकृतम् E. which adds भद्ध before हृद्य and reads अनिष्ट for कृ. ₹ B. E. N. om. आस्ति; E. om. भद् after this and reals श्रृयते after मिन्र ; B. E. N. G. add स before साधु:. ३ Four ए...हत्लि B. N. read अ तस्स जिणु; E. क (?) तस्स जिणु; G. has जिणुण for विन्बु; P. om. वित्बुं; R. reads वियवगस्सो and C. E. read भोंदि; A. un. this whole speech. \& आन्मग${ }^{\circ}$. E.; for सो ...र्ण...B. N. real अयमलन्न:, E. अये अयमभ्यर्णा: B. N. add प्रकाशाम् II ततम्सतः. ५ बद़ा(!) for तढ़ो E. B.: E. N. have विअ befure वअस्म and B. N. र् after it. ६ विणनत्तो B. N. o Om. E.; स्वगतमू hefore this in G. $=$ For म... हे R. has मग्गेह, B. E. N. C. अध्थि मे गेह. For कुनुम्ब B. E. N. G. P. read कुटुम्ब; 13. N. reml पज्ताओच्धा तस्म; E. has अन्यमत्ता anl C. E. om. अधिय; R. has दा एदिणा. ९ विणिमयेण B. N. U.; विरिमण्देन (\%) E. For मु...दु A. P. E. real मुच्चेदु; B. N. G. गुछहुद्; B. E. N. have मे after मु . 90 G. has अद्र before this; B. N. om. भंग.

# पितृन्पुत्रीः प्रन्रान्परवदभिहिंसन्ति पितरो 

 यद़र्थ सौहार्द सुहादि च विमुश्चन्ति सुद्द्ः। प्रिंयं मोक्णुं तद्यो व्यसनमिव सद्यो ब्यवसितः कतार्थोडयं सोरर्थस्तव सति वणिक्वेऽपि वणिजः ॥ १७॥ (प्रकाशम्। ) भर्द्रे, ततस्तथाभिहितेन किं प्रतिपन्नं मौर्येंण।पुरुषः - अंँ, तदो एवं भणिदेण चन्द्डत्तेण पडिभणिदो सेट्टी विक्बुदासो-6ण मए अत्थस्स कारंणेण चन्द़णदासो संजमितो, किंदु पच्छादिदो अँणेण अमचरक्खसस्स घरअणोत्ति
(क) आर्य, तत एवं भणितेन चन्द्रगुपेन प्रतिभणितः घ्रेछी विष्णुदासः ‘न मयार्थस कारणेन चन्दनदा़ाःः संयमितः, किंतु प्रच्छादितोडनेनाामायराक्षसर्य गृहजन इति बहुरो ज्ञातम्। तेनापि बहुरो याचितिनापि न सम्वितः।

पितॄनिति। तदिति सामान्ये नपुंसकं तघोसदो इति अनुप्रासलोभेन प्रयुक्तममें सोरर्थ इति पुँद्धिझ्देन निर्देश़ात्। तमर्थ ग्यसनमिव सीद्यूतपानादिठ्यसनमिव। तद्धि ठ्यसनिभिरतिप्रियतया दुस्यजमिति भावः।वणिक्वे ऽपि वणिजामर्थलोभ: सहुजो दोष इति भाव: ॥ ३७॥

و N. reads अ्रातृनु here and मनुजा: for पितरो; R. has this after पुत्रनू; for अभिहिंसन्ति B. reads अभिसंधाय. २ B. N. समुज्झन्ति; G. घनमुज्झन्ति. ३ प्रियं सद्यस्त्यक्तुं व्यसनिनि वयस्ये व्यवसितः $B$; तं संत्यक्तुं for सद्यस्यक्तुं Dhruva's edition. Our text agreंes with G. except that G. has सद्यो for तद्यो and ठ्यवसितिः for व्यवसितः; E. has प्रियं सन्तं स्यक्कुम् \&c. as in B.; प्रियं तं संल्यक्षुं ठ्यसनमिव घस्य ठ्यवसितः (सिति:?) N.; प्रियस्यार्थ योडसौ ब्यसनसहितस्ग्र च्यवसितः H. व Om. R. P.; सता before किम् B. N. ч A.P. om. अज्ज तदाो; M. R. om. तदों; R. reads एबवं; M. R. om. भणिदेण...पडि; G. reads भणिद्रो (?) for भणिदेण, E. चन्दगुत्तें, B. N. om. सेद्ठी and B. E. N. add जिण्णुद्दास before णमए. ६ कालणें B. N.; कारणे M. R. G.; कारणेन P; R. reads अनथस्य; B. E. N. add सेठ्ठी before संज ${ }^{\circ}$ after which B. N. read चन्द्नदासो; R. G. E. read संजमिदो; for किंदु B. E. N. G. read कितु. ७ ${ }^{\circ}$ दिदोणेण P.; ${ }^{\circ}$ दिदूणेन R.; ${ }^{\circ}$ इदो G.

बहुसो जाणिंदं। तेण वि बहुमो जाचिदे़ण ण समचिढ़ो। ता जदि तं समप्पढि तढ़ो अतिथ से मोक्खो। अण्णहाँ पाणहरो से द्ण्डों ति अणिअ वज्झहाणं आणविद़ो चन्द्णढ़ासो। तढ़ो जान वअस्मचन्द़णदा़ाम्स अभुणिढ्वंवं ण सुणोमि तान जलणं पविसामिति सेट्टी विहुदारासो णअरादो णिक्क्द़ो। अहंचिं विक्लुदासस्स असुणिद्वंन्न जाव ण सुणोमि तार्व उब्चन्धिअ अत्ताणं वावादेमि ति इंदं जिण्णुजाणं आअदो। (क)

तयदि तं समपर्यंति तद़स्ति अस्य मोक्षः । अन्यथा प्राणहरोडस्य ढ़्छः' इति भणित्वा वध्यस्थानमानायितश्रन्ट्नदाएसः। ततो यावद़ग्य चन्ट़नड़ागस्याश्रोतव्यं न इरुणोमि ताबज्जल़नं प्रविग़ामीति श्रेप्री विप्णुद़ामो नगगजि६कान्तः। अहृमवि विष्णुद़ासस्याश्रोत्यं यानन्न सरणेमि ताबदुद्वन्ध्यात्मानं व्यापाद़यामीतीदृं जीर्णोयानमागतः।

Я चि...ति om. B. E. N. G; for जाचिं R. reals याचिं, M. आाचं, (i. जाचअंतेण वि; जाचचयंतेण वि in E. which also adds वि after बहुमो; B. N. real जाचिदे़णावि, also न्ति after समष्पिढ़ो. For ण...द़ो C. remis अमचरक्वनर (! बर ) जणो ण समाप्पिढ़ो. जह for जड़ि B. N ; यद़ि E. For नं B. N. read अमचरक्वसस्स घरअणे; P. om. से before मोक्वों. २ अण्णश्वा B. N.; अण्णन्था E ; अणणहाच ( ${ }^{\prime}$ ) G. ; प्पाण B. N. G. After द़ण्डो and before चि

 A; fur आणविड़ो (i. has अज्ञआणत्तो; B. N. आर्णाड़ें omitting च $\ldots$ सोः for
 B. N. E. तिभवभम्मस्म च...स्म. \& भुण्णिम B. E. N. After ताब B. N.

 पवियिदुकाओो, A. पविरामित्ति; for fिक्न्द्रो B. N. real fिगगदों. ०. C. om. बि; D. N; real पिजार्वािअवअम्सम्म जिणुँ; G. E. जार्वजजु; B. E. N. G. om. जान in our text; C. om. o aleo; B. N. A. P. reall सुर्णाम. द दाव R; उउ्बच्चिभ om. E: for अत्ताणं B N. lave अन्ताणधं, E. अन्ताणयं; for वावा...
 G.; for आअढ़ो B. N. E. read आगदोलि, C. आगदों.

## राक्षस:-सद्रे, न खतु व्यापादितश्थन्द्नदासः।

पुरूणः-अञ्ज दांव वाबादीअदि । सो खु संपदं पुणो पुणो अमचरक्ससक्स घरअंणं जाचीअदि। ण खु सो मित्तवत्सलदाए सममपेदि ता एदिणा कालणेण ण करोमि मरणस्स कालहरणं। (क)

राक्षस:-( सहर्पमात्मगतम् । )साधु वयस चन्द्नद़ास, सांधु। शिबेरिव समुद्दूतं शरणागतरक्षर्या। निचीयेंते त्वया साधो यशोऽपि सुहृद्वा विना ॥ १८॥
(ग्रकाशम्।) सद्र, गच्छ गच्छेदानीम्। शीघं विष्णुदासं ज्वलनप्रवेशान्निवारय अहमपि चन्द्नदासं मरणान्मोचयामि।
(क) अघ तावद्वचापाद्यते। स खतु सांप्रतं पुनः पुनरमात्यराक्षसस्य गृहजनं याच्यते। न खलु स मित्रवत्सलतया सर्पर्यति। तदेतेन कारणेन न करोमि मरणस्य कालहरणम्।

शिवेरिवेति। शिवेरिवेतीवशब्द़ो भिन्नकम: यशसा संबध्यते। शारणागतरक्षया हेतुना समुन्रूतं समुत्पन्नं शिवेर्येा इव त्वया यशो निचीयते संपाद्यते। 'शिबिनेव' इति तृतीयान्त: पाठ: सुगमः। तेन हि शरणागतस्य सन्निधावेव स्वविनाशोऽ\{्युपगतः। त्वया तु सुट्टढ़ा विनापि। अपिशन्द़ो मिन्नकमः। ममासंनिधान इद्ध यशो निचीयत इलहो शिबेरपि त्वमधिकगुण: ग्राध्योऽसीति भावः ॥ १८॥

१ भद्ध भद्र G.; om. in B. N. R. ₹ ण before this B. E. N.; जान P. वाबाद़ीयदि G. E., ْढ़यादि R. (?) ३ घरजणं B. N. G.; घरयणं E. For जाची॰ M. R. read आचीं ${ }^{\circ}$, E. यार , M. आचं; B. E. N. om. खु; for वस्सल R. has अच्छले, G. reads ${ }^{\circ}$ लद़ाये. \& Before this B. N. read जाचीअन्तोपि तं. For कालगेन E. has कारणेन. For करेमि B. N. read होदि से, E. H. भोदि से; G. होदि़; G. R. read मलणस्स and B. N. read हलणं. ५ om. E.; before च ...स. G.; twice here B. N. ६ रक्षणात् N. E. ७ नद़ीयते N.; विचीयते B.; ननीयते (?) E.; मया for विना H. \& B. N. read भद़ भद् गचछछ शीघ्रमिद़ानीम्.

## पुरुषः-अह उण केण उवाएण तुमं चन्दुणदासं मरणादो मोचेसि । (क)

राक्षस:-(खड्नमाकृष्य।) नन्वनेने व्यवसायसुहुदा निस्तिंरेन। पइये।

> निस्त्रशोडयं सजलैजलद्व्योमसंकाशम्रित्तियुद्वध्रद्वापुलकित इव पाप्तसख्यः करेण । सन्चोत्कर्पात्समरनिकपे टप्टसारः पररेमे मित्रश्नहाद्विवरोंमधुना साहसे मां नियुङे ॥ १९॥

(क) अथ पुनः केनोपायेन त्वं चन्द्नदासं मरणान्मोचयसि।

निख्रिंशोडयमिति। ब्यवसाय: उत्साहः। पौरुपमिति यावन्। तद़ेकसहायेन खजेन तत्सर्वर्व मौौनबलमुत्साद्य सुट्दृं मोचयामीत्यर्थः। सजल: जलधारासहितः्रासौ जलद़व्योमसंकाइमूर्तिंश्चेति विशोपणकर्मधारय: नैल्यनैमल्यगुणाभ्यां जलढ़त्योमहृ्टन्तः । धाराजलसहितत्वादेन युद्धश्रद्धापुलकित इवेत्युत्रेक्षा धाराजलकणिकानां पुलकसाहइयसंभवान्। संश्वोत्कर्वान्मम कर इबायमपि सत्वोत्कर्पशाली़र्यर्।। परैः समरनिकपद्टप्रमारः बहुड़ोऽकुण्टितशक्तित्वेनानुभूत इत्यर्थः। मित्रस्नेहा।द्विवशां मित्रस्नेहाधीनतया कार्गाकार्यविचारविमुखं मां साह्मे नियु ह्के। 'हिताहितानपंक्षं यत्कर्म तत्माह्मं विदु:'।। १९॥

ร अथ E.; अध B.N.: केणुण B. N. E. For नुमं B. E. N. read अजो; M. G. R. omit it. R. reakis मलणाद़े; G. मरणान; B. E. N. G. real मोंनेद़ि. २ R. by mistake om. राक्ष...न्बनेन and reads ब्यक्नायि for ठ्यवसाय; E. has ब्यमन for it and ख्बनेन for निंखिंरोन. ब्यम्नसहहायेन II. ३ P. has पइय पइय; B. N. ननु पइय. 8 विगत B. E. G. H.; fur जलवृव्योम N. reads जलदाकाशा. ५ हाविरसम् N.; हाविचशम् G; मिन्रस्लंहो विकराम् H. ;for अधुना B. E. N. G. H. read अथवा-

पुरुपः -अज्ज, एवं सेद्दिचन्दणदासजीविद्प्पदाणपिसुणिदं विसमंद्साविपाकणिपडिदं साधु ण सक्णोमि तुमं णिण्णीअ पडिवन्तुं किं सुगिहीद्यामहेआँ अमचरक्खसपादा तुले दिद्विआ दिहा। ( इति पादयोः पतति । (क)

राक्षसः- उत्तिप्टोत्तिर्टें। अलमिदानींं कालहरणेन। निवेद्यतां विष्णुदासाय एवैं राक्षसश्नन्दनदासं मरणान्मोचयति। (इति ‘निसिंशोडयम्' (६।२९) ईँति पठन्नाकृष्य खजं परिक्रामति।)

पुरुषः-ता करेहि में पसादं संदेहणिण्णएण। (ख)
(क) आर्य, एवं श्रेष्ठिचन्द्नदासजीवितपद्रानविशुनितं त्रिपमद्राविपाकनिपतितं साधु न शक्कोमि ब्वां निणींय प्रतिपत्षुं किं हुगृहीतनामघेया अमाल्यराक्षसपादा युयें दिप्वा दृएः।
(ख ) तक्कुए मे प्रसादं सेदेहनिर्णयेन।

१ एवंवं R.; सेद्धि चन्दुणदासस्स जीं E. For पपदाणपि B. E. N. G. read होदित्ति before which G. reads जीविद्वव्त्तापि for जीविदं. For पिसुणिदं G. has सुणिदा, B. E. N. सुणिदं. ₹ For विसम R. has एस. For विपा...दं B. N. read विभागपरिणामपडिदो, G. विभागणिपडिद़ो. For साधु R. has साहु, G. ताड (?); For तुमं ... किं B. N. read निचिद्पदुं भणिदुं। विलोक्य पाद्योर्निपत्य। अध, G. तुमं णिज्सिपदं भणिदुं; E. has भुवनमुत्तिर्य जीवितरक्षणेन पिशुनिदा विशमदशा विभागपडिदान दकुणोमि गिच्छिदपदं भणिदुं किंनु गिहिदणाम \&c. ₹ धेया B. E. N. G. For दि... द्वा B. N. H. read त्ति ता करेहि मे पसादं संदेहणिणणएण and om. इ...ति. Then comes राक्ष०। भद्ध सोहम्, \&c. पुरु०। सहर्षम् \&ce. to ...कदत्थोस्मि. राक्ष०। उत्तिष्ठोत्तिष्ट \&c. पुरु०। पादयोः \&c. पसीदन्तु \&c. For दिड्टि...दा G. has त्रिदिद्धिआ. \& E. has भद्ध here, B. N. at the beginning of speech; and B. E. N. G. read कृतम् for अलमू and G. reads it after इदानीमू. ५ B. N. R. have यथा before this. ६ मिल्यादि B. N.; श्रोयोमेति E; For आकृष्य खड्नम्. B. N. read आकृष्टखज्ञः, E. आकृष्टखज्ञम्. ७ M. R. read मह for से; E. has करेह and G. करेध for करेहि.

# राक्षसः—सो हैमनुभूतभर्वृविनाइः सुहृद्विपत्तिहततुरनार्यो दुर्गृहीतनामधेयो यथार्थो राक्षसः। 

प्रुरपः-( सहर्प पुनः पादयोः पतित्वा।) ही ही माणहे। दिद्विआ दिहोसिं। पसीदन्दु अमचपादाः । अत्थि दाव एत्थ पठमं चन्दउत्तहदएण अजसअडदासो वज्झ्झहांणं आणत्तो। सो अ बज्झद्वाणादो केणवि अवहरिअ देसन्तरं णीदों तदो चन्दडत्तहदएण कीस एसो प्पमादो किंदोत्ति अजसअडदासे समुजलिदो कोववन्ही घादअजणणिहणेण निव्वाविदो। तदो पहुदि घादआ
(क) आश्रर्यम्। दिप्टचा दृोडसि । प्रसीदन्त्वमात्यपादाः। अस्ति तावदन्त प्रथमं चन्द्रगुमहतकेकार्यशकटदासो वध्यस्थानमाइत्रः। स च वध्यस्थानात्केन।प्यवहृत्य देशान्तरं नीतः। ततश्नन्द्रगुप्तहतकेन कस्सादेष प्रमादः कृत इति आर्यशकटदासे समुज्ज्चलितः कोपवह्निर्घातकजननिधनेन निर्वापितः।

चन्द्उत्तेति। चन्द्रगुप्रहतकेनेति आर्यशकटेति च वचनं स्वस्य नन्दुकुलपक्षपातित्वय्योतनार्थम् ।

9 A. P. seem to read राक्षसो \&c.; B. E. N. read भद्र सोह \&c; and add बंश before विनाशा; B. N. read विनाशा for विपत्ति. २ B. N. read र्यों गृहीं ; R. G. B. read नामा for नामधेयो; E. om य...सः ₹ G.E. om. पुन :; B. E. N. read निपत्य for पतिर्वा; G. पतति. For ही B. N. read पसीदध पसीदध; R. reads हि; E. om. ही; A.P. have ही...हे twice. \& B.E.N. read कदत्थोह्मि; P. has दिद्ना; पुरु०। पादयोर्निपत्य। पसीदन्तु before पसीदन्दु (न्नु) B. N ; do omitting पुरु. E ; रक्सस before पादाः B. N; णअरे before पढमं B. N; पुढमं M.; पुडमं R; fur what follows E. reads चन्दडत्तेण, G. च... हदगेण. ५ ${ }^{\circ}$ सस्सबधो B. N.; ${ }^{\circ}$ सवहो A. P; B. E. N. read केणावि after अ instead of after ब...दो; R. M. A. om. अ, E. has वि for it; P. reads द्राणदोपरिहरिअ. ६ अबवाहिदो B. N. E.; हरिरेदो G. For हदणुण E. has हदयेगेण, G. हदजेण; E. om. कीस; A. reads कुदो ईसोप; B. E. N. G. om. णसो. ७ कढ़ो B. E. N. G; om. P. For अ...से B. N. read अ.. दासबधवश्चणाए; E. agrees and om. वध and reads aज्ञणं for बञ्ञणाए. For स.. दो M. R. read समुजलन्तो. द रोसग्गी B. E. N. G. H. For णिहणेण B. E. N. G. H. read वधजलेण; M. P. H. read णिब्वाविदो; E. reads पभुद्दि; for घाददआ B. E. N. G. read घातआ.

जं कंवि' गिहिदसतथं अपुण्वं पुरुसं पिद्ददो वा अग्गदो वा पेक्खन्ति तदो अच्तणों जीविदं परिरक्खन्तो अप्पमत्ता वज्झ्झटांणे वज्झं वावादेन्ति। एवं च गिहिदसत्थेहिं अमचपादे हिं गच्छन्तेहिं सेद्ठिचन्दुणद्यसस्स वहो तुवरिद्रो होदि। (निष्कान्त:।) (क)

राक्षसः- ( स्वगतम् ।) अहो दुर्बोंधैश्याणक्यबटोर्नीतिमार्गः।
कुतः 1

## यदि चै शक्रो नीतः शत्रोर्मेतेन ममान्तिकं किमिति निहतः कोधावेशाराद्वधाधिकृतो जनः।

ततः प्रभृति घातका यं कमपि गृहीतशस्तमपूंर्व पुरुषं पृष्ठतो वाय्रतो वा प्रेक्षन्ते तदात्मनो जीवितं परिरक्षन्तोड्रमत्ता वध्यस्थाने वध्यं व्यापादुयन्ति। एवं च गृहीतशस्सैरमात्यपादैर्गच्छन्नि: श्रेष्ठिचन्दननदासस वधस्वरायितो भवति।

यदि चेति। शात्रोर्मतेन मौर्यानुमल्या छछ्मना यदि शकटदा़ासो ममान्तिकं प्रापितस्तर्ह घातकवधपर्यवसायी कोधावेशो न घटेत। अथ घातकवधान्यथानुपपत्त्या कृतकं नेति तदी़यं पल्राययागमनं कृतकं छद्मरूपं न भवति। परमार्थत एव शकटद़ास: सिद्धार्थकस्य ताच्विकसाहसोपकारेण पलाय्य गतः स्यात्तद्ा ताद्वकष्टं कुत्सितं स्वहस्तलेखमुद्राद्यनाद्रूपं स्वामिद्रोहं शाकटद़ासः कथं नु भावयेत्कर्तठ्यत्वेन कथं चिन्तयेत्

१ पि ग ${ }^{\circ}$ B. E. N.; चि A. M. R. For अपुव्वं ${ }^{\circ}$ E. has अमचपुरिसं; P. also reads पुरिसं; A. om. वा before अग्गदो; B. E. N. or. पिद्टदोावा and have पचादो (पस्थदो E.) after अग्गदो. २ अद्युधधेजेव before this B. E. N.; तदा; for तदो P.; परि om. E.; रक्बन्ता G. ३ एदे अवाप्तव $\ldots$.. B. N.; एव अवात्र ${ }^{\circ} \mathrm{E}$ ${ }^{\circ}$ द्वाणं $G$; अप्पत्ता जेव वउस्हाणं $H$.; वावादेन्दि M. R; ता before एवं B. N. G; च om. B. N.; अ for it P.; गहिदसत्त्तेहि B. N.; ताहं after अमचपादेहां B. N. E.; सेहि om. P; चहे M., बजोो G. for वधो. For तुवरिदो G. has तुरविदो, B. N. तुवराइदो; नुविहो E. which also reads भोदि for which A. has होइस्सदि, P. भविस्सदि; A. P. G. E. om. निष्क्रान्त:. \& R. has ${ }^{\circ}$ धाश्रा ${ }^{\circ}$ and मार्गा:; M. om. कुतः. ५ स B. N.; हि E. ६ तसेन कोधाद्वधां B. G. (omit$t^{\text {ing }}$ तेन); ${ }^{\circ}$ तस्सेनैवायं कुधाधिं N. For वधाधिं E. has बनाधि.ं For निहतः P. विहित:-

## अथ ने कुतकं ताद्धकटं कथं नु विभावयेदिति मम मतिर्त्तर्कारुछा न पइयति निश्यम् ॥ २०॥

 ( विचिन्ल्यं।)> नायं निस्तिरकालः प्रथममिह केते घातकानां विघाते नीतिः कालान्तरेण प्रकटयति फलं किं तयों कार्यमन्र। औदासीन्यं न युक्तं प्रियसुहीद्धि गते मत्कृतामेर्व घोरां ब्यापत्ति ज्ञातमसं खतनुमहमिमां निष्क्रयं कल्पयामि॥२?॥ (इति निष्कान्ताः सरे।) ( बँघोऽङ्क: ।)

आचरेदिल्यर्थ: । चिन्तनमपि तस्यानुचितं किमुताचरणमिति भाव:। इल्यादितकारूहो न कमपि निश्चयं प्रामोमील्यहो दुर्बोध्यश्राणक्यनीतिमार्ग इलर्थः। ख्यहसलेखात्त्वामित्रोहरूपं कर्मातिकुत्सितं बाचा वक्तुमयोग्यमिति ताहकष्टमित्युक्तम्। ‘ताहग्लेख:' ( खं?) इति कचित्पाठः ॥२०॥

नायमिति। प्रथमं पूर्व छलतः परमार्थतो वा घातकानां विघाते कृते
 चरणं नु शिरसि भयं दूरे ेत्रतीकार इति न्यायेनानुपपन्नम्। सुहृद्विनाशोपेक्षणं तु कुतम्नतादिमहादोप्पमापादयेत्। अतश्रन्द्रगुम्ताय दासीभावेनात्मानं निष्कीयैव सुह्वद्विमोचनं न्याप्यत्वेन गले पतितमिति ज्ञातं निश्रितमिति भाव:॥ २१॥

इति श्रीज्यम्बकपभुर्वर्ययज्वाश्रितदुण्ठिराजन्यासयज्वविरचिते सु द्राराक्षसनाटकण्याख्याने पष्टोड़्रः समातिमगमत् ॥

[^62]
## मुद्राराक्षसम् ।

## सतमोऽङ्ゃः।

 ( तत: प्रविशति चैण्डालः।)चण्डालः—ओसलेहें ओसलेह। अवेह अवेह।
जईँ इच्छह लक्खिद्वे प्पाणे विहवे कुले कलत्त्ते अ।
ता पलिहलह विंसमं लाआपत्थं सुदूलेण ॥ ? ॥ (क)
( क ) अपसरत अपसरत। अपेत अपेत।
यदि इच्छत रक्षितव्याः प्राणा विभवः कुलं कळचं च।
तत्वरिहरत विपमं राजापथंय सुदूरेण ॥ १॥
इल्थ पष्टेनाळ्केन राक्षसबझीकरणरूपं प्रधानकार्य बीजवद्दिर्यायायं विपकीणैं। रैकार्थाभावमुपनीतैमुखसंधंध्यायर्थैनिंन्यूंढम्। अथ राक्षसेन चन्द्रगुपसाचिo्यमहणनद्वारा तलक्ष्मीस्थिरीकरणरूपस्य नाटकस्य प्रधानतमं फलमुपगमयितुं सत्रमोऽ高 आरभ्यते। पूर्वाके रज्जुहसेन पुरुपेण निवेदितं चन्दूनदासस्य वध्यस्याननयनं श्रुत्वा राक्षसः ससंभ्रमं शार्यमुत्स्टुज्य

१ चा ${ }^{\circ}$ P. G. E. २ P. om. ओ...ह; A. om. अ...ह; ओसलध B. E. N. G; between the two B. E. N. add अज्ञा; for अवेह्ह B. E. N. read अवेध and add माणहे between the two. ₹ A. P. read here बजेह लाइदववं विसण्व पलिहलह सव्ववसणाई ( णंई P.). एदेखुवद्ट ( $\bar{\delta})$ माणस्सदोदि दुल ( ह्ठ P. ) हो ण (om. P.) विणवादो (विणवाणवादो P.) For this B. E. N. read जइ महह लाक्खिदुं निअप्पाणे \&c.; E . जदि महहलक्खिजे जीअं विहरं कुलं कलन्रं च; G. जइ महह लक्खिदुं से पाणे विहवे कुले \&c.; B. N. read च for अ, om. ता and read पलिहलध for which G. has पतिहरध, P. पलीहलह. 8 विसमे A. M.; विसमिव B.N.G.; विसं विव E; for लाआ ${ }^{\circ}$ P. has लायापथ्ये; E. लाआपत्थं; R. M. लाआपश्थे; B. N. read पअत्तेण; E. सुदूहेण अ; G. सदू लेण अ. H. reads the verse thus-यइ महध ल־किदुं शो पाणे विहवे कुलं कलत्तं च। ता पलिहलध विशां विअ लाआवश्यं पअत्तेण।।

## अवि अ।

## होदिं पुलिसस्स वाही मलणं वा सेविदे अपत्थभ्मि।

 लाआपंत्थे उण सेविदे सअलं वि कुलं मलद् ॥ २ ॥ (क)ता जैद्यि ण पतिजह ता एह पेक्खह एअं लाआपत्थकालिणं सेह्विचन्दणदासं सउत्तकलेत्तं वज्झ़हाणं णीअमाणम् । (आकाशो भ्रुत्वो।) अजा, कि भणह-'अत्थि से कोवि मोक्खोवाओ'
(क) अपि च।
भवति पुरुस्स व्याधिर्रणं वा सेविते अपथयं।
राजापथ्ये पुन: सेविते सकलमवि कुलं ज्रियते ॥ २॥
(ख) तयदि न प्रतीथ तदच पेक्षष्बमेनें राजापथ्यकारिणं श्रेपिचन्दृनदासं सपुनकलतं बध्यस्यानं नीयमानम् । आर्या:, कि भणथ—अअस्यस्स

वध्यस्थानं प्रति निष्कांत इत्युक्तम् । संप्रति स एव चन्दृनद़ास वृत्तान्तो-
 छार्थानुसंगत:' इति तद्धक्षणात् ।

भ भोदि G. E.; for पु ${ }^{\circ}$ R. पुरुसस्स, E. पुल ${ }^{\circ}$; G . पुरिं ; व्वाही for वाही. B. N. G.; वावाही (!) R.; ब्याधी E.; वाहि P; मलणे for मलणं P; for अप ${ }^{\circ}$ B. E. N. read अवत्थम्मि, G. अवत्थहि. २ लावापच्छे G.; पुण सेविदनिम E ; उण सेविद्रम्मि H.; वि om. B. E. N. H.; पि G; उलं B. N.; om. P; for मलन्दि R. M. read मिअदि. ३ जइ B. N.; ताजदि R. G. E. For पतिजहता एह \&c. B. N. H. read पत्तिआअध तदपेक्बध एदं लावावत्थं; E. पत्तिआह ता पेक्बध एदं लाआवत्थ; G. पत्तिज्जहतापेक्ष (?) है एअं लायापतथ; M. reads पदिज्जहढ़, R. पडिजहहता. ४ सपु B. E. N. G. and after णीअमाणं for which B. N. read आणीआमाणं; G. E. णीयमाणं. ч Om. B. N.; before आ ${ }^{\circ} \mathrm{E}$; from णीअमाणं to घरअणं om. P; for अज्ञा A. G. E. read अज्ञ. For भणह E. has भणेहा, B. N. भणध. For अत्थि से कोवि B. N. read अत्थि किं चन्द्रणदासस्स, G. E. read स for से in our text.

# त्ति। अजा, अत्थि अमचरक्खसस्स घरअणं जइ समप्पेदि । 

 (पुनराकाशो।) किं भणहै-'एसे सलणागदवच्छले अत्तणो जीविदमेत्तस्सं कालणे इदिसं अकजं ण कलिस्सद्र' त्ति। अजा, तेणें हि अवधालेह से सुहां गदिम् । किं दाणिं तुह्दाणं एत्थ पडिआरविआरेण। (ख)( ततः प्रविशति द्वितीयर्चण्डालानुगतो वध्यवेशधारी शूलं खकनघेनाद़ाय कुटुम्बिन्या पुत्रेण चानुगम्यमानश्रन्द़नद़ासः।)

कोऽपि मोक्षोपाय' इति । आर्याः, अस्त्यमात्यराक्षसस गृहजनं यदि समर्पयति । किं भणथ । एष शरणागतवत्सल आत्मनो जीवितमान्रस कारणे ईंद्हामकार्य न करिष्यतीति । आर्याः, तेन हि अवधारयतास सुखां गतिम् । किमिदानीं युष्माकमत्र प्रतीकारविचारेण ।

सलणागदृवच्छलेति । इस्यादिपौरवचनेनास्य शारणागतरक्षणबिरुद़ं लिखितपठितत्वेन सकललोकप्रसिद्धमित्युक्तं भवति। सुखां गर्ति शरणागतरक्षणपुण्येनोत्तमलोकप्राप्तिमिति बहिरर्थ: राक्षसप्रापया बन्धमोचनाब्सुखप्राप्तिमिति गूढम् ।

9 B. N. om. अज्ञा and before this read कुदो से अधणस्स मोक्खोवाओ त्ति। एदं उण and after this से जइ; E. too has जदि, G. जइ after this, and not before समप्पोदि. For घरअणं G. reads परिअणं, E. मचलयणं omitting स्स just before the घरअणं; R. reads जंदि for जइ and G. adds त्ति after समस्पेदि. २ भणाह E.; भणाध B. N.; पुन...रो before this om. G. E. (which adds o before एसे ). For वच्छले P. has वत्सल, E. वत्थले. ₹ B. E. N. om. मेत्त. For इदिसं R. has इरिसं, E. इमं, M. ईदिशां; B. N. have ण before this, not before कलिस्सदि for which E. reads कलइस्सदि. A. P. read अज्ज for अजा. ४ जइ एवं before this B. N. For what follows B. N. read अवधाणेध से असुभगदिं, A. अवधालएह ससुहां, P. लएहसेअसुहां, G. धाणेधसेसुहां गदिं, E . अवधालेह से पुगदि एतथके दाणिं एतथ तुह्ताणं पदीकालो; for कि \&c. B. N. read एत्तिके दार्णी तुम्हाणं पडीआल. For किं G. has पुत्थ किं; for दाणिं P. R. N. दाणीं, R. M. om. एत्थ.; A. reads विआरणेण and F. एतथपदीका विरहो. y चां P. G. E.; ${ }^{\circ}$ नुगक्यमानो E.; वेष P. G. E.; स्कंधेन वहनू E.

चन्द्नदासः- (सबाष्पम् ।) हद्धी हद्धी। अह्नारिसाणं वि णिचं चारित्रभऊभीर्णं चोरजणोचिंद मरणं होदि त्ति णमो किदन्तस्स। अहै वा ण णिसंसाणं उदारीजीतु इदरेसु वा किमेसो त्थि। तह हि। (क)

## मोत्रूं आमिसाइूं मरणभएणं तिणेहिं जीक्न्तम्। <br> बहाण सुदहीरेणं हन्बुं को णाम णिन्नन्धो ॥ ३॥(ब)

 (समन्नादवलोक्य 1) भो पिभवअस्स विद्हुदास, कहं पडे-(क) हा धिक् हा धिक् । अस्साद्रानामवि नित्यं चारित्रभझ्रभीरूणां चोरजनोचितं मरणं भवतीति नमः कृतान्तस। अथचा न नृर्शंसानां उदासीनेषु इतरेषु बा विझोषोऽसि । तथा हि।
(ख) मुक्त्वा आमिषाणि मरणभयेन तृणैर्जीवन्तम्। व्याधानां मुगधहरिणं हन्तुं को नाम निर्बन्धः॥ ३॥
( ग ) भो प्रियवयस विष्णुदास, कथं प्रतिवचनमपि न मे प्रतिप-

[^63]वअअं वि ण मे पडिबज्जसि। अह वा दुह्हा ते क्खु माणुसा जे एद्सिंस्रं काले दिद्टिपथे वि चिट्ठन्ति। (सबाषपम् ।) एदे अह्नपिअवअस्सा अंसुपादमेत्तकेण किद्णणिवावसलिला विअ कहं वि पडिणिव्वत्तमाणा सोअदीणवअँ वाहा चछछन्द्ध । (इति परिक्रामति ।) ( ख )

चाणडालः-अर्जं चन्दुणदास, आअद़ोसि वज्झद्वाणं। ता विसंेहि पलिअणम्। (क)

घसे। अथवा दुल्लभास्ते खलु मानुषा य एतस्मिन्काले दृष्टिपथेऽपि तिष्ठन्ति। एतेऽस्मत्पियवयस्सा अश्रुपातमात्रेण कृतनिवापसलिला इव कथमपि प्रतिनिवर्तमानाः शोकदीनवद्ना बाष्पगुर्व्या दृृ्या मामनुगच्छन्ति।
(क) आर्य चन्द्नदास, आगतोऽसि वध्यस्थानम्। तद्विसर्जय परिजनम् ।

१ वरणं E. For वि G. E. have पि; B. N. read मे ण, E. मा for ण मे; B. N. add त्ति after ${ }^{\circ}$ जसि. For अहवा B. N. read अधवा, E. अथवा. For ते... © णुसा B. N. read क्खुते पुरिसा, E. क्बु ते मणुस्सा. २ इमस्सिं B. E. N.; अस्सिंस G. For पथे R. has पहे, M. E. वहे, A पल्थे; M. R. G. om. वि; M. R. P. read चिट्टन्द्दि; E . चिहन्त्ति; चन्द्रन before सबाष्पम् in B. N. For एदे E. has एते, A. एदेअ. For अंसु ${ }^{\circ}$ E. has अंसुवावअमित्तकेण; A. P. read अस्सुपादमत्त ; B. N. G. read बादु for पाद; M. has मेत्तएण. After किद (for which P. has किद्द and E. has कय) B. N. read पदीभारा स्वसरीरेंहें णिवत्तमाणा परिवड़माणसोअ \&e.; ( G. E. om. स्व, G. reads अत्त, E. यत्ताय for ${ }^{\circ}$ वत्त ${ }^{\circ}$, G. पडिनियन्तमाणशोअ for परि...णसोअ and E. परिवत्तियस्सद्यामविस्वेखत्तिद़ीण \&c. as in the text ); M. R. read पदिणिववृदाणा. ३ वदणा A. P. For बाहृ P. has बाप्फ, ${ }^{\circ}$ B. N. बापागरुं गच्छन्ति B. E. N. G. omitting इति $\cdots$ ति. \& B. N. read चान्डालौ परिक्रम्यावलोक्य च; G. E. read परिक्रम्य चण्डाले; M. has अज्ञ च...से. For आअं B.N. read पचागदों, E. परागदों, G. अगदों , B. N. read वज्सदृणं, E. व...दाणं. For पलिभणं B. E. N. H. read घरभणं.

चन्द्नद्वास -कुटुम्निर्निं, णिचत्तेहि संपदं सपुत्ता। ण जुत्तं क्बु अदोवरं अणुगच्छिदुम्। (क)

कुटुम्बिनी-(सबाप्पम्।) परलोअं पत्थिद्रो अजो ण देसन्तरं। ( ख)

चन्द्नद्वास:-अंे, अअं मित्तकज्जेण मे विणासो ण उण पुरिसदोसेण। ता अलं विसादेण ( ग )

कुटुम्बिनी-अज, जइ एवं ता दाणिं अकालो कुलजणस्स णिवद्विदुम् (घ )

चन्द्नदासः-अहं किं ववसिदं कुडुम्त्रिणीए। (ङ)
(क) कुटुम्बिनि, निवर्त्तस्व सांप्रतं सपुत्रा । न युक्तं खल्बतोजपरमनुगन्तुम् ।
(ख ) परलोकं प्रस्यित आर्यों न देशान्तरम्।
(ग) आर्ये, अयं मिन्रकार्येण मे चिनाशो न पुनः पुरुषदोोषण। तद्लं निषादेन।
(घ) आर्य, यद्येनं तदिदानामीकाल: कुलजनस्स निर्वर्तितुम् ।
(ङ) अथ किं व्यवसितं कुटुम्बिन्या।
परलोअं इति। देशान्तरं प्रस्थितं बन्धुं नानुगच्छेदिति श़ाख्रम। परलोकं प्रस्थितस्य त्वनुगमनमुचितमेवेति भावः।

و B.E. N. (i. have अजे before this; A. reads कुनु and 1. कुुुम्बिनी. For णि...दे. B. N. real णिन्तस्व तुमं, (. reads णिवत्त संपदृं,E. -mply संपदुं. For ण...क्गुB. N. वज्ञद्णां क्वु एदुं; R. um. from this to P.302.; B. N. H. read अवरं अभूमिअनुग ; G. अवरं भूमि खबनु अणु; E. अपरं अभूमी अणु . २ पहिओ E; B.N. have उण after ण; A. reads देशन्तरं; M. द़स्यन्द़रं; E. has पर्छछड़ो after this; B. E. N. add ताअजोग्गो दाणिं (अकालो दाणिं E.) एसो कुलज (य E.) णस्य णिव (य E.) च्तिदुं; H. adds 'ता अणुiचद़ं गु कुलनहाअणस्म णिनत्तिदुं ।' ३ अये P, this and next speech om. in E. and H.; सचं for अअं, मम for मे B.N. which om. उण also; M. om. मे, fur ता...ण; B. N. read ता किं हरिसट्राणे वि रोड़िसि त्ति.; G. ता अलं आनन्द्रहाणे विसाद़ेन. 8 ०बं P.; अकालो on. aud अणुचिद़ं before दार्णिं B. N.; दाणीं B. N. P; कुलअणस्स B. N. G.; कुलअणस P. For णिन्वह्दिनुं B. N. have णिर्नत्तिदुं. ५ अध B. N.; विवसिदं G. For कु P. G. read कुटु, B. N. अज्ञाए.

# कुटुा्बिनी-भत्तुणो चलणे अणुगच्छन्तीए अप्पाणुग्गहो होदित्ति। (क) 

चन्द्नद्तसः—अंजे, दुव्ववसिदं एदं तुए। अअं पुत्तओ असुणिद्लोअसंववहारो वालो अणुगहिद्वि्वो। ( ख )

कुटुम्बिनी-अणुगिक्न्दुु णं पसण्णाओ देवदाओ । जाद् पुत्तअ, पत पचिमेसु पिदुणो पादेसु। (ग)

पुत्रः-( पाद्योर्निष्य ।) ताद, किं दॉणीं मए तादविरहिदेण अणुचिद्धिद्व्वम्। (घ)
( क) भर्ठुश्शरणानुतुगच्छन्ल्या आत्मानुगहो भबतीति।
(ख) आर्यें, टुर्यंचसितमिदे व्वया । अयं पुनकोईश्रुत्ोोकसंव्यवहारो वालोडनुगृहीतथ्यः।
( ग ) अनुगृब्नन्वेनें प्रसन्ना देवताः । जात पुत्रक, पत पश्रिमयोः वितु पादूयोः ।
(घ) तात किमिदानीं मया तातबिरहितेनानुपतब्यम्।
पश्रिमेष्विति। अतःपरं द्रशुमश़क्येपिलसर्थं।
g B. N. read सबाप्पम् before this and चलणमणु ; P. has ${ }^{\circ}$ चछन्दीए. For अप्पाणु ${ }^{\circ} \mathrm{E}$. has अत्ताणु ${ }^{\circ}$, G. अप्य ${ }^{\circ}$, B.N. अजा ${ }^{\circ}$; G.reads भोदु; B. N. E. होदु. ₹ om. E. For एदं तुए B. N. have एदं ते; E. इदं ते, G. ते एदं after which B. N. have ता दाणीं अज्ञाए अअं (om. पुग्रओ) agrees reading इद़ाणिं for ता दाणीं(?); B. N. read ${ }^{\circ}$ उववहारो for संववहारो; B. N. read कुमारो, E. पुत्रको for बालो; B. N. read त्ति after अणुगाह्बिद्वो for which P. E. ${ }^{\circ}$ गिह्निं, B.N. गेर्लें, G. M. गोहिं. ३ गेहन्तु B. N.; गेहन्तु G.; ${ }^{\circ}$ गिहन्नन्तु E.; गेहन्नु A; A P. om. णं; B. N. have भअवदीओ कुल before देवदाओ for which E. has देवयाओ. For पत... देसु B. N. have पणमअ अपच्छिमस्स पिदुणो पाएसु.; G. पतस्व पडसु अपत्थितेसु विदुणो पाएसु. E. agrees with G. reading पिउणो पादेसु. \& B. N. om. किं दाणि and have किं before अणु ; G. reads दाणिं only and has किं (? कु G.) where B. has it, E. has इदाणिं and किं where B. has it.

चन्द्नद्यास:-पुत्त, चाणकविरहदिदे देसे वसिद्व्वम्। (क) चण्डालः-अज चन्द्णंदास, णिखादे शूले, ता सझो होहि । (ख)
कुटुम्बिनी-अज़ परित्ताअध परित्ताअध। (ग)
चन्दन्नासः - अजे, अहें किं एत्थ आह्ंदद़से। सग्गं गदाणं दाश देशा दुखिअं परिभणं अणुकम्पन्दि। अणठं अं मिन्तकजेण मे विणासो ण अजुत्तकलेण। ता किं हरिसद्धाणे वि रोढ़ीअदि। (घ)
(क) पुच, चाणक्यविरहिने देंोो चस्तव्यम्।
(ख) आर्य चन्दृनढ़ास, निशातः शूलः। तत्सजो मन।
( ग ) आर्याः, परित्रायध्वं परिन्रायः्वम् ।
(घ) आर्ये, अथ किमत्र आऋन्द्यि । संगे गतानां नानदेचा टुखितं परिजनमनुकम्पन्त । अन्यच मिच्चकार्येण मे चिनाशो नायुक्तकार्येण। तािंक हर्षस्थानेउपि रुयते ।

चाणक इति । अनेन चाणक्यस्याल्यन्तं कौर्यमुक्तम् ।
आक्न्द्सीति। शोकाबंशेन नीचान्प्रति किमाऋ.न्द्सि मुचरितानुकम्पिनो देवा एव शारणीकरणीया इटर्यः।

मित्रकजेणेति । मिन्रकार्येण मरणातस्वस्य स्वर्गो निध्रित इति भाव:।
9G. om. चिं. \& नद़ाम A. P. For जिखादे N.. has जिखन्ते, E. णिक्बददे, A. M. णिख्बाते; M. P. E. सूले. Fur होहि (C. E. read भोंहि and B. E. N. G. have द्वाणी before it. इ Twice in M. G. E.; for परिं P. has पलिं; E. reads परित्रायध; A. M. अंह; P. 'अहा. \& B. N. read भहनुहु मुटुत्तअं चिह्ड । अइ जीविद्वच्छले किं (c. M1. has ouly अह before किं and (i. अइनुदुहें, E. अइूजीविद्वच्छले; M. rends अन्थ for एल्थ; G. om. आ in आक्बन्दृसि; E. has सब्बं for सन्गं; B. E. N. G. H. read after that गढ़ा सबु ( om. G.) ते देवा णन्द़ा जे दुख्खिदं (G. om. दं) इत्थीजणं ( परिजणं E. अणं G. जणं H. ) पइदिणं (om. C. E. H.) अणुकम्पन्ति ( कंचन्ति E.); B. N. H. om . what follows; M. reads बरिभणं for परिजणं. ५. E. has अन्यच for this; G. om. मे; G. and E. have ण पुरिसद़ोसेण for ण अनुत्तकजेण; (i. has पदं after किं and रोदिअसि for रोद्धीअद्दि; M. has रोड़ीयदि.
 परिअणो गमिस्सदि । (क)

श्लीगयच्वाल:-अले वज्जलोमा, एस गेह्लामि । (ख)
चन्द्नद्गसः-भद, मुहत्रं चिंट जाव पुत्तअं सन्तआामि। ( पुन्ं मूर्भ्रि आघ्राय।) जाद, अनैस्सं मविद्ये्ये विणासे मित्तकजं समुव्वहमाणो विणासमणुमवामि। (ग)

पुत्रः- ताद, किं एदं वि भणिद्वं। कुलध्मो क्यु एसो अझ्लाणं। ( इति पाद्योः पतति ।) (घ)
(क) अरे विल्वपच, गुहाण चन्द़नढ़ासम् । स्वयमेव परिजनो गमिष्यति ।
(ख) अरे वज्रलोमनू, एष गृह्नामि।
( ग ) मद्र, मुहूर्त तिष्ठ यावर्पुच्रकं सान्त्वयामि। जात, अवइयं मवितबये विनाशो मित्रकार्य समुद्धहमानो विनाशमनुभवामि।
(घ) तात, किमिद्मवि भणितव्यम्। कुलधर्मः खल्वेषोडस्साकम् ।
जणुमवामीति । अतर्त्त्वया न शोचितठ्यमिति भाव:। अन्र करुण: स्थागी शोकढ़ीनचचनादिभिर्विभावैर्नुभावैच्च पुष्कलः ।
g E. has before this the speech of पुत्र further on. For विद्धपत्त B. N. read वेणुवेत्तका, G. विल्धवत्तआ, E. विद्धपदक्रका. For गेह्न E. has गिह्लाि, 11. अढ्ञेहि, after which B. N. have इमं; B. N. read घलअणो सअंजेव for ल...णो; M. reads परिजणो; G. पलिअणो (reading जेष्व for एव्व). २ अये E.; दलोलोमगा G.; व...मकां B. N. E.; एसे for गुस B. N.; एसो E. which also reals गिह्नामि. ₹ भद्दमुह चिक्ठ, मुहुत्तअं B. N. E.; पुत्तं for पुत्तअं G. E. For सन्तआमि B. N. H. have परिक्सआमि, G. परिस्सजामि, E. परिप्वजामि (before पुत्ं); B. N. read इति पुन्रं परिष्वज्य मूर्भॅ्भ समां; E. agrees with text but reads समाघ्राय; C. E. have पुत्त; B. N. पुत्तअ after जाद. ४ अवस्स E; वि before विणासे B. N; कजे for कजं P; उठवं for समुव्व ${ }^{\circ} \mathrm{E}$.; ${ }^{\circ}$ णुभवामो E .; वगुभवेहि G.; अणुहोहि. H. ५ ताद एदं क्खु भणितब्वं किं B. N.; तात A. P. For चि G. has पि; E. has ताय किं एयं पि भणितबनं, For धम्मो B. E. N. H. read क्रमो.

चाण्डाल：－अले，गेन एंणं।（क）
कुडुम्बिनी－（सोरक्ताडमें।）अज，परित्ताहि परि ताहि।（स） （प्रविश्य पटँक्षेपेण）
राक्षस：—भवति，न भेतव्यम्। भो भो：शूलायैतनाः，न खतु ठ्यापाद़यितव्यश्रन्दनदासः।

येन स्वामिकुलं रिपोरिव कुलं दृष्टं विनइयत्पुरा मित्राणां व्यसने महोत्सव इन स्वस्थेन येन सितम्। अत्मा यस्य वधाय बः परिभंगक्षेत्रीक्टतोजपि प्रिय－ स्तस्यंयं म०म मृत्युलोकपद्वी वः्यस्रगानध्यताम् ॥ \＆॥ चन्द्नद्ामः－（सर्धषपं विलोक्य।）अमच，किं एदं।（ग）
（क）अंग，गृहाणेनम्।
（ख）आर्य，परिनायस्न परित्रायस्त।
（ग）अमाल्य，किमिदद् ।
प्रविइय पटाक्षेपेणेति। असूचितस्य सहसा संभ्रमेण प्रबेशः पटाक्षेपः। शूल्ययतना इति । शूलमायतनं जीवनाश्रयो येपां ते तथोक्षाः।
येनेति। मह्ोोत्सब इवेति सत्तम्यन्तम् । यस्य मम परिभवक्षेत्रीकृतोऽपि। एताहइं परिभवमनुमवन्नपि आत्मा ग़रीरं वपु：युष्माहढ़ां वधाय बधार्थ प्रियो जात：यद़र्थ किल चाणक्येन कौल्द्रताढ़यः युप्माहशा घातकाँच छलेन वृथा उयापाद़िता：एताहरापातकानमित्तभूनोऽट्यात्मा येन मया न परित्यक्त इस्यात्मोपलन्भः ॥ \＆॥
 add सं पलिजणो गमिस्मदि）．After this speech B．N．have चाणढाहौ।
 परित्राअध E．；परित्ताअस्म（i．E．：पलित्ताहि P．；परित्ताअहि M；परित्ताहि जाए． R．३ अपराक्षे B．N．which whll भतन्यम् after the भेतब्यम् in our text． G．has न मेतव्यं．व8 For ग्रूलायनला：B．E．N．I．read सेनापने，（．．भो गुल्पाते，（i．also reals ह्यापारनाय：anll B．E．N．G．and！कुतः after
 etc．ง किल A．P．＝वि．．．．．．．．1．E．N．G．；इदं fur एदृं G．；निमं（！）E； D．N．add after it दे व्ववसिद्यम्．

राक्षसः—त्वदीयीयुचरितैकदेशस्सानुकरणं किलैतत्।
चन्द्नदासः一अमच, सव्वं विं इमं पभासं णिफ्फलं करन्तेण तुए कि अणुचिद्विदें। (क)

राक्षसः-सखे, खार्थ एवानुप्टितेः। कुतमुपालम्भेन। भद्रमुख, निवेद्यतां दुरात्मने चाणक्याय ।

बज्रलोमा-किं त्ति। (ख)

## राक्षसः一

## दुष्कालेडपि कलावसजनरचचौ प्राणैः परं रक्षता नीतं येन यशास्विनातिलघघुतामौशीनरीयं यशः। <br> बुद्धानामपि चेप्टितं सुचरितः क्रिष्टं विंश्युद्धात्मना <br> पूजार्होडपि सं यत्कृते तव गतः शन्रुत्वमेपोऽसि स:॥५॥

(क) अमालय, सर्वमपीममं प्रयासं निफ्फलं कुर्भता व्वया किमुुष्तितम्। (ख) किमिति।

सखे सार्थ एवेति। इदं व्वस्संरक्षणं ममात्मरक्षणादृप्यभ्यर्हितं श्रेयइकरमिति भावः।

डुछ्कालेडपीति । शिविना पुण्ये कृतयुगे तक्कृतमिति नात्र चित्रम्। पापे कल्रियुग ईटरां कर्म कुर्वाणस्तोडव्यतिश्रयितो यअ्भन्द्न-
$9{ }^{\circ}$ दीयस्य B. N. G. which and E. om. last एतत्र. २ पि for वि G. E.; णिफ्फलं before इमं G. ; मे णिप्फलं एदं (इमं E.) पआसं B. N. E.; करणेण E. For तु...किं. B. E. N. H. read ण मेपिअं and add अमचेण after ${ }^{\circ}$ चिह्दिदं; G . reads तुए ण मे पिअं अणुचिट्टिद्धं. ३ B. E. N. G. H. read सखे चन्दनदास (G. om. this) कृतमुपालन्भेन (G. has तत् and E. तत्र before कृतम् and both read कृत ${ }^{\circ}$ after जीवलोकः) स्वार्थप्रधानो हि जीबलोकः (G. has ${ }^{\circ}$ यं for हि, E. $\mathrm{om} . \mathrm{it)}$ भद्नमुख अयमर्थों (om. G. E.) निवेद्यतां तावहुराहमने (G. om. तावत्) चाणक्याय; R. has दुराष्मने after चाणक्याय in our text; R. M. read तत् before कृतमुपालम्भेन. ४ B. N. have अध; G. E. जधा before किं. ५ पि for ति N.; अ्य B. N. E.; म्रलपताम् (?) G. ६ च शुद्धां P. which also has बद्दा ${ }^{\circ}$ for बुद्धा. ${ }^{\circ}$ ט च for स P. and for गतः शान्रुत्वम् B. N. गतो वध्यत्वम्.

प्रथम:-अले विल्टपत्तअं, तुमं दान चन्दनदासं गेलिख इहं एदस्स मसाणपादपस्स छाआए मुहुत्तं चिठ जाव अहं चाणक्स्स णिवेढ़ेमि गिहीदो अमचरक्बसोत्ति। (क)

दिनीयः-अले वज्ञलोमां, गच्छ। (ख)
(इति सपुत्रद़ारेण चन्द्नढ़ासेन सह निए्कान्तः ।)
प्रथमः-एदु अमंचो। (राक्षसेन सह परिकम्य।) अत्थि
(क) अरे भिल्वपनक, तंनं तानचन्द्नदाएयं गृहीलेलैतमग्र इमशानपादपप्य छायायां मुहूर्त तिष्ठ याबदहं चाणक्यम्न निवेदेयामि गृहीतोउमात्यराक्षस इति।
( ख) अंरे बज्रलोमन्, गच्छ।
( ग ) एत्वमात्यः । अन्लयन कोडपि निवेदयेत ताबन्नन्दकुल्नगकु-
दास: स त्वयाटर्थमर्चनीयोऽपि यस्य मस कृत ईंटशीं विपत्तिमनुनीतः सोऽयं तव विंधेयोडस्मील्यर्थः। चुद्धा अल्यन्तद्यालव इति प्रसिद्धं तेपामवि चंप्रितं द्यालुत्तं किष्टं कृशीक्हतमिल्यर्थः ॥ ५।।

S विपत्तअ M.; चिल्पत्ता G.: विह्वनत्तका E. For द्वाव A. E. read ताव after which B. N. real! सेद्डि before चन्द्धण. २ B. E. N. G. om. इह; B. E. N. read इमस्स for पुदृस and A. P. समसाण for मसाण. For पाद़पस्स B. E. N. G. read पादृवस्म; for मुटुत्तं B. E. N. A. read मुहत्तअं; यान. E; अज before चाणकं B. E. N.; चाणकाय G.; For गिहिं R. reads गिहिं, B. N. (i. गाहै, E. गहिए; B. N. G. read लक्वससो; E. लक्खसे. ₹ अये A. P; चजल्यम M.; बजलोमका. (i.E.; वज्ञलोमआ B. N. For गच्छ B. has एवं होटु; N. एवं कलेमि. \& Om. R. (i.: तथा for it E; निए्कामति (i. which
 ...जो Om. B. E. N. G.; निए्क्रम्य for परिक्र्य N. For अ...कि. B. N. read के के पुथ्थ दुआलिआणं, E. को पन्थ दुआं . Before अ...वि M. R. read एदं चाणक (क्य R.) गेहहं। परिक्रम्य (om. R.); for पुट्थ M. reads अल्य.

## एतथ कोचि णिंवेदेह दाव णन्द्रकुलणकुलिसस्स मौलिअक्रुलपडिट्वावकस्स अजचाणक्स्स । (ग)

राक्षसः-( स्वगतम्। ) एतदपि नामें श्रोतव्यम्।
चण्डालः-एसो अभणीदिसंजमिद्वुद्धिपलिसले गिहीदे अमचरक्ससे ति । (क)
( ततः प्रविशाति जैननिकावृतशरीरो मुसमात्रट्टरयश्याणक्यः ।)
चणणक्यः - मद्र, कथय कथर्य ।
केनोत्तुःशिखाकलापकपिलो बद्ब: पटान्ते शिखी पारँः केन सढ़ागतेरगतिता सद्यः समासादिता।

लिशस्स मौयकुल्प्रतिष्टापकस्सार्यचाणक्यस्स ।
( क) एप आर्यनीतिसंयमितबुद्विपरिसरो गृहीतोऽमात्यराक्षस इति।
एप आर्यनीतीति। आर्यचाणक्यम्य नीत्यां संयमित: कुषणठकृत: बुद्धिपरिसरो यस्य स:।

केनेति। सद़ागतेर्वायोरगतिता गतिनिरोध: पाहैः सूक्ष्मरश्नाभिः केन समासादितः कृत इल्यर्थः। सोऽपि झटिति कृत इल्याॅच्र्य भित्तिति-
¢ णिंदेदेध. B. N. For णग B. has सेगणसंचअचूण्णण, N. simply संचूष्णणकुलिग्नह, E. रोह्म (षण) संबन्दूलचू (णण?) नकुलिशाय; G. reads णगकुलिसाह. २. For पडि ${ }^{\circ}$ B. N. read पदिद्धाविद्धभ्मसंचअस्स ( अह N.); G. पडिठ्ठावकाह-
 G. also reads चाणकाहः. ₹ राक्षसेन after this in B. E. N. and E. has आव्मगतम् for स्वग ${ }^{\circ}$; this speech and all that follows down to विगुणीकृत \&. (P. 310) are wanting in R. \& एसोक्नु B. E. N. G. which last further on reads णीइ and G. E. H. read णिअल after it, B. N. reading णिअम; E. reads संजणिद् for संजमिद. For पलिसले M. P. read परिसले, C. पुरिसआले, B. E. N. H. पुलिसआले. For गिहीदे B. E. N. read गहिदे; (i. E. rearl लक्बस for रक्ख. प यवनिका. A. M.; यमनिका. E. H. Before चाण B. N. read सहर्ष:, P. reads ${ }^{\circ}$ दूरयचाणक्यः. ६ E. om. one कथग. ७ नुंग्र ( ${ }^{\circ}$ तंस ) E. द पाणौ P.; समापाद़ेता G. E.

केनानेकपदानबासितमटं: लिंदोर्पैंतः पजंरे
भीम: केन च नैकेनक्रमकरो दोर्य्यां परीण्णोंज्णचःः ॥॥
चण्डाल:—णीदिणिउणबुद्विणा अज्ञेण। (क)
चाणन्यः - मा मैवम्। नन्दकुलविद्वेपिणा ढ़नेनेति ब्रुहि ।
राक्षम:-(स्वेगतम्।) अयं दुरान्मा अथ चा महान्मा कौँटिल्यः।
अंकरः सर्जंशास्र्राणां रतानामिन सागरः।
गुणँर्न परितुष्यामो यस मत्सरिणो वयम् ॥ ७।।
चाणक्य:- (विलोक्य सहर्प स्वगतम् ।) अये, अयमसाचमात्यराक्षसः। येन महात्मना

चिरमायासिता सेना वृपलस्स मतिश्य मे ॥ ८।।
(क) नीतिनिपुणनुद्धिनार्यें।
रक्करिणीबन्धनाद्विना कमेण चिरालकथंचित्कर्तु शक्य इल्यर्थ:। एवं डुषकरराक्षसवग़ीकार: केन कृत ड़ति रुपकातिशुयोक्ष्या स्वात्मगुणश्राधा। इयमद्युतार्थप्रप्रिक्पगुह्नंन नामाधम् ॥ ६॥

नन्द्रुलेति। नन्दुकलं सर्व हैवेन निपातितमिति निरवलम्बतया निर्यंबसायोऽयमेवं वशीभीूूत इस्यर्थः।

गुरमिरिति। सेनायां कल्पनाक्देश़ाः सढ़ांनंनहृनाढ़यः। मनौ क-
g For सट:, B. rearts शउ:, M. यर्डी. ? चलंकनक B. N.: निकरो for मकरो
 णिनुण; B. S. ash जब्व after अज्ञाण. \& B. N. E. A: hurin this speerh with भड़ and B. E. N. om. वि and E. om. द्नि beture त्रृहि. 's आव्मगतम् E.; after this B.E. N. (i. reat अंय before अयम्; B. E.. N. read स before दुरात्मा and अयं स befine महान्मा. I'. reals चाणक्यः after दुगः्मा. ६ यन: before this 13: N. has विद्यानाम् for शास्त्राणाम्. II. puts this sperech uf Rakshasa after अमाल्य ड़ानि ल्याकगमिद़ं चिशोपणम् (1, 305). © A. P. om. विलाक्य. II. P. om. स्बतग ${ }^{\circ}$ for which E. ranls अन्मगनम्; E. om. अये; B. N. M. read अयममाल्यरा . द दीवजागर N.
( जवनिकां कैरेणापनीयोपसृत्य च ।) मो अमात्यराक्षस, विण्णुगुपोड्हमिनादये।

राक्षसः-( ख्गतमू ।) अमाल्य इति लज्जाकरमिदानीं विशेपणम्। ( प्रकाशम्, ) विष्णुगुत्त, न मां चाण्डालस्पर्शदूपितं स्पप्डमर्हसि।

चाणक्यः-मो ${ }^{3}$ अमात्यराक्षस, नेमौं चाण्डालौ। अयं खलु दृष्ट एव भवता सिद्धार्थको नाम राजपुरुपः। योड्यसौ द्वितीयः सोडपि समिद्धार्थंको नाम राजपुरुप एव। शकटदासोऽपि तपस्खी तं ताहरूं लेंखमजानन्नेव कपटलेखं मया लेखित इृति।

राक्षसः-( ख्वर्तंम् 1) दिप्टया शकटदासं ग्रत्यपनीतो विकल्पः।

ल्पनाकेशा ऊहापोहाद़यः। यन्मतिपौरुपभयान्मौौैसैन्येन मया चाहनिंशं जाप्रता महानायासोडन्भूभू इति भावः। इद̆ं डुःखप्रझामनं समय: ॥ ८ ॥

[^64]चाणक्यः－किं बहुना। एरे संक्षेप्रतः कथयामि। भृत्यां भद्रभटाद्यः स च तथा लेखः स सिद्वार्थक－

स्तचालंकरणत्रयं स भवतो मित्रं भद्नः किल।
जीर्णाद्यानगतः स चापि पुरूपः केशः स च श्रेप्टिनः
सर्व मे－
（इँलर्धोंत्ते लज्जां नाटयति ।）
वृपलँस नीर भवता संयोगमिच्छोर्नयः ॥ ९।।
तर्दुयं वृपलस्त्वां द्रप्रुमिच्छति ।
राक्षसः－（ रंचगतम् । ）का गतिः एप पश्यामि।
（ ततः प्रविशति राजा त्रिभवतश्र परिवारः।）
राजा－（ संगगतम् । बिंनन युद्वादार्येण जितं दुर्जयं परन－ लमिति लंजित एवासि। मम हि

भृल्या इति । भवतो मित्रं किल अल्रीकमिल्यर्थ：। सर्वमिति।＇नपुं－ सकमनपुंसकेन＇इल्येकरेप：। जातावेकनचनं च। ते भट्रभटाद्ययो भृत्या： स लेख：इट्याद्चेवंजातीयं सर्वमुपायजातं वृपलस्य भवत्साचिच्यमिच्छो－ ममम नयो नीतिप्रकार इति संक्षेप：। त्वत्संग्रहार्थमेतावान्मया नय： कृत इग्रर्भ：। अतिशूरः साहसी भवान्बिऋनादिना मलयकेतुवन्निम्रहीतुं न शक्य इति ंचनयितुं वीरेति संबोधनम्। इढ़ं वीजवतां मुखाद्यार्थां विम्रकीर्णानां ऐक्यार्थोपनयनं कार्यार्थोपसंहृतिः संहारो नामाछं नव－ मम ॥ ९ ॥
s B．S．oun．पुन；M．E．G．read संक्ष्प्प：fur संक्षे．．．यामि．२ For भृल्या


 reads संयोगमिच्छोंमिति：६ तढेप．B．N．which real आगच्छति for इच्छ्धति． B．E．N．G．add प₹यँनम् after it．० आन्मग＇．E；B．N．after गतिः read प्रकाशम्। य प्प \＆ev．；M．agrees omitting य．＝B．N．real सेवंकर नुगम्य－ मानों before राजा and om．what fullows；A．1＇．read च after，not before， परिबार．९ आद्म．E；om．in M；पराजितम् for जितमू．B．E．N．G．For परबल़्म E．has रिपुतलम्ं；B．N．अरिकुलम्． 30 यन्मल्यं befure this in B． E．N．which also read इव fur पृ；ML．om．मम हि；B．E．N．om．हि．

## मुद्राराक्षसे

## फलयोगमवाप्य सायकानां विधिंयोगेन विपक्षतां गतानाम्।

 नै गुचेच अवत्यधोमुखानां निजतूणीशयनवतं प्रतुप्टचै।।?॥ अथवा।
## विगुणीकृतकार्मुकोऽपि जेतुं भुवि जेतच्यमसौ समर्थ एव

 स्वपोडपि ममेव यस तन्चे गुरवो जाग्रति कार्यजागरुकाः ॥??॥ ( चाणक्चमुपस्ल्य।) ऑर्य, चन्द्रगुपः प्रणमति।चाणक्यः-संपन्नास्ते सर्वाशिपः। तद़सिवादयस्य तन्रमवन्तममालमुख्यक् ।

फलयोगमिति। विधियोगेन सुढ़ैवपसादे़न फलयोगं कार्यसिद्विभाप्रिमन्यन्न शल्ययोगं प्राप्यापि विपक्षतां विरोधितां गतानामिति विरोधाभास:। वीनां फङ्षानां पक्षा येपामिति बहुत्रीटिः।। तेपां भावस्तत्तां गतानां विश़िप्रकङ्ञपच्नवामिति वा। इति विरोधपरिहारः। झुचुचेव विपक्षताप्रानिजातया गुरुचेवेति हेतुत्पेक्षा अधोमुखानां सायकानां निजतूणीश्यनमेव व्रतं सर्वदा तन्चैचाबस्याननियमखूपं प्रतुप्चै संतोपाय न भघति। 'अनियोगेन विलक्षतां गतानाम्' इति पाठे नियोगो युद्धाढ़ौ। विनियोगसदृभाव: तेन लजितानामियर्थों घर्णनीय:॥ २०॥

इसेवं प्रकारेण लजित्वा पुनरपि समाबत्ते-विगुणीकृतेति। विगुणीकृतं ज्यारहितं प्रयोजनाभाववच्च कुतं कार्मुकें यर्य। इगं वाजिन्छतार्थपानिगनन्दः ॥ १? ॥

१ अनियोगेन for विधियोगेन. B. E. N. H. which read विलक्षताम् for विपक्षताम्. ₹ स्बज़ुर . B. N. H. For the last word B. reads शायनघ्रत्रतिष्टा; N. E. H. श...तसस निषा, C. तुणारश्रयनघत्रतिष्टा, A. P. read शायनं निजभ्रनुपचँ. ₹ ममैच G. E. - अये. G.; च...कोभिवादयते. E. ५. बृपल before this B. E. N. G.; मम after ते E., after सर्वां G. For तन्रम ${ }^{\circ}$ G. E. have अत्रभवन्तयू. For अ...स्यम् B. N. read अमाल्यराक्षसं पैतृकस्तवायममाल्यमुल्य:, G. H. अमाल्यराक्षसमयं च ते पैतृकोमाल्यमुख्यः, E. अमाल्यराक्षसमयं पैतृकोमालः।

राक्षस:-( सेवगतम । योजितोऽनेन संघन्धः।
चाणक्यः- ( राजोनमुपमूल्य।) अयममात्यग़क्षसः ग्राप्तः
प्रणमैनम् ।
राजा- ( राक्षसमुपसूॅ्य। ) आर्य, चन्द्रगुप्तः ग्रणमति ।
राक्ष्श्म:- ( विलोक्य स्वगतम् ।) अये, चैन्द्रगुपः । य एत
वाल एव हि लोक्रसिंन्संभावितमहोदयः।
₹मेणारु्ढवाव्राज्यं गूँचश्यर्यमिंन द्विप: ॥ ?२ ॥ ( पकाशम्।) राजन्, विजयस्व।

राजा-अर्य
जगतः किं न विजितं मयेति पविचिन्त्यताम्।
गुरौ पाधुपर्यचिन्तायामार्य चँर्ये च जाग्रति ॥१३।।
राक्षस:- ( स्वगतम । स्पृशति मां भुत्यभाबेन कौँटिल्यशिप्यः। अथवा विनय एँवंप चन्द्रगुप्तस्य मत्मइस्तु मे विपरीतं कल्पयति । सर्वथा स्शाने यराम्बी चाणक्यः । कुतःः।

वाल एवेति। वाल्गमारः्यैव राजलक्षणलक्षितनया महोन्नतो भविच्यतीति संभावित इस्यर्थः ॥ ?२ ॥

जगन इति। जगत हृति छोंपे पप्टी। जग्गति किं न विजितमिलर्यःः॥ १३ ॥


S जr्म (i.; this speech is onn. in R. E.; and in M. this speech and the two priceding ones are omittel. ₹ This speech is wanting in ll. E. I. C. H.; before अयम् li. has बस्य. ₹ E. om. राजा up to this. Fus च...ति B. E. N. real चन्द्रुप्तोहम (E. om. अहम् ) लिबाद्ये ( यने E.). अ

 त्वयि B. N. द आन्मग . E. काँािल्यकिष्यों before भुत्य B. N. e (i. om. एव; E. om. पुप and मे further on; कलग्यति for कल्पग्रनि. L. N. M. विकल्वग्रति E. go Om, M. R. G.

## द्रव्यं जिगीपुमधिगक्य जडात्मनोऽपि नेतुर्यशस्तिनि पढ़े नियतं ग्रतिप्टा। अद्रव्यमेल्य सुचि झुद्धनंयोऽपि मन्त्री शीर्णाश्रयः पतति कूलजवृक्षवृत्या ।। ？8।।

चाणव्र्य：－अमात्य राक्षस，हैं्यते चन्द्नदासस्य जीवितम्। राक्षस：－भो विष्णुगुस，कुतः संढ़हः।
चणणक：－अमात्य राक्षस，अगृहीतशस्त्रेण भवताननुगृह्यते वृपल इत्यतः संद़हः। तद्याढ़ सत्यमेच चन्द्नद्रासस जीवितमिष्यते ततो गृद्यतामिदें रास्र्रम्।

रा⿳亠⿴⿰丨丨⿱一一⿴囗十一 स्स：－मो विध्णुगुश，मा सैवर्म्। अयोग्या वयमस विशे－ पतस्त्वया गृहीतस्र ग्रह्टणे।

द्रठ्यमिति । ह्रव्यं भव्य इति निपाल्यते। द्रव्यं श्रेयःप्राप्तियोग्यं जि－ गीपुं जयोघोणिनमधिगाक्य जडात्मनो मन्द्धबुद्देरपि नेतुरमाल्यस्य यश－ स्विपद़े स्थाने प्रतिशा नियतमवइयं अवति किमुतोढ़ारबुद्देरमाल्यस्य। अयोग्यप्रभोराश्रयेण विझ्डुद्टनयोऽपि मन्री अहमिव शीर्णाश्रयः सक्पतति नदीक़ूलगतवृक्ष इचेल्यर्थः ॥ ？：४।।

एवं मनसि विचारयन्तं राक्षसं चन्द्रगुपसाचिन्वाभ्युपगमाय प्रबण－ यति－अमालेय्यादि । साचिठ्यमनम्युपगक्य ताटस्थ्येन वृपलननुग्रह： अप्रयोजक इति भावः।

9 नियता B．N．₹ For भु．．．द्द B．N．H．read तु विदिक्त，E．भुचि चित्र， M．नु बिगुद्ध．३ जोर्णां R．；for वृ₹्या A．has रील्या，G．तल्या？，E．ल्योपा？\＆B． N．read अपि before this ५ कः for कुतः B．N．；अन्र क：E；this and next speech are wanting in G．६．ता नानु ${ }^{\circ}$ ．B．E．N．G．H．ง After this A． P．read राक्षसश्विन्नत्यति॥ चाण । तपोचनं यामि（ततो विनयामि P．）विहाय मौर्ये। त्वां चाधिकारे ल्यधिकल मुख्यम् 11 त्वयि स्थिते वाक्यनि（वाक्पति P．） बद्धतुन्दौ। भुनक्फु गामिन्ट्र इवैप（ व P．）चन्द़ः॥ पुनस्तदेव पठति．The Alvar． M1s．reads राजनिइन्दू \＆c．in the third line．є मा मैवम् twice A．MI．P For अस्य \＆c．B．N．read एततस्य ग्रहणे वि．．．स्स शास्य；R．reads अयोन्य－ मयस्य（？）\＆c．as in text except परिगृहीतस्य for गृहीतस्य．

## 

चाणक्यः-राक्षसे, योग्योजहं त्वं सोग्य इति किमनेन।

## परय ।

अध्वःः सार्द्विमजस्नद्तकविकः: क्षामँरगून्यामनँः
स्नानाहारविहारपानशय नम्बेच्छामुखँर्वर्जितान्। माहात्म्यात्तर्व पौरुपस्य मतिमन्द्रपारिद्र्पच्छिद्:

पसयैतान्परिकल्पनं।न्यतिकर्रोच्छूनवंशान्गजान् ॥? ॥ अथवा किं वहुन्ना। न खलु भवतः रास्न्र्यहणमन्तरेण चन्द़नदासस्स जीवितमस्ति।

राक्षसः—— ( खगतमें।)
 सनै: अनपनीतखलीनपल्याणैः सढ़ा संनद्धैरियर्थः। परिकल्पनाः्यतिकरेण सढ़ा संनाह्पसझ्नेन पल्याणापनयाभावाश्योच्ह्टूनाः इोफ.रूजा ब्याना वंडाः पृथास्यिभागा येपां तान्पइयेति। आदूरेंण पुनः पउयेति
 साचिच्याय ल्वमें योग्य इति प्रवणीकनुं प्रशंसा ॥ ३५॥

किं बहुनेति अस्मत्परिंत्रेग्रकथनेन किं प्रयोजनम. । साचिच्यपढ़ें भฐतावउयम हीक़तन亏ज्यमिलाह——न खल्विति।

१ अमात्य before राक्षम B. E. N.; for राक्षम P; for what folluws B. N. reaul योग्योहमयोग्यों भवानिति कथमेतन् ; E. reads न योग्ग्राहं नंन्ं योग्य इति किमनेन। पइय नाम. २ विका B. N. E. (i.: कलि"ः: R.; न्यासनान् L. N. ३ नानाहाई $\mathrm{G} . ;$ विनोड़ for विहार N.; शायैंः A. P.; खर्वर्नाई़नान्, II. R. \&
 ६ किमनेन B. E. N. G.; अम्ति at the end om. in E. ง Om (i.

## नन्द्सेहगुणणाः स्पृरान्ति हृद्यं भृत्योसि तद्विद्विषां

 ये सिक्ताः स्वयमेव वृद्विमगमंरिछन्नांस्त एव द्नुमाः।शस्तं मित्रशरीररक्षणकृते ${ }^{3}$ ब्यापारणीयं मया
कार्याणां गतयो विधेरापि न यन्त्याज्ञाकरत्वं चिरात् ॥?६॥ (प्रकाशम्।) विष्णुगुप्तै, नमः सर्वकार्यप्रतिपत्तिहेतवे सुहत्स्नेहाय। का गति:। एष घह्दोडसि।

चाणक्यः- ( सहर्षम्।) वृषले वृषल, अमात्यराक्षसेनेद्वानीमनुगृहीतोऽर्सिं। दिष्टया वर्द्दूते भवान्।

## राजा-आर्यग्रसाद एष चन्द्रगुप्तेनानुमूयते।

नन्द़ेति। ये नन्दा: ख्वयमेव मया सिक्काः गर्भपतनाॅ्रभृति तैलद्रोणीनिधानादिना महता परिक्हेरोन परिपालिताः सन्त: वृद्दिमगमंस्ते संप्रति नप्टाः तद़ुणाकृष्टह्दद्यस्यापि मम तेपां विद्विपो मौर्यस्य भृत्यत्वं मित्रइरीररक्षणार्थमवइयमभ्युपेयत्वेन प्रसक्तमित्यहो कार्याणां गतिवशाद्विधिविलसितमप्यन्यथाभवतीति खिद्यते। कार्याणां गतयः विधेरप्याज्ञाकरत्वं चिरान्न यन्ति। अतिप्रवलोऽपि विधि: कार्यगतिवैचिः्यात्कार्यगतिकिंकर इव भवतीटलर्थ:॥ १६॥

एप प्रह्वोडस्मीति। इदुं प्राप्तकार्यानुमोद्नमाभापणमझम ॥
आर्यप्रसाद़ एष इति। इंद़ लचधस्थिरीकरणं कृतिर्नामाइ्नम् ॥
१ For गुणाः B. N. G. read कण:; for हृदयं, हृदये; for ${ }^{\circ}$ द्दिषो, ${ }^{\circ}$ द्विषाम्. २ For बृ...ना B. N. read पाणिपयसा छेद्या. H. does not read this verse here but before the concluding verse, with some alterations. ३ B. N. read ${ }^{\circ}$ रीरकेपु सरुपा; and सदा for मया; G. reads ${ }^{\circ}$ रीरकेषु परुपम्. 8 चिरम् $G$; for यन्या...त् B. N. read यान्ल्यालोचनागोचरम्. $\varsigma$ भो before this B. E. N. G. and उपानय खद्नम् after it B. N; from स्वग प्रकारम् om. in E. ६ सजो B. N.; पसर्वोमे (?) E. ७ शास्तमर्पयित्वा after सहर्पम् B. N.; one बृपल om. R. \& B. N. om. ${ }^{\circ}$ सि. and read गृहीतशाखेण before अनुगृहीतो; E. reads गृहीताधिकारेण and om. सि; G. agrees with our text and reads स्स ${ }^{\circ}$ for सि; P. also reading ${ }^{\circ}$ पि for 'सि.

पुकुषःः जेदु अझो। एसो क्सु भद्दरदभाउराअणप्पमुहोहिं संजमिद्कलचलणो मलअकेदू पडिहारभूमिं उवद्विदो। एंद्ध सुणिअ अजो प्पमाणम्। (क)

चाणक्यः - भद्द्र, निवेद्यताममात्यराक्षसाय । सोऽयमिदानंं जानीते।

राक्षस:-(खवगतमें।) दासीकुत्य मामिदानीं विज़ापनायां मुखरीकरोति कौटिल्यः। का गतिः। ( प्रकाशम्।) राजन् चन्द्रगुप्र, विदितमेव ते यथा व्यं मलयकेतौ कंचित्कालमुपितास्तत्परिरक्ष्यन्तामस्स प्राणाः।
( राजा चाणक्यमुखमवलोकयति )
चाणन्यः -प्रर्तिमानयितब्योडमात्यराक्षसस प्रथम: पणयः।
(क) जयत्त्वर्यः। एष खलु भद्रभटभागुरायणप्रमुसैः संयमितकरचरणो मलयकेतुः प्रतिहारभूमिमुपस्थितः। इदं भ्रुत्वा आर्यः प्रमाणम् ।

भत्र, निवेद्यतामिति। इदमिप्टकार्यदर्शनं पूर्वभावो नामाङम् ॥। प्रतिमानयितन्य इति। यद्यपि शात्रुशेषं न शेषयेदिति शाल्लान्मलयकेतुर्न

१ पु.. प्रविशय. G.; for जेदुदु B. N. read जअदु जअदु; G. E. जयदु जयदु. For अजो A. P. read अमच्चो after which B. E. N. read अज; P. om. कानु; B. E. N. G. read भहुभड; A. reads भागुराअण; R. E. भागुरायण. For संजमिद्द E. has ${ }^{\circ}$ मिय; B. N. ${ }^{\circ}$ मिअ; E. om. कलचलणो; P. reads कलचरणो. For मलअ. B. E. N. read मलयं ; P. मलg( ? ); G. reads परिहारभूमीए पत्थविदो; for उबं्हिद्रो B. N. have अवस्थापिदो; E. उबह्रविदा; उबस्थाविदो H. २ ता एव B. N.; पह E.; after सुणिअ B. N. read षुत्थ. ₹ आ श्रुतम् before this B. N.; राक्षसस्य E; the MS. G. stops at राक्षसाय; B. E. N. om. स:; B. N. read राजकार्य करिप्यति; E. जानाति for जानीते. ४ आट्मगे. E.; कथम् after it B. E. N.; for दासी ${ }^{\circ}$ E. H. have वरी \&c., B. N. om. माम् ; for विज्ञा ${ }^{\circ}$ E. has वि...य; B. N. add माम् after वि...य. ५, B. N. om. ते and B. E. N. read किंचित्कालान्तरम् ; for रक्ष्यन्ता ${ }^{\circ}$ E. has रक्षणीयः: ६ B. E. N. read वृपल before and अयम् after this.
( पुरुपं प्रति ।) भद्र असद्वचनादुच्यन्तां भद्रभटप्रमुखा यथा-'अमात्यराक्षसेन विज्ञापितो देवश्वन्द्रगुप्तः प्रयच्छति मलयकेतवे पिज्यमेव विपयम्। अतो गच्छन्तु भवन्तः सहानेन। प्रतिप्ठिते चासिन्पुनरागन्तव्यम्' इ़ति ।

पुरुषः-जं अं्जो आणवेद्धि ति । (परिक्रामति।) (क)
चाणक्यः - भद्द्र, तिष्ट तिष्ट। अपरं च वक्तब्यो दुर्गपालः'अमात्यराक्षसलाभेन सुम्रीतश्वन्द्रगुप्तः सैमाज्ञापयति य एष श्रेष्टी चन्दुनद्गस: स पृथिव्यां सर्वनगरश्रेप्टिपद़मारोप्यतामिति ।

## ( क ) यदार्य आज्ञापयतीति।

मोक्षणीय इति, तथापि राक्षसस्य साचिठयम्रहणप्रथमप्रार्थनावइयं मानयितठयेट्यर्थ:।

भद्रभटप्रमुखा इति। भद्रभटाद्य: राक्षसस्य साचिण्यनिर्वाहाध्यवसाये संदिहानास्तद्वचनं चन्द्रगुप्रवचनं च न प्रमाणीकरिष्यन्तीट्यस्मद्वचनादित्युक्तम्। किंच। अमात्यराक्षसेन विज्ञापित इति बचनं स्वयं तथापकृतेनापि राक्षसेन स्वस्मिन्नेवमुपकृतमिति राक्षससौजन्यं मल्यकेतुना ज्ञातर्यमिति ।

[^65]
# अपि च विना वाहनहस्तिम्यः क्रियतां सर्वमोक्षः' इति। अथतामात्यराक्षसे नेतरि किमम्माकं ग्रयोजनमिदा़ानीम् । <br> विनाँ वाहनहस्तिम्यो मुच्यतां सर्वबन्धनम्। <br> पूर्णपतिक्जेन मया केवलं वध्येते शिखा ॥?७॥ पुक्पः - जं अंजो आणवेदि त्ति । (निएकान्तः ।) (क) <br> चाणक्यः-भो रजन् चन्द्रगुप्र, भो" अमात्य राक्षस, उन्यतां किं वां भूयः प्रियमुपकरोमि। 

(क) यद़ार्य आज़ापयतीति।
विना बाहनहस्ति॰्य इति। तत: प्रविश़ति मुक्तां शिखां परिमृश़न्निति मुखसंधानुपक्षिम्नस्य बीजस्यैव मया निर्वह्टणं कृतमिस्याह——तीर्णप्रतिज्ञेन मया केवलं बध्यते शिर्ला' इति ।

भो राजन्निति। इदानांं चन्द्रगुपस्य राः्यलक्ष्मीस्थिरीकरणाध्यवसायाद्बृपलइानद्दमपहाय राजन्निति संबोधनम । किंच मलयकेतुनिग्रह्राक्षससंम्रह रूपं चन्द्रगुम्य प्रियं कृतं मलयकेतुजीवनड़ानस्बरा₹यप्रतिप्रापनरूपचन्द्नड़ासबन्धमोचनसकलनगरश्रेम्चिपद़लाभर्पं च राभ्ष्सम्य महुत्रियमनुम्टितम । अतोऽॅ्यधिकं गुवयोः किं करोमीय्याह-किं वां भूय इति ।
१ B. E. om. अपि च and have instead पुरु । ज अमचो (अजो E. ) आणर्वद्ढ़ित्ति निक्कान्तः चाण चन्द्रगुत्त किं ने भूगः पियं करोंमि ॥। राजा। किमत sce as on next page चाण विजये उच्यनां दुर्गपालों चिजगपालश्र अमाल्यराक्षपपरिप्रहेण मीतो देवचन्दुगुतः समाज़ापयति चिना itc, N. has अन्यच्च for अपि च; fur वा $\ldots$ भ्य: B. N. read हस्य श्यम्, P. वा....्याम्, E. वा $\ldots$ हम्निभ्य:; B. E. ... and बन्ध befure मोक्ष and E. om. इृति For अस्साकम् B. N. read हस्यंश्वेन, E. हमिभि:; E. om. इदानीम्, B. N. have तन before it. २ सह B. N.; for हन्तिय्यो B. N. roal हमिभ्याम्, F.. युग्ये भ्यो; E. alsw reads
 शिखां बधानि before this, and for पुरु B. reads प्रनिं; N. om. this speech and E. also; P. reals "बेद़ीति fि"; B. reals निष्कान्ता. \& B. E.. om. भो $\ldots$ भो and read तटुच्यं for उच्यं and ते (भूय) for वाम् ; P. reads भूग: hefore किम् and Mi. R. read उपहरामि fur उपकरोमि.

## राजों-किमतः परमपि मियमस्ति।

## राक्षसेन समं मैन्री राज्ये चारोपिता वयम्। नन्दाश्नोन्मूलितःः सर्वे किं कर्त्व्यमतः प्रियम्॥१८ ॥

राक्षसेः ——थापीद्मस्तु भरतवाक्यम्।
वाराहीमात्मयोनेस्तनुमवनविधावाँसितस्यानुरूपां

## यस प्राग्द्न्नेकोटिं म्रलयपरिगता शिश्रिये भूतधात्री।

राक्षसेनेति। इटद हु रुभझांसनं प्रशासिर्नाम निर्वहणसंधेरुत्तममझम्॥् ॥१ ८॥ वाराहीमिती। भूतधात्री पृधची प्रलयपरिगता प्रलयेनोपप्षुता सती प्राक्कल्पाद़ौ। अवनविधौ जगद्रक्षणविधाने अनुरुपां समर्थी वाराहीं तनुमाश्रितस्सात्मयोने: ख्वयंभुवः आदिवराहमूर्तेंमेगवतः श्रीविष्णोदेन्तकोटिं दंग्रूप्रं शिश्रिये आभिताभूत् । तस्यैव संपति राजमूर्तें: राजा चन्न्र्रगुप्त एव मूर्तिः शारीरं यस्य। ‘ना विष्णु: पृथिवीपति:' इति स्सरणात्। तथाभूतस्य भगचतो भुजयुगमधुना कलेच्छैरद्विज्यमाना भूतधार्नी संश्रितास्ते। श्रीमदून्धुभृल्यः श्रीमन्तः बन्धवो भृलाश्च यस्य स तथाभूतः अनेन बन्धुभृल्येम्य: संपत्पद्वद्वमस्योक्तम्। पार्थिचश्चन्द्रगुमः पार्थिवचन्द्रगुमरूपः स श्रीमाननादिविष्णुर्महीमबतु रक्षत्विलर्थः। अत्र श्रीविष्णो-
g This speech is not here in B. E. N., but on last page; see note I there. In P. we have अति for अपि and B. E. N. read परम् for प्रियमू; R. reads किमितः ₹ For this B. N. E. read राजा। किमतः ( E. has अत: only) परमपि प्रियमस्ति। यदि न (यद्य E.) परितोषस्तदिदमस्तु भरतनाक्यम् (तदा इदं भवत्नु E.). ३ तनुमतनुबलामास्थि B. E. N. H. ४ E. reads प्रोथ and H. पोत्र for दन्त and M. R. read कोटीम्. H. puts the last verse in the mouth of Chânakya.

> क्लेच्छैम्न्विज्यमाना भुजयुगमधुना संश्रिता राजमूर्ते:
> स श्रीमद्नंन्धुभुत्यक्विरमवतु महीं पाथिवंन्न्र्रगुपः ॥ १९।। ( इतिं निक्कान्ताः सर्वे।)

> इति सप्रमोडङ्ञ:।

इति त्रिशाग्सद़त्तविरचितं भुद्राराक्ष्सं नाटकं समात्तम्।
श्नन्द्रगुपस्य चाभेद़कथनादनुभयाभेद्रुपकमलंकारः। 'अयं हि धूर्जटिः साक्षायेयन द़ग्धाः पुरः क्षणान्' इतिवन् ॥ १९ ॥

मझ्नल्यद़ीनि मझल्मध्यानि मझल्लन्तानि शास्राणि प्रथन्ते वीरपुरुपकाणि भवन्ति आयुष्मत्पुरुपकाणि चेत्यादिश्रीमहाभाष्यकारपत ज्जलिभगवत्पाद़ानुड़ासनात्कविरत्र नाटक आढ़ौ 'धन्या केयं स्थिता ते शिरसि-' इल्यादिनान्दी़यपद्यद्वयेन भगवतः सद़ाशिवस्य गुणसंकीर्तनरूपं मझलं कृतनान। मध्ये च रारदूर्णनप्रस्तावे 'आकाशं काश़पुष्पच्छवि-' छति पद्येन भगवत: शिवस्य '‘्रत्यम्योन्मेपजिह्याम्-' इति पद्येन भगवतो नारायणस्य च गुणसंकीर्तन रूपं मझलं विह्टितवान्। नाटकसमाौौौ च 'वाराहीमात्मयोने:-'इति पच्येनादिवराहरूपधारिणो भगवतो महापुरूपस्य जगदुदूरणगुणसंकीर्तन रूपं मझलं विरचितवान्। अनेन मझ्नलाचरणेनोपान्योपासकमेढ़ावस्सायाम प्युपास्ययोर्हरिहरयोर मेदेनैनैपासनमखिलश्रेयःप्राभिसाधनत्वेन श्रुतिम्मृतीतिहासपुराणप्रसिद्धमिव्युंक्तं भवति। तथा च श्रीमद़ाचार्यभगवत्पाद़ै: श्रीविण्णुसहस्रनामभाषये हरिहरयोरमेढ़ोपासनपराणि महाभारतादिवचनान्युद़ाह़तानि ।
'नामानि तव गोविन्द् यानि लोके महान्ति च । तान्येंच मम नामानि नात्र कार्या विचारणा ॥ १ ॥
s रहेज्यमाना B. E.. N. H. which read पीवरम् for संश्रिता (E. reals पीब.
 वंरन्तिवर्मां ₹ om. A. \& om. M. R. E, the whole इ $\ldots$ 豕 om. A. ч A.P. real इति श्रीमन्महाराजपद्रभजः षृथोः सूनुना महाकविना अ्री (om. P.) विशाखद्तविराचिते मुद़ाराक्षमनांश्न (A. om. नाभ्नि) नाएकं निर्वहणं नाम (P.om. नि...म) स्तमो ख्र: (कोयम् P.); A. Adds जुभं भूयाल्यततम्; M. reads सुद़ाराक्षसं नाम नाटकं समाप्रमू ॥ श्रीशारढाँयै नमः॥ ध्रीविद्याशंकराय हृढये नमः॥

## भुद्राराक्षसे

त्वटुपासा जगन्नाथ सैवासु मम गोपते। आवयोरन्तरं नासित शान्द्रैरै्थैजगतपते॥ ॥ ॥ यस्त्वां देढ़ि स मां देशि्टि चस्त्वामनु स मामनु।'
इल्याद़ीनि बचनानि द्रप्ठव्यानि। गझास्तुतौ च भगवत्पाद़ैरनयोरमेदुक्तिभार्थना कृता-‘भूयाद्रक्तिरविच्युता हरिहराद्वैताहिमिका शाश्वती’ इति ॥

इति श्रीज्यम्बकयज्वप्रभुवर्याश्रितढुण्टिराजन्यासयज्वविरचिते मुत्राराक्षसनाटकज्याख्याने सतमोऽ帯: समाप्रिमगमत् ॥

चुधो दुणिठ्नाम्ना जगति विद्वितो लध्ध्मणयुधीमणे: भ्रीमब्द्यासान्वयजलधिचन्द्रस्य तनय:। स्कुटं साइं ठ्याख्यन्नयगुणविदुछयम्बकविभोर्नियोगात्रौढार्थ चुधगणमुदे नाटकमिद्म् ॥ ? ॥
अ习 नाटके चतुर्थे 5 के कविरद्डुततरचाणक्यनीतिविषयकस्वसंविधानहेशेमनुभाठ्य प्रमोद़भरमनुभवन्तः सरसा सट्टद्या जगति दुर्ल्भा इति मन्वानः ख्ययमेव खस्य नाटकीयसंविधानकेगें राक्षसवचनव्याजेन प्रस्तौति स्म—‘कार्योपक्षेपमाद़ौ तनुमपि रचयंस्तस्य विस्तारमिच्छन’ इस्यादिना। एवं नाटकीयं चतु:पप्रच्नद्नलक्षणानुसरणकविह्टदयाभिमतार्थाविफ्करणप्रयासोऽपि ठयाख्यातुरनुमोद़यितब्यः सहृद्वयैरितित प्रार्थयामः।

कर्तेंदें नाटकस्सादुतुतरसविलस्तंविधानप्रवीण:
केरां चाणक्यनीतौ बहुविधमतनोहक्षणाहैँ्वैच्चोमिः।
तत्तहक्ष्ये तद़्जनुसरणविपयावासमस्मद्विधानां राजशीर्यम्बकार्यानुमतिसुविहितं बीक्ष्य तुष्यन्तु सन्तः ॥ श्रीमद्विशाखकविवर्यकृतिर्मयैपा श्रीज्यम्बकानुमतितो विवृता यथावत्। श्रीश्वामिश़ैलवसतिर्मगवान्चिशाखो देढोडनयया मुददुपैनु सनक्कुमार:॥ वाणाइ्युतुमहीसंख्यामितेडब्दे जयनामके। डुण्निना ठ्याकृतं जीयान्मुद्राराक्षसनाटकम् ॥
[ १६३५ शालिबाहनशाकेडद्दे जयसंबत्सरफालगुनमासि चिरचितमिद् मुद्राराक्षसनाटकण्याष्यानं जीयादियर्थ: !।]

श्रीक्कृणाद्रिसुतेशापादजलजे संधाय चित्ताम्बुजं
वाणीसौरमझालिभेदेतमस: संधूननेकाा्रधीः। मुर्राराक्षसनाएकं लिखितनान्कौटित्यनीतेः कलं। गन्बुं यत्र विहारिणः प्रवनतो नीयम्बुधौ सज्जनाः ॥ २॥

## NOTES.

## Act 1 .

P. 47. As remarked by the commentator, the equivocations of the first stanza (with which may be compared those at Sarasvatikanṭhâbharaṇa, P. 130), are intended to indicate the crooked policy on which the plot of the play is based; while the second stanza is said, by the same authority, to foreshadow the difficulties of that policy, occasioned by Chânakya's desire to avoid the total destruction of Râkshasa. नाम, in the second line of the first stanza, does not mean proper name as it does in the first. It means simply a "word which signifies" a particular thing, as when the Nirukta, P. 6, (see also P. 18, \&c.) says गौ: \&c., are पृथ्नीनामधेयानि. For कस्य हेतोः see Siddh. Kaum. I., 295, and for नारीं चृच्छामि नेन्दुम्. Ibid I., 254. विजया is a female attendant of Pârvatí. In the drama called Pârvatíparinaya (cf. also Kumâra. VIII. 49), she is represented as one of P.'s attendants in her father'e house before marriage. For the quotations in the commentary cf. Sûhitya1)arpaṇa, P. 261, or Kuvalayânanda, P. 180. रक्षत:=avoiding. Cf. Kathâsaritsâgara, P. 203, Kâdambarî P. 148. [Not exactly parallel.] As to नृत्त see Das'arûpa, P. 5, and cf. Mâlatîmâdhava, P. 181. The metre of the two stanzas is Sragdharî.
P. 54-57. As to नान्द्यन्ते see the remarks in Jagaddhara's commentary on the Mâlatimâdhava, pp. 5-6. यत्सत्यम् is a very common expression, ef. inter alic, Kảdambarî, p. S0, Veṇisambâra, p. 13, Anarglıa Râghava, pp. 42, 115, Mâlatimâdhava, p. 165. The meaning of the expression is, "indeed," "to be sure." For स्तम्बकरिता the commentator cites Siddh. Kaum. II., 329. The metre of stanza 3 is Anushṭub. The plural form गृहा: ( $p .55$ ) is a very common one, cf. Viracharita, p. 2, Anargha Râghava, pp. 7, 12, S'âkuntala, p. 264, and Ganaratnamahodadhi, p. 113. The हुंकृत, referred to in stanza 4, (p. 56), is the indistinct siug-song sound which accompanies such mechanical work as that here spoken of. Grinding with the millstones, for instance, has the same accompaniment. The metre of the stanza is Aupachchhandasika.

On stanza 5 (p. 57 ), the commentary has drawn out the equiroque. उपायनिलय, as applied to the नटी, seems to mean "clever at expedient - in household management." For the quotations in the commentary on pp. $52-56$, See Das'arùpa, pp, 9, 112, 113, 181 and for thas at p. 57, See Kuvalayânauda, p. S5. The metre of the stanza is Arrayà
P. 5S-61. तिष्टतु तान्वन् -or आ₹तां तानत्-is an idiomatic expression, equivalent to the English never mind. As to the invitation to Brahmanas on account of the eclipse, of. Dharmasindhu, pr. 51-5.3 (Bmb. ed. with Marathi trauslation). चनु:पष्टन्न्न ( p. 59), see these in Thrànâth's Vachaspatya, p. i4. There are 24 Angas and 40 Urangas mentioned in the quotation from Garga there given, all of which are here spoken of as Angas. The doubile entendre on stanza $\bar{b}$ is explained by the commentator. As to केनु standing for मल्यंकेनु comp. S'âriraka Bhâshya. p. 929. For the quutations in the commentary. see Kuvalayananda, p. 163. The fuller reading of the first speech behind the scenes ( p .60 ) seems to fit better with the speech of the Naṭi. But the reading adopted by the majority of our MSS. is not unintelligible. And see Sâhitya-Darpaua, p. 13?. where this passage is quoted as an instance of the Udghaiyaka miale of पान्रम्नवेश. The metre of the stanza is Âryâ. As to कैसििल्यः कुरिलमतिः (p.61), see infra, p. 158. For the quotations in the commentary, see Das'aruja, pp. 55, 113. सनाम्न: means "having the same name." As to the name चन्द्रगुप्त see Mas Miiller's History of Aucient Sanskrit Literature, p. 289. द्विपद़भियोग = attack by an eucmy. Cif. pp. 169-172 infra. The metre of the stanza is Prahar-hini.
P. 62-64. मुन्तों शिखाम्. Chânakya had declared that le would not tie up his hair until he had completed the task he had uniletaken. He ties it up at the end of the piay. The loosening aud tying up of Draupadi's braid in the Venisamhâra may be comared. And cf. also Mrichchhakatika, p. 40. The significance of the expressions in stanza 8 , as stated in the commentary, should be noticed. The metre of stanza $\delta$ is Vasantatilaka. For the quotations in the commentary, see Das'arûpa, p. 11, and Kuvalayâvanda, $p$. 46. धूमलता in stanza 9 finds a parallel in the Yet. ismhara, p. 3.3, where Draupadi's braid is similarly described. The metre of the stanza is Aryâ. In stanza 10 धृमकेनु-merely
means fire. In the Sarradars'anasangraha, p. 4. (Cf. Kâdambarí p. 40), fire is called धृमधन, which means the same thing. कुलकाननधृमकेनु occurs in the Uttararâmacharita, pp. 2, 97, and Cliaṇ̣akaus'ika, p. 33. शालभनन विधिना=in the same way as the s'alabha does, riz., by being burnt up in the fire. Cf. Bhartrihari. (Vairágya), stanza 21. For quotations in commentary, see Kuralayânanda, p. 4. The metre of the stanza is Vasautatilaka.
P. 65-65. दुःशीलता. The tradition of this is still kept alive by the ordinary Pantoji. The passage cited in the commentary at $p$. 65 is to be found in the Dasarupa. p. 12. The reading of A. M., \&c., instead of न समर्थ: किम् ought to hare been kept in the text. [The necessary change has been made in the present edition.] The syntactical construction of the passage from कुतः (p. 65), to येन मया, ác., on p. 6\%. is not quite regular. यस्य मस seems to have nothing answering to it in tie preceding sentence in consequence of the intervening कुन:, and nothing in the fullowing senteuce in consequence of the interreuing stanza 12 . Which is not srntactically co-ordinate with stanza 11. The metre of stanza 11 is Sragdhará, of stanza 12 Sârdularikrị̉ita. सोsहमू \&cc:under these circumstances, I, \&c. वृपलापंक्षगा (p. 67),=out of regard for Chandragupta. शास्बं धारयामि=retain office as chief minister. Cf. p. 312. infra, where CLatrakya offers the शास्त्र to Râkshasa. The metre of stanza 13 is Sikhariṇi. In तड़भियोगं प्रति, अभियोग must be interpreted to mean devotion, deroted work (for the Nanda family). अवस्थापयिनुं राक्य:=it is possible to make him steady, to manage him. अनयँव बुद्या=in this belief. तपस्वी is commonly used as a term of pity. Cf. inter alut Mâlatímádhara, p. 117, and Mrichchhakatika 79. Sakuntala 150, Eirâta XIII., 58. प्रत्यक्षवत् \&c.=looking into space before him as if Rakshasa was there present in the flesh. Cf. Murari, p. 91. अर्थत:=for the sake of gain. अनु is here a Karmaprarachaniya, see Sidih. Kaum. I. 26:3, et seq. तत्र्रतिष्टाशाया=in the hope of their master's restoration to prosperity. ('f. Magha II. 34. प्रलय-ruin, adversity. The metre of the stanza is Sardulavikridita as also of stanza 15 . As to न शायानेन and commentary on it Cf. Raghu IV. 8, and Mallinattha s commentary there.
P. 69.73. विषकन्या=A woman, intercourse with whom was supposed to be fatal, see Kathâsaritágara, p. 292. लोकप्रत्ययार्थम् \&c. The rumour circulated would become more credible by reason of

Châṇakya's not destroying Malayaketu, though apparently in his power, and letting him escape. It seems doubtful whether the commentator's explanation of the next phrase is correct, the escape of Malayaketu with the help of Bhâgurâyaṇa having but a very indirect connection with Malayaketu's being imposed upon in the mode suggested. As to व्युत्तिष्टमानः ( $p .70$ ) see Siddh. Kaum. II., 243 , and cf. Mâgha II., 10, Vîracharita, p. 25 . अस्य निग्रहात् goes, of course, with प्रमार्षुम्. See as to all this p. 136 infra. संचार is not easy to interpret. It would mean literally movements, and आचारसंचार therefore would seem to mean manners and modes of proceeding or dealing. व्यঞ्जन=disguise. Cf. Murâri, p. 57, Mâgha II., 56. निपुणम् seems rather to mean skilfully and to go with अन्विष्यते than as the commentator takes it. प्रचारगतम्=movements, doings. तत्तत्कारणम्, \&c. (p. 70), $=$ Bhadrabhata and others, the companions of Chandragupta, have been kept well satisfied by making opportunities (for keeping them so) from time to time. With सहोल्थायी may be compared सहाध्यायी and व्युत्तिष्टमानः supra. It means an adherent whose prosperity follows the prosperity of him whose adherent he is. तीक्ष्णरस=poison. परीक्षितभाक्ति=of tried loyalty. औरनसी दण्डनीति=the science of politics according to S'ukra. Cf. Panchatantra IV., p. 74 and note. As to ज्योतिःशास्त्रं see p. 59 supra. लिङ्झ:=marks, guise. Cf. Raghu. VIII., 16, Kirâta. I., St. 1. महत्प्रयोजनमू. See pp. 229-233 infra. न परिहास्यते=nothing will be deficient on our side. Cf. Pârvatîpariṇaya, pp. 122-136. ग्रधानप्रकृति-chief minister, Cf. Mâlatîmâdhava p. 367, and Vîracharita, p. 131. राज्यतन्ल=(p. 71), administration of a kingdom. Cf. p. 108,S'âkuntala p. 187. उदास्ते=is apathetic; takes nointerest (in public affairs). अथवा, $\& c$.,=or no wonder; for only then does sovereignty conduce to happiness when it is uncoupled with the troubles (not shared with others) of application to work; as to अथवा see Bhartrihari (Niti) st. 10, as to अभियोग see p. 169 infra; as to the whole idea cf. S'âkuntala p. 189. The metre of stanza 16 is Anushṭub. यमपट=a series of representations of the exploits of Yama, something, probably, like the boxes of sacred pictures which are shown about to this day. See Harshacharita, p. 121. विषम Cf. the similar though not identical sense of विषम at Bhartribari (Niti.) st. 79. The metre of both is Aryâ. सुगृहीतनाम्नः (p. 73) is a common expression applied to various classes of persons entitled to respect or veneration. Cf. Mṛichehhakaṭika, pp. 66,286; Chaṇd.akaus'ika, p. 42, and elsewhere.

For a definition of it see Das'arûpa, p. 109. धर्मभ्राता is an expression which occurs at Yâjniavalkya II, 137. In the Uttararâmacharita pp. 168-175, Jânakí Pariṇaya, p. 10, and Murâri Nâtạak, pp . 36-50, also similar expressions occur. The meaning is one who is in a similar relation as that of a brother, by learning with one guru, dec. The commentator's explanation is not incompatible with this.
P. 74-7. चोरयितुम् here means to deny; it generally means to possess as in Mâgha I., 16. In the Chanḍilés'ataka (Ind. Ant. I., 112), it means remove, take away. This passage ( with different readings ) is quoted in the Das'arupa ( p .120 ) as an example of Nàlikî. As to कमल and चन्ट्र C'f. S'akutala, p. 212. The metre of the stanza is Âryâ. [कमलगण मणहराणं was the reading of the previous editions, the present reading is required by the Metre and hence is the right one.] उपक्षित (p. 75) see Nilatimathava p. 21.(?) The meaning is something like that of the English phrase "throwing out." hinting, indicating. विराग ( p. T6) discontent. In अस्यत्र नगरे \&c., (p. 77) अस्ति is an अब्यय. See Siddh. Kaum. I., p. 92, and ef. pp. 80-124 infra, and Venisamhâra, p. 213, among other passaces. As to चन्द्रश्रिय: Cf. Mâlatimâdhava p. 365 and note there, [P.78. The speech of चर begimning with 'जीवसिन्दी णाम सो' presupposes a question 'किनामधंयो हि स:'; and lience the reading of H. noted in the footnote is to be preferred.] As to न युक्तम्, ic., ( p. 79) Cf. Prabollhachandrodaya, p. 39. The Kayasthas appear to have been much looked down upon in old days. Cf. Mrrichchhakatika, pp. 175-367, and Hindu Theatre, Vol. I. p. 92. The name S'akatadása is to be noted. It seems to belong to Fastern India where the Kâ yasthas are still a large and important class of the population, and Dâs is still a prevailing surname. Chandanadâs-a Vanik-may be either a Bengalee or a Guzarathi name.
P. $80-86$. अ inner apartment, window, as in Viddhas'âlablanjijikâ, p. 17. See Halâyudha, 32, and cf. Transactions of Oriental Congress, p. 334, inter alia. पज्वर्षंदे़ेशीय (p. 81 )=about five years of age. The passage, cited in the commentary at p .53 , is to be found in Das'arúpa, p. 21. गृहीतो जयशान्द्: $=(\mathrm{p} .84)$, scil that in जेनु coming directly after जेतब्य:. This is a common thing in our dramas. See

Uttararâmacharita, p. 25, Murâri, p. 90, Cbaṇ̣akausika, p. 85, Prasanna Râghava, p. 56, Nâgânanda, p. 140, and Cf. pp. 87-90, 189 infra. According to the Das'arûpa, p. 119, this is technically called गण्ड. पारलौकिकम् means, of course, funeral ceremonies. उच्यतामस्मद्धचनात् is a common expression. Cf. Venîsambâra, p. 20, S'âkuntala, p. 53, Vikramorvas'î, pp. 135-155, Raghu, XIV., 61. The grammatical explanation of it is to be found at Siddh. Kaum. I., 288. उत्तरो लेखार्थ:. See the लेख at pp. 237-238 infra. The latter part is about the ornaments, which the three brothers are here sent to receive from Chandragupta.
P. 86-92. चित्रगुप्तः प्रमार्टु. Cf. Milton's phrase, "blotted out from the book of life." The metre of the stanza is Sragdharâ. अनभिष्यक्त $=$ vague, without persons and things being definitely named. अद़त्तवाह्यनाम ( p .87 ) =in which the name of the addressee is not written. उपतिष्टस्व = come back to me. For the Atmanepada see Siddh. Kaum. II., 244. हन्त is an expression of joy. आप्त (p. 88) = very friendly, cf. Mâgha III., 23. प्रयोजनम् see p. 221 et seq. दोषं प्रख्याप्य, \&c., ( p. 89 ) see p. 69 supra. निकार=disgrace, ignominy. Cf. Bhartrihari stanza 37 (Nîti.) and note. शूलमारोप्यताम्. See the manner of doing this at p. 306 infra and in the Mrechchhakatika p. 334. अपि नाम (p.90) indicates a wish, and introduces a question as to whether it will be satisfied. Cf. Mâlatîmâdhava 21 and comment, S'âkuntala p. 29. It has a different sense in the Jânakî Parinaya, p. 236, where it introduces a question, but does not involve the wish as it does here, and also generally. चाणकहतक (p. 92). Cf. as to this Prasanna Râghava, p. 150, Bhartrihari st. 94 (Nîti.), and our note there. In the Viddhas'âlabhanjikî, p. 74, the form is हतकहिमांशो, which reverses the usual order of the words in such cases.
P. 93-95. संभावितम्, \&c. The reading in the notes is easier of interpretation. The commentator's explanation of the reading of our text seems to make it mean, "This is mere outward civility towards you from one like me." But the true meaning seems to be, "This is mere ordinary civility from one like me towards you," that is to say, it is not more than is usual and proper in such a case. उपक्षित्र-commenced, set on foot. Cf. Veṇisamhâra, p. 196 and see references on p. 74 supra. वृद्धिलाभा ( p. 94) , earning of interest. Hemchandra, p. 161, and Halâyudha p. 81, give वणिज्यः
not aाणिज्या as the correct form, and the former occurs not unfrequently in कथासरिस्सागर. As to अल्यादरः \&c., Cf. the Italian proverb alluded to in Bacon's Advaucement of Learuing, p. 35 s . See, too, S'akuntala, p. s8. अतिक्रान्त \&cc. $=$ do not the shortcomings of Chandragupta now remind the people of the virtues of the former king? As to the grammatical coustruction see the commentary and cf . with it, Sildh. Kaum. I., 257-259. प्रतिप्रिय=benefit in return. Cf. Raghu V., 56. As to नन्दस्यैव, \&c. Cf. Max Müller's Histury of Ancient Sanskrit Literature, pp. 289-296, on the cupidity of the Nandas. Cupidity seems to be attributed to the Mauryas also (Cf. Goldstucker's Pânini, p. 229).
P. 96-102. यच्वमद्यापि seems to be a better reading than यस्वमद्यापि. The latter is grammatically explicable, apparently, only as a continuation of भवानेव तावत्, \&cc. अयमीदझो, \&ce, being treated as a mere parenthesis. वाक्कलम् (p. 97)=dishonesty in words. The meaning is that the dishouesty is merely apparent, being in words unly. अहलं भवनु भवतः=Get clear of all dishonesty. उपरि घनम्, \&c. (p.98.) For the idea of the first line. Cf. Meghadûta, stanza 3, and Raghu. XIII., 28. दिवव्यौौपधय: herbs of great efficacy, scil for curing suake-poison. This stanza is quoted in the Sarasvatikanthâbharana, p. 195 (with readings which are in none of our MSS.) as an example of उत्तरवक्रनिदर्रान. The metre of the stanza is Âryâ. विक्रान्तै: \&c. ( p .99 ). The meaning is that if good ministers eminent in peace and war, failed to preserve against Chandragupta's attack the sovereignty of the Nandas when they were alive and their name could rally people round their banner, nobody can destroy the sovereignty which has passed to Chandragupta now when the line of the Nandas is extinct. One element favourable to the enemies of Chandragupta is removed by the destruction of the Nandas, and the other elements are still the same. The metre of the stanza is S'ârdulavikridita. तीक्ष्णढ़ण्ड ( p . 100), CI. S'âkuntala, p. 2.54. पथ्य=beneficial, wholesome. Cf. Jânakî Pariṇaya, p. 114, Mâgha II.. 10, मुल्भेपु (p. 102). As to s'ibi see pp. 28s-304, Kathâsaritsâgara, p. S.2., Malâbhárata, Vana Parvan, ch. 197 and Cf. Cunningham Arch. Surv. XV., 8. S'ibi's is a common story among Buddhists, See inter alia C'unningham's Geography, p. 82. Fa Hian, pp. 29, 206, Burgess and Bhagvânlal's Cave Inscriptions of Western India, p. 87. संवेदन-giving. निवेदन is often used in this
sense, e. g. Jânakî Parinaya, p. 92, Raghu, XIV., 70. The metre of the stanza is Anushṭub.
P. 103-106. दुर्गपालक. In the reading in the text this means the keeper of the fort or prison, apparently. In the other reading it would be proper name. See, too, p. 316, infra. सार=valuables. पुरुपदोष=a fault of the individual, viz., himself. हन्त see p. 87 supra. The whole plot is now perfected in Châṇakya's mind and he sees how it is to end. The metre of the stanza is Anushṭub. समपक्रांत: (p. I04)=ran away. गृह्यताम् (p. 105)=apprehend. तन्त्लमाकुलीभूतम्= the whole arrangement is gone out of order, as to तन्र see the quotation in the commentary at p. 108 infra. For घ्रथमतरम् Cf. Kâdambarî, pp. 351-68. प्रधार्य हृदुये=with some deep motive in their minds. Cf. S'âkuntala, p. 41. गता एव ते=they are gone for ever. साधनविधौ (p. 106)=in the work of accomplishing the eud desired. The meaning of the stanza is this, "So long as my own mental strength is intact, I do not care what deficiencies there may be in my external helps to accomplish my purposes." The metre of the stanza is S'ârdûlavikrị̂ita. एकचर=living by oneself alone apart from those who represent the Nanda family to which Râkshasa's homage is due. Cf. Kirâta XIII., 3. विगाहमान, as applied to the elephant, seems to mean wandering about in the forest. प्रगुणीकरोमि=refine and improve and break in for the work to be done by him. Cf. Prasanna Râghava, p. 103, Mâlatîmâdhava p. 33. The figure of the elephant is repeated at p. 178 infra. The metre of the stanza is Vasantatilaka.

## Act II.

P. 108. The quotation अभूताहरणम्, \&c., contained in the commentary is taken from Das'arupa, p. 28, where, and on following pages, the various terms are explained. The double meanings of the various words of the first stanza are explained in the commentary, and Cf. Mâgha II., 88. The मण्डल is the charmed circle, which the snake-charmer draws round a snake to prevent his going beyond certain limits. मन्र=charms and state secrets. The metre of the stanza is Giti. For the quotations in the commentary see Das'arûpa p. 38. जितकाशी (p. 110)=one who likes to assert himself against all opposition, see p. 165 infra, and cf. S'âhityaparichaya, p. 47 (Part I.), where Prof. Nîlamaṇi Mukarji explains
it thus-जितं जयः भावे कः। तेन काराते उद्हसति जितकाशी जयोद्वत इन्यर्थ:. पेटकसमुद्रक=baskets, boxes, see S'âkuntala, p. 151, and Malatımàlhava, p. 206, note. संसकृतममाश्रिल्य (p. 111), seems to be rather uncalled for, as the Prakrit was not the proper language for Viradlagupta, but only for his assumed character. As to these changes of language, see the rule at Das arûpa, p. 109, and Cif. Milatimâdhava. p. S1, and S'àkuntala, p. 105. चाणक्यमतिपरिगृहीत $=$ guided by the counsels of Chânakya, see p. 124 injricu, and fur tie grammar, Siddh. Kaum. I., 4-20.
P. 112-115. मूर्ति means body here, as at Raghu. XIV., 54 , for instance. As to मौंय see Max Muller's Ancient Sanskrit Literature pp. 285-297. The metre of the stanza is Upajati. As to संशायिता Cf. Prasamna Raighava, p. 151. गजवशा = she-elephaut. Cf. Vikramorvasì, p. 117, Kathasaritsigara, p. 70 . गतागत̃:=the she-clephant now goes to the one side and now to the other, as the one or the other happens to be superior for the moment, and hence she gets wearied by ihese movements. (\%. the somewhat different figure at Raghu NII., 93. For the quotations in the commentary see Dasarupa, p. 58. The metre of the stanza is Ruchirâ. भित्ति विना (p. 11:3) see Maitri Upanishad, p. 55, Màgha IV., 5.3, Kathásaritsayara, p. 64. चित्रकर्म, here means, of course, primarily painting. The explanation given by the commentator gives the meaning divested of the figure. The metre of the stanza is sardolavikrilita, as also that of the next stanza. अथवा, \&cc. Having said that all his activity is without the main object which should support it, he, in the next stanza, proceeds to justify that activity, which is shown in serving others than his original masters, and shows that even now, though serving others, his object is to do something for his old masters. विस्मृतभक्ति=forgetting the lovalty due to the Nandas. विपय, \&c. = with a heart fixed on ( सूढ V. L. ) the enjioyment of worldly pleasures. आत्मर्रतिष्टार्थी=wishing to be in uccupation of a high position. शान्रब=्शान्रु. See Kirâta XIV., 2, and Mallinathas commentary on that, and Cf. also Venisamhâra, p. 178, Dhananjayavijaya, p. 7. For the grammatical rule see Siddh. Kaum. I., i26. शात्रु falls under the गण प्रज़ादि P'ânini V., 4 -38. गन्धगज (p. 114) is a superior species of elephants so called from the smell which they are suppused to give out. As to चपला Cf. Raghu. VI., 41. The metre of the stanza is Vasantatilaka.

अनभिजात=low-bred. कुल्हीन scil, he being a वृषल. As to. पुरन्ध्रीणाम् \&c. Cf. Milton's Samson Agonistes, v. 1010. The metre of the stanza is S'ikharin̂̀. त्वामकामां करोमि= $=\mathrm{I}$ will disappoint you in your wish, namely, to remain with Chandragupta. परकृल्योपजाप (p.115) $=$ secretly communicating the doings of the enemy. At p. 145 the meaning of उपजाप is kindred, but slightly different. [ प्रकृल्युपजापार्थम् the reading of H . gives a good meaning. ] संहति= combination. The text should have read अद्रयरूपम्, instead of अदृइयमानम्. The metre of the stanza is Vasantatilaka.
P. 116-118. फमेण=by degrees, gradually. प्रतिष्टा Cf. p. 68 supra. As to अनु see Siddh. Kaum. I., 265. With the reading अपि, there is a difficulty in construing तं जयाय यतते. लबधान्तर = getting an opportunity. Cf. Jânakî Parinaya p. 108, and the parallel phrases लबधावकाश, लबधावसर. The metre of the stanza is S'ârdûlavikridita. The इति in इल्याभरणानि, \&c., ( p. 117 ) should, perhaps, be not taken as part of the stage direction. पक्षपात often means partiality as in Mâlavikâgnimitra p. 12, for instance; but it also means, as here, merely liking. Cf. for other instances, Uttararâmacharita p. 148, Vîracharita p. 81, Ratnâvalî p. 23, Prasanna Râghava, p. 113, Kirâta III., 12. सुगाझ is the palace at Pâtaliputra, see p. 149 infra. इदम् is used to indicate that Râkshasa had the throne of Malayaketu as it were then before his eyes. The metre is S'ikhariṇî. प्रतिमान्यताम्, \&cc. (p. 118). Cf. Mṛchchhakaṭika, pp. 115, 374 and p. 315 infra. The meaning is-show respect to this first token of affection or friendship by accepting it. साधथामि=I am going. Cf. S'âkuntala, p. 19, Sâhitya Darpana p. 171. सर्पदर्शान (p. 119) is held to be inauspicious. Cf. Mrichchhakațika, p. 306. दर्शानकार्य=that which would have resulted from the दर्शान, viz. some present, गाथा ( p. 121) means merely a stanza here. See inter alia Ratnâvali, p. 22. The metre of the stanza is Âryâ. संस्कृतमाश्रित्य (p. 122) see p. 111 supra. पीडित=pressed, Cf. Kirâta III., 54. For the quotations in the commentary, see Kuvalayânanda, p. 84. The metre of the stanza is S'ârdûlavikriḍita. The commentator's explanation of विराध seems rather forced.
P. 123-126. भुजंगै: \&c. This is a blunder-not the poet's-as Virâdhagupta is called in not for his भुजंग, but for his सुभाषित. See the introduction on this. स्वाधिकारमू, \&c. Cf. S'âkuntala, p. 75,

Mâlavikâgnimitra, p. 17, Jânakì Pariṇaya, p. 334. The meaning is-Do you, too, attend to your own duty. As to शकयवन, \&c. (p.124) see introduction. प्रतिद्विप=hostile elephants, elephants of the enemy. ('f. Kirâta XVII, 4.). मया सहैकमनसः (p. 125). Cf. अस्माभिः सहैककार्याणाम् p. 115 supra. The metre of the stanza is S'ârdûlaVikridita. अन्तं नगतु=let him destroy. The true reading, however, is probably that in A. P. meaning, "Let him place himself at the head of." अज्ञासी:=believed, as in मया पुनर्जातम् six lines above. The metre of the stanza is Sragdharâ. उपरोधテैंशस=the hardships of a siege. पौरजनापेक्षया=out of regard for the citizens, see p. 67 su:pra. सुरब्ना=subterranean passage. सवार्थसिद्धि (p. 126). See p. 65 supra. The commentator's explanation of जयघोषणा, \&c. seems not to be correct. It is clear from p. 179 infrice that जयघोपणाव्याघात was done by Râkshasa's adherents even after the city had yielded to Chandragupta. That is what is alluded to here. The presence of these adherents, it is here said, could only be inferred from the जयघोपणाव्याघात, that is to say, obstructions to the proclamation of Chandragupta's victory. नन्द्राज्यप्रत्यानयनाय, see p. 273 infiru. कर्णेन, \&c., see Mahábhârata, Drona Parvan Adhyayas, 179-1s0. The same allusion is to be found in Mrrichchhakatika, p. 69. हैडिम्बेग is घटोत्कच and विष्णु, of course, is Krishma. आत्यन्तिकश्रेयस् because it not only does not destroy Vishṇugupta's protege, but does destroy his enemy. The metre of the stanza is S'ârdûlavikrîdita.
P. 127-134. प्रकाशिते=announced, proclaimed. सांवत्सरिक=astrologer. In चाणक्यबडुना the word बटु is used as a depreciatory term. Cf. V'iracharita, p. 46, and see, too, Kumâra. V., S3, Jânakî Pariṇaya, p. 258 inter alice. परितुप्टेनेव (p, 12S)=looking wellpleased, but not really being so. [परिनुप्चेन without इव would give a better meaning, as the परितोण of चाणक्य was thought to be real by the people and by Râk. also, as appears from his speech inmediately folluwing.] विकल्प=suspicion. किंता (p. 129). As to aा see our note on Phartrihari, st. 32 (Niti). अतिसृष्ट:=given. Cf. Vikramorvas'i, p. 17, Mrichchhakatika, p. 374 and p. 133 infra. उपांशुवधमाकलग्य $=$ having determined on some mode of secretly making away with him. उपचिता=corroborated or strengthened the popular idea. As to बैकक्षक see Halâyudha II. 398 and ef. Kâdambarì pp. 74, 110. Aud as to वारबाण see Gaṇaratnamaho-
dadhi, p. 102. चन्द्रगुकोपवाह्यां, \&c., (p. 130)=the she-elephant who was the riding elephant of Chandragupta, see p. 112 supra and cf. Kâdambarî, p. 112. (यस्यैव वाह्मतामुपयास्यसि) according to Pâṇini, III., I. 102, however, the correct form seems to be वह्य not वाह्य. कनकद्डिका seems to have been a golden sheath for the little sword or poniard which the man had. उत्रेक्षमाण seems to mean iterally looking up to, anticipating. Cf, the somewhat similar use of the same word at Murâri, p. 115, Vîracharita, p. 55. प्रथमगति, \&c.,=dropped down according to calculations with reference to the previous speed. प्रभ्रष्टलक्ष्यम् (p. 131)=wide of the mark. लोष्टघातं हतः see Siddh. Kaum. II., 471. (III. 4. 27. Pâṇ.) योगचूर्ण ( p. 132 )=powder of magical virtue. See Das'akumâra, ( Bom. Class. ), p. 57, ( Bom. ed. ), p. 49, and commentary there, and Hindu Theatre, Vol. I. p. 64. According to the Buddhistic story, Chandragupta was fed on poison, and thus made proof against it by Châṇakya, see Max Muiller's Ancient Sanskrit Literature, $\mathrm{pp}$. 294-5. वाक्यभेदानगमत् ( p .133 )=gave divergent accounts. विचित्र \&c. Cf. Das'akumâracharita, p. 43. प्रथमविहित (p. 134) is the reading which sbould have been printed in the text. As it stands, प्रथमम् remains out of the compound, but the sense requires it to be included in the compound. [we read in this edition प्रथमपिहित ${ }^{\circ}$ \& omit द्वारं]. तैरेव scil. by the शास्त्र रस; रास्तुपु प्रणिहित, \&c., means here appointed to make use of the weapons, \&c. मन्नीतय:=my devices of state-craft. The metre of the stanza is S'Ârdûlavikridita
P. 135. प्रारम्यते \&c. The stanza is quoted in the Das'arûpa as belonging to Bhartrihari. See introduction supra. The metre of the stanza is Vasantatilaka, and that of the next is S'ârdûlavikrílita. This stanza also occurs in some copies of Bhartrihari's Nitis'ataka, see pp. 31-2. That the S'esha does not throw off the earth-is it because the burden of it does not afflict his body? Or that the sun does not sit down unmoved-is it because he is not fatigued? Not so. But a praiseworthy man is ashamed to throw up, like a wretched helpless man, what he has taken charge of. Cf. Kathâsaritsâgara, Taranga XVIII., st. 188. कृपण, see pp. 160, 254 infra, and cf. inter alia., Jânakî Pariṇaya, p. 358, and Meghaduta st. 51. निर्यू़ढ=completed, carried to a proper end. Cf. U'ttararâmacharita, p. 20, Priyadars'ikâ, p. 53, Vîracharita, p. 136, Málatı̂mâdhava, p. 50 and note on it. गोन्र्नत, cf. कुलधर्म at p. 302
infia. As to ad, see our note on Bhartrihari (Niti), p. 10, st. 28. प्रत्यक्षमैवैतत्, \&c.= You see it clearly yourselves that I have not deserted what I have taken in hand एनदीहशम्, such things as have now been referred to-the attempt to poison, \&c. निगृहीत =imprisoned. निप्परिश्रह=without belongings, anything to call one's own. स्वस्मिन् \&c. The reading of B. is the only one which makes a metrically correct आर्यi. [and it has beeu adopted in the present edition.] But none of the other copies agree with it. It is possible that the stanza was intended to be of the आर्यांगीति sort. of which we have examples in Halayyudha's commentary on Pingala, p. 66, et. esq. But this stanza, differs from those in having 20 instead of 19 mâtrâs in the 2nd line, while the 3 rd and 4 th are here as in an ordinary आर्या, not in the आर्यागीति. But see Mâgha IV., 48, and Kielhorn's Report on Sanskrit MSS. for 1880-81, p. 17. [all the remarks apply to the realing of the previous edition which was स्वसिमनू परिहृत \&c. with च omitted.]. अर्धराजग is generally considered to be contrary to grammatical rule Siddh. Kaum. I., 249. But see this point discussed in Halâyudla's commentary on Pingala, pp. 44-5. यस्य तव is again difficult to construe like येन मया at p. 67 supia. But these forms यस्वम्, सोऽहम्, \&ce, are not always used with the strictest accuracy of syntactical construction. अयुक्तरूप=undeserved. Cf. Sâkuntala, P1. 15-17. अस्माभिः \&ve., construe कृतझ्नैरसमिभ: (यत् ) परलोकरतो देवो नानुगक्यते (तन्) अमुमेवार्थमालम्ब्य न जिजीविपाम् (आलम्बय). It is because I want to do somethiug for my masters that I do not abandun life; it is not merely out of a desire to live. The metre is Anushtub. ननु वक्तव्यम् \&c. In truth you ought to say, \&cc. Cf. p. 103 supra.
P. 139. भवितठ्यता=destiny. Cf. Kathâsaritsâtrara, p. 440 , Kirâta XI., 47, and भवितव्य in S'âkuntala, p. 20. प्रतिष्टितपद as applied to the शूल, means planted, fixed; as applied to Chaudragupta, established on the throne. धरिग्याम्तले would seem to be a clearer reading than स्वल, which, though it might suit the झूल, is not at all appropriate to Chandragupta. चेतनाप्रमथिनí=lestroying consciousness. मूद्दांवब्द्धस्त्=the garland tied round the neck of a man who is to be sent to the calluws. Cf. वध्यस्तक at p. 303 infra, and Mrichchhakatika p. 334, where Chârudatta is described as द्तकरवीरदामा, see also pp. 34t, 376. The reading of the com-
mentary was apparently ${ }^{\circ}$ नांवबध्य स्रजम्, which goes well with हृ्द्धा and श्रुत्वा. If the reading of the majority of our MSS. is correct, स्तजम् must be governed by हष्धा. In favour of this reading it may be said that there is a certain symmetrical division in suggesting that the heart should have been broken by "seeing," on the one hand the greatness of the foe, and "hearing," on the other, of the downfall of the patron. On the whole, however, I am in favour of the other reading, as it also agrees with the construction adopted in the reading of the other group of MSS. [ऊढ्ा च वध्यस्तजम् found in H . gives the best sense as ऊढ़ा is very symmetrical with दृ्षा and श्रुत्वा.] अपरोप=dethronement. रौद्दविषम=terrible, and full of dangers. The distinction seems to be that रौद्र refers merely to the feelings roused, विषम rather to the outward realities to be faced. Târânâth's rendering-उग्र and दु:श्रणय—marks no distinction. As to the sense attributed to विषम Cf, our Bhartrihari (Niti.), st. 97 and note. आघाततूर्य=musical instrument to be beaten, like a drum, \&c. प्रथमाभिघातकठिन=hardened by previous strokes (of misfortune). The word अभिघात is applied to the strokes of affliction in the Sânkhyakârîkâ, st. 1. The sense of the stanza is this:-"That my heart did not break by seeing and hearing, what I saw and heard was due to the fact of its having become callous by previous miseries." The metre of the stanza is S'ârdûlavikridita.
P. 140. क्षीणेडपि नन्दे=though the Nandas have been destroyed. स्वाम्यर्थमुद्वहन्=adhering to the cause of his masters. Cf. p. 135 supra (the reading in the notes). The metre is Anushṭub. गोचरगत means, in effect, gone into the power of. Cf. Mâlatîmâdhava, p. 183. अस्य प्रियस (p. 141),=for this favour (done by you). As to the ornaments, see pp. 88, 250-1. अन्र ग्रथमप्रविष्ट=for the first time come to this place. बाह्मण्या ( p. 142)=Râkshasa's wife. Cf. Mṛichchhakatika, p. 356, Ratnâvalî, p. 36. उत्कण्ठाविनोदार्थम्=as a token of her husband, to be used during the period of separation. Cf. the use of the ring in the S'âkuntala. अन्र किं युज्यते ( p .143 ) Siddhârthaka seems, in this speech, to be fishing for some further information about Râkshasa and his friends and family. स्वाधिकारे, \&c., his duty seems to have been that of a manager of Râkshasa's affairs, see p. 147, and cf. 252 infra. As to the name पाटलिपुत्र, see the legend at Kathâsaritsâgara Lambaka I., Taranga III. त्वदुभिश्राय \&c.=This request, which should have been made by us
to you, was prevented by our ignorance of your intentions. विश्रामय, (p. 145)=Make arrangements for $S$. taking rest and refreshing himself. (f. Uttararâmachariti, p. 9. क्षमन्तेsस्मदुपजापम्=do they receive well our overtures? उपजाप, secret negotiations with the enemy's adherents. Cf. Kirâta XVI., 42, and Mâcha II., 99. यथाप्रकाशम् \&ce=They act in pursuance of such overtures as things are coming to light, e. \% the desertion of Bhadrabhata and others (see p. 172 inficu), is due to these overtures. जितकाशितया see p. 109 supru. वैतालिकव्य जनः ( p .146 ), see p .70 supra. उपश्लोकयितब्यः Cf. Viracharita, p. 128, Murâri, p. 4. As to करभकहम्नेन ef. Kidlambarì, Part II., p. 109. अलंकारसंयोगा: Cf. Mâlatimâdhava, p. 207, "Sets of ornaments." These are the ones alluded to at p. 85 supra, and to be referrel to at p. 254 infra. अपि नाम (p. 14i), see p. 90 supru, भिद्येत Cf. p. 159 infra. जातस्मय:=full of selfsufficiency or pride. कृतकृल्यता=each having got what he wanted and therefore no longer standing in need of the other. लहधान्तर, see p. 116 suphor. The metre of the stanza is S'ârdùlavikridita.

## Act III.

P. 148. निर्बेद्द=despondency ; this seems to be always attributed to कन्बुकी in our plays. करण=organs. आत्मलाभ=birth. Cf. p, 26.0 infra. स्वार्थ $=$ Fिन्द्यिार्थ, the objects of the external world corresponding to the orcrans-of sight, sound, taste, \&c. 'क्रिया: हता: = the operation of perceiving the objects referred to is now impaired, owing to the weakness of the orcans through old age. अझ्ञ further on refers to the organs of action, करण being the organs of perception. आज़ाविधेय=obedient to your commands-that is, the powers which used to be so are now losing their energy. The meaning is that the desires for material grond which, in my old age, still stick to me, are now only painful, they cannot be satisfied, as the active and perceptive powers are both enfeebled by age. As to विधेय Cf. Gitá II., 64, and Mâchaa III., 20. For the quotations in the commentary, see Das'arupa, p. 37. सुगाह्र (p.14:) =Chandracgupta's palace, see p. 117 supru, अधिकृत. Cf. Kirâta VI., 46 inter alice. कौमुद़ीमहोत्सa, see the Mâlatimêdhava, p. 316, and note on it, and C'f. Dharmasindhu, p. 161. भूमय:=floors. किं तूथ. This is a common contrivance in our 29
dramas, see Das'arûpa, p. 58. दैवोपहता:- ill-fated, Cf. p. 274, infra. कथोपोद्वात- mentioning such a thing as this. Cf. Virracharita, p. 78. The meaning of the following stanza is this:-"Let the pillars of the palace be fumigated and have white Châmars and flowers put on them, and let the floors be sprinkled over with flowers and sandal-water." For the quotations in the commentary, see Kuvalayânanda, p. 77. सिंहाङ्रासन is Chandragupta's throne, the weight of which is supposed to be the burden on the earth, for which a sprinkling of sandal-water and flowers is the remedy suggested. सुविश्रठधैरजै: ( p .150 )=with limbs showing no nervous fluttering but self-confidence. दन्य =youth ful, requiring training and experience. The double meaning of the words as applying to a young bullock and Chandragupta should be noticed. The metre of the stanza is S'ikhariṇî. राजधर्मा \&c.=one who wishes to be true to the duties of kings. The sequence of ideas down to the end of the second line of the following stanza is clear. In the third and fourth lines the idea is this: if a king's function is properly to pay more regard to others' interests than to his own, then he becomes a servant or dependent, and how can one dependent on ancther get a taste of happiness ? The metre of the stanza is S'ikharinî. आत्मवान्=possessed of self-restraint. Cf. Gîtâ II., 45 inter alia. संतिष्टते, see Siddh. Kaum. II., 243. विद्धर्सु, \&c. Cf. Vikramorvasî. p. 162. एकान्तभीरु=always timid. लबधप्रसर=who has acquired a considerable field for her occupation. भ्रस is interpreted to mean भ्रर्ष by Mallinâth on Mâgha III., 35, and see Kâdambarî, p. 106. दुःखोपचर्या=difficult to serve. Cf. दुराराध्या four lines above this, and cf. Kâdambarî, p. 104. The metre of the stanza is S'ârdûlavikrîdita.
P. 152. कृतक=literally artificial ; here sham. Cf. Kirâta VIII. 46. कालान्तरं=interval of time. कथमपि=with difficulty, see the note on किमपि at Mâlatîmâdhava, p. 13. पातक-Cf. Chaṇdakaus'ika, p. 5. I am inclined to differ from the commentator's explanation of the stanza, which follows. अतः परतरम् seems to me to mean, as to any independence beyond this, viz., beyond the sort explained in the third line. To take it to mean independence other than the temporary one proposed by Chânakya, is to disconnect the stanza from the observation अथ वा \&c., with which it is connected by कुत:. Chandragupta, by that observation and its corroboration in the following stanza is endevouring really to satisfy his own mind
about the पातक, which he supposes himself to have committed in agreeing to become स्वतन्ल. And his explanation is, that he is always स्वतन्ल in the way stated in this stanza, and therefore there is no पातक in consenting to be स्वतन्र, as suggrested by Châṇakya. The metre of the stanza is Hariṇi. श्यानीभूताः Cf. Bhartrihari (Niti) st. 44. The double meanings here are explained by the commentator. The ablative in नभस्त:, when it means the month of S'rârana, must be taken to mean "in consequence of." नक्षत्रकुमुद्a similar figure occurs in the Viracharita, p. 127. As to the cummentator's note on the intention of this शरद्नुणकथन, Cf. Raghu IV., 24, and as to the quotations, see Kuvalayânanda, pp. 5-13. The metre of the stanza is S'ikharinî.
P. 154. उद्वृत्तानामपाम्=waters in flood (figuratively, groing astray). Cf. Màgha VIII., 18. स्थितिपदं=the proper basin for their flow (the right path). अवनति=bending down (humility), Cf. S'âkuntala, p. 194, मयूर Cf. Mágrha VI., 31, 44, 45, Ritusamhâra, III., 12, Kirâta III., 25, and Kâdambarı, p. 189. The figurative explanations justify the sentiment of the last line. विनय=regulation, Cf. Raghu II. 8, Kâdambarì, p. 163. The metre of the stanza is S'ikhariṇi. कलुपित।=offended, whose jealousy is roused. C'f. Raghu, V. 64. Uttararâmacharita, p. 65. सर्वात्मना should, I think, be construed with व्रसनाम्, and interpreted to mean completely pleased, or reconciled to her lord the ocean (Cf. Raghu VII., 12). As applied to the river, the sense is that the water becomes quite clear, the mud and detritus being no longer mixed with the water in the रारद् season. The metre of the stanza is Vasantatilaka. स्खलिष्यति (p. 1.5 ) =is disobeyed, see p. 170 infrcu. As to धूर्त, see Das'arûpa, pp. 12s-130, it means generally gay fellows. सफुट, \&c.=well-versed in free clever conversation. वेशा in वेशनारी means hire, see Das'arupa, p. 12s. मुकराङा=without misgivings (in consequence of the king's orders). पार्वण-the observance कौनमुद़ीमहोत्सव falls on a Parva daythe full moon of As'viua. As to अभिलपित, see p. 199. infra. The metre of the stauza is Srasdhará. कोपनुचिद्ध चिन्ता ( p .1 .57 ) auxious thought mixed with anger, as to अनुविद्द, Cf. S'akuntala, p. 24, Das'akumâra, p. 121, Meghaduta, 66 or Mâgha, $1 \mathbb{1} ., 94$. कृतागा: does not here mean one who has committed an offence, but one against whom an offence has been committed. The metre of the stanza is S'ikhariṇi.
P. 158. दुर्व्यसन, devotion to an evil pursuit. उस्सिक्त=conceited. Cf. S'âkuntala, p. 176 साधर्म्यम्, \&cc. The only resemblance between your imitation of my deeds, and those deeds themselves, is enmity to the principal personage. The metre of the stanza is Praharshiṇî. मन्दृलैः प्रविष्टन्त्रैर्व्यांतः=circumvented by my servants who have, as it were, entered into his heart. Cf. p. 258 infra. भेल्स्यामि, \&c. (p.159) $=I$ will, by my cleverness, separate him who is acting against me, viz, Râkshasa, from my enemy, viz., Malayaketu. The metre of the stanza is S'ârdûlavikrị̣ita. लन्धप्रसादा विटा:=voluptuous companions who have obtained the favour of the king. Cf. Bhartrihari (Vairâgya), st. 27. उन्मुख \& cc. = looking upwards, as in case of entreaty, and concealments, scil. of his own feelings, I think, not of the king's secrets as the commentator takes it. Cf. Bhartrihari (Vairâgya), st. 6. पिण्ड=food, sustenance, Cf. Vîracharita., p. 93. लाघवकारिणी=degrading, humiliating. कृतधिय:= men of refined intelligence, wise men, Cf. Gîtâ II., 54, and Mâgha, II. 79. श्रवृत्ति, Cf. Manu IV., 6. The metre of the stanza is S'ârdûlavikrị̣ita.
P. 160. विभूतिः=splendour. The sentence is, of course, ironical उपल, $\& \mathrm{cc} .=$ Here is a bit of stone to break cowdung cakes. स्तूप= heap. This is the word used for the Buddhist "Tope," but is not confined to that sense. Cf. Murâri, P. 145, and see Aufrecht's Uṇâdi Sûtras, p. 70. पटल=roof. The metre of the stanza is Malinî. वृप्लोद्य: \&c.=it is fit that Chandragupta should be called Vṛishala by him. Siddh. Kaum. II., 304, seems, however, to be against such a use of the compound as we see here. And see, too, the remark there at p. 307. For the genitive Cf. वीरो न यस्य भगवान्भ्षगुनन्द्दनोडपि in Uttararâmacharita, p. 157. अभूतैः=non-existent, imagined. Cf. the use of भूतार्थ as in S'âkuntala, p. 4, or Raghu X, 33 , where it is contrasted with स्तुति. As to कार्पण्य, see p. 135 supra. अपतिभिन्नकालम् (p. 161)=simultaneously. पर्याय \&c.=in succession. The metre of the stanza is Vasantatilaka. For the quotations in the commentary, see Kuvalayânanda, p. 74. प्रणत, \&c. ( p. 162). The reading in the note is clearer and easier to interpret. The reading of the text must be analysed into two adjectives प्रणत and ससंभ्रमोचलित, both going with भूमिपाल; or प्रणत might be taken as equivalent to प्रणमन, and then the sense will be the same as in the other reading. अकृत $^{\circ}=$ without causing any.
interruption of work. अन्तरा=secretly. प्नद्वेप, \&c. (p. 163)=feelings of hatred. C'f. Kirâta III. 21. राजराज, the commentator interprets to mean Kubera: it might also mean kings of kings-that is, of course, kings subordinate to the Nandas. This would make the phrase an amplification of उत्सिक्त: which occurs at P. 16 T supra. सद्रा=worthy, fit. Cf. Raghu XIV., 61. The metre of the stanza is Vasantatilaka.
P. 164. From the great mountain cooled by showers of the spray of the Ganges playing about amongst its rocks, to the shores of the southem ocean marked by the brilliance of jewels flashing with various colours." चूडारल, \&c.=filled with the rays issuing from the jewels on their heads. The metre of the stanza is Sragdharî. अधिकारवन्तः (P. 165 ) =officers. विज्ञापयितुम्=to make a representation. C'f. the contrast between विज्ञापन and आज्ञापन at inter ulia Vikramorvas'i, p. 36, Ratnà vali, p.7. विज़ापनीय, further on means one who is the subject of विज्ञापन, not आज्ञपन, like any ordinary servant. सैवैररुचय:=uncontrulled tastes. प्रवृत्ति=action, proceeding. प्रश्नावकाशः--there is room for my question, although the guru's tastes are to be allowed full scope. The expressions here and in गुश्रूपा, \&c., on the next page are, it will be noticed, particularly respectful. गृहीतनानू, \&c. ( p. 16i6). You have well comprehended the fact that, dic. $\Lambda$ s to ग्रयोजनमन्तरा Cf. Siudh. Kaum. I., 262 . अर्थशास्त्र is generally contrasted with धर्मशास्त्र and means the science of practical life, and also politics as here. Amara gives द्ण्डनीति and अर्थशास्य as synonyms. राजायत्त, \&c. =the transaction of business is either with the king alone, or the minister alone, or buth king and minister. Cf. Kathâsaritsityrara Lambaka I., Taranga 15, st. 58-9. The distinction is, in essence, the same as that between a despotic monarch, a constitutional monarch, and a monarch who reigns but does not govern. बेन्स्याम: is not the reading of the commentary. It is the reading of the MSS. which we have not generally followed, but is indirectly supported by that of two of those which we have followed, vio. K. M.; on the whole, however, I think the reading वर्स्याम: is correct. If the विद्र in the Auit Katrikats is only in the 4 th and 7 th conjugrations, the form वेल्स्याम: would be grammatically wrong al-o; see Siddh. Kaum. II., 30, note, aud Cf. Id., p. 121. As to वर्स्साम: see Siddh. Kaum. II., 79. The meaning on this reading is, "I who am the responsible officer will act in this matter," on the other, "I who am the
responsible official know all about this matter." The Vaitalikas generally appear in pairs in our plays. In the Murâri Nâtaka, however ( p .16 ), only one appears.
P. 167. छविमभिभवतI=of superior brightness. भस्मना शुकुयन्ती, Cf. Ritusamhâra III., 4. As applied to ऐशीतनु it stands for the भस्म, which S'iva is represented as having always on his body. Cf. Kumâra V., 69. As applied to शरद् it seems to refer to the white clouds, which are like भस्म. I do not think the commentator's explanation suits the construction, though it probably indicates the intended sense, in this double entendre. The काशापुष्प is spoken of as making the earth white in the Ritusamhâra III., 2, ऐेभीकृत्ति as applied to ऐशीतनु, is the skin of Gajâsura which S'iva is represented as wearing. Cf. Kumâra V., 67, and here जलधरमलिना must mean darkish like a cloud. In the other case, apparently the sky itself is to be uuderstood by ऐभीकृत्ति, like which it may be supposed to look, and जल $=$ darkish by reason of the clouds. क्किश्नती=literally afflicting, it means counteracting the impression of the darkish colour. कापाली, \&c., refers to the wreath of skulls which S'iva wears. Kumâra V., 178, and Cf. Bhartṛihari (Vairâgya), st. 29, and note. The इव here goes with कौमुदी=moonlight. In the other case, the construction must be, bright moonlight like the wreath of skulls. According to the usual course with such stanzas the double meaning in the previous lines should be expressed as they are in the third line. But as above stated the construction of those previous lines does not apparently suit this, though the commentator's explanation is based on that view. इस्यपूर्वा=extraordinary in the way stated. हास्य, \&c=the beauty of the smile in which is like the Rajjahamsa-alluding to the bright white colour of the teeth; as applied to शरद्=the Râjaham̃sas in which are like a beautiful smile, i. e. white. As to the Râjahañsa in शरद् Cf. Ritusamhâra III., 2. ऐइशीतनु:=the body of Is'a or S'iva. The metre of this stanza is Sragdharâ, as is that of the next also. प्रत्यग्र, \&c.-May you be ever protected by the half-closed eyes of Hari, who is desirous of leaving his broad bed, the body of S'esha, having for its pillow his group of hoods-the eyes which look side-long owing to their recent opening after sleep, which avoid for an instant the flames of the jewel-lamps, which are slow at performing their functions, in which drops of water have been pro-
duced by yarnings accompanied with a stretching out of the limbs, and which are reddish at the sides in consequence of the sleep being broken. As to आकेकर ('f. Málatimidhava, p. 145, Mallikîmâruta, p. 45, Kirita VIII. 5:3 and commentaries there and Kâdambarî, p. 81. As to Vishụu's leaving his beel, Cf. Meghacluta, st. no, Raghu X., 6. It is to be remarked that one of the two stanzas recited by the Vaitalika alludes to S'iva, end the other to Vishnu. The second stanza is quoted in the Sarasvatikanthathbharana with this remark अत्र हृप्टे प्रत्यग्रोन्मेपजिह्मतादिभि: प्रवोधो नाद्यापि निष्पद्यत इति प्रतीयते. The following various readings occur there जईिभ्भतः, नागाङ्नम्, and अतिताम्रा, ( नागाइ्नम् is a better reading than नागाङम्).
P. 16S. दंट्राभ₹ Cf. p. 63 supra. It is difficult to distincruish between मान and अवलेप, if we take the compound, with the commentator, as a द्न्द्ध. Perhaps it might be allowable to take it thus, "whose pride about the respect due to them is well-known." Cf. Bhartrihari (Niti). st. 29. As to सार्वभौ̈म see Sidha. Kaum. I., 636. The metre of this stanza is Sragdharâ, and of the next Anushtub. विशिद, $i c=$ in the form of praise of a specific divinity, i. e. with reference to specific characteristics of the deity. म्वृत्त. (p.169)=set in, commenced. जागतित ('f. p. 69 suprch and p. 312 infra. किम् \&c. $=$ for what is this large expenditure of money on an unworthy object? निरून्द, \&c. (p. 169)=the course of whose activity is restrained. बन्धनम्, \&c. = sovereignty to me is like imprisonment not like sovereignty. The commentator's explanation of the next sentence seems hardly correct. These evils-namely, the evils of feeling sovereignty like captivity-overtake those who do not apply themselves to their own duties. एने, $\mathcal{f e} .=$ Here I am ready to apply myself to $m y$ own duties, ममाज़ाव्यावातः (p. 170).=The first reason is obedience to my command (आज़ा + अव्या ). In Chánakya's speech $अ$ is not to be understood. As to तमालइयाम and तिमि ('f. Raghu XIII., 15, Viracharita, p. 123, Prasanna Râghava, p. 141. The four oceans are a commonplace of Siuskrit literature. Cf. Kadambarî, p. 1, and Raghn II., 2. For the comparison of आज्ञा with a flower, (f. intor ulice Kirâta I., 21. The commentator explains उह्यने to mean a future state of things according to the rule at Siddh. Kaum. II., 2.54. But this is scarcely necessary (see p. 164 surra), aurl it certainly detracts from the force of the words. If the command was at that time
already accepted by all kings, a breach of it by Châṇakya would then properly be spoken of as it is here. स्खलन्ती see p. 155 supra. The last words may be rendered:-"Proclaims that in you the sharacter of sovereign is adorned by humility." प्रमाणलेख्यपत्रम्= writing showing the numbers.
P. 172. गजाध्यक्ष=Master of the elephants, the leader of the troops who ride on elephants. स्वजनसंबन्धी=bearing some connexion of kinship. As to कुमारसेवक Cf. Das'akumâra, p. 145. क्षत्रगणमुख्य=head of a tribe of Kshatriyas. On the reading adopted in the text, Chandragupta must be supposed to know all, and reading the words एते वयम्, \&c., to speak for the purposes of the कृतककलह as if he did not know. [It is preferable to omit this sentence which is quite out of place. So also it is more reasonable that the paragraph should be read out by Chânakya to Chandragupta. No propriety is served by Chandragupta's reading it to himself. ] एतावत्, \&c. is as much as to say, "Well I have read this letter, what next?" स्री \& c.c., are three of the four vices enumerated in Raghu IX. 7. See, too, Manu, chap. VII., st. 58. अनभियुत्तौ= inattentive. अधिकाराम्याम्, \&c.=removed from their offices, and put on mere subsistance allowance. स्वेन \&c. (p. 173) =on their respective duties. कोराहस्त्यश्व=money, elephants, and horse. इत्युत्पाद्य=
 with reference to his own misconduct $i . e$. anticipating punishment for it. कृतज्तामनुवर्तमानेन ( p .174 )=following the path of gratitude. अनन्तरम्=very close. दायाद is literally those entitled to inherit, hence generally relatives (competing with one another for the inheritance). Cf. with the idea involved here Prabodhachandrodaya,, p. 12, Prasanna Râghava, p. 91, and Bhartrihari (Niti) st. 21 and note. प्रतिविहितम्=adopting a remedy. प्रयोजनापेक्षया=with reference to, in consequence of, some special cause. अनुग्रहो निग्रहश्य=Reward or punishment. व्यसन=evil habit. राज्यस्य मूलम्=the mainstay of empire. दायाद़मसहमानयो:. This phrase is not common, but Cf. Kathâsaritsâgara, p. 255, Raghu, XIV. 63. The other readings present no difficulty. पूर्वः पक्ष:=अनुग्रहपक्ष:. प्रधानपुरुपवर्गम्=the number of our men of high position, as in Málavikâgnimitra, p. 12, and Viracharita, p. 131. The answer to the second alternative seems to be that the adherents and friends of the Nandas would become disaffected, and would have no confidence
of fair treatment by Chandragupta, if Chandragupta's own adherents and friends were punished as suggested, and thus the gradual subsidence of ohl memories and quieting of the kingdom would be delayed. अनुगृहीतास्मत्पक्ष:=who has taken our adherents into his own favour. ब्यायाम=exertion. As to दूयीगतिः Cf. Virracharita, p. 81. It means two courses.
P. 177. स्वहम्तो दत्त: Cf. Malatîmâdhava Notes, p. 66. (L. 304). In the Venisimhhara, p. 77, the phrase दत्तहस्ता occurs, where it seems to mean rather "giving help," than "giving proof." But probably this is a later development of meaning. In some of the copper-plate grauts recently deciphered, we have the phrase स्वहस्तो मम in reference to the signmanual of the grantor. See inter ulia Journal B. B. R. A. S, Vol. X. p. 27. प्रतिपादन=handing over. Cf. Bhartrihari (Niti), stanza 16. कृतघ्नतमात्रफल:=the only result of which is that the sin of ingratitude lies at our door -the only temporal advantage which was to be obtained by perpetrating the act of ingratitude, being sacrificed, if the course suggested is adopted. एकन्नवासात्, \&c., =having lived in one place with these subjects of Nandas, enjoys their perfect confidence. पुरुपकार=manliness, bravery. Cf. Kirâta V., 52, and Mallinâth on it. सहायसंपदा=by means of his possession of friends. As to कोशा see p. 173 supru. अन्तःकोप (p. 178)-internal disaffection. Cf. Das'akumâra. p. 81. हृद़्येशाय: शाङु़ु:=a dart rankling in the heart. विक्रम्य गृहीतः:captured by bravery, force. राक्षसः खल्वसौ. Cf. the phrase at Viracharita, p. 24, and the similar Marâthi phrase राक्षस च तो. अभियुक्त bears here the same sense as at p. 172 supra. Cf. Jânaki Parinaya, p. 310. वियुक्त:, \&c. $=$ If he were destroyed you would lose a man so grool as he is. अथं=or if. Cf. inter alicu. Víracharita, p. 31, Kirâta I., 44 and Kâdambarí, p. 160. वनगज, \&ie. C'f. p. 106 suprce. The metre of the stanza is Mâlinî. तेन for येन makes the syntax clear aud easy. On our reading the construction is like that noted at p. 66 supra, or येन must be taken to continue the specech from प्रशस्यतरः. The reading of the commentry evidently included न तावत् after वाक्यरोप: The majority of MSS. are in fiwour of something of that sort; and that, therefore, ought to have been in the text. As to मा तावत् or न तावत् which would buth mean no more of that, C'f. S'akuntala, p. 230. कृत्वा पदं नो गले=in defiance of us. न्याघातो, \&ic. Cf. p. 126 supra.

अस्मद्धलानाम्=made by our soldiers. स्वेषु वर्गेषु=our own adherents. The metre of the stanza is S'ârdûlavikrîdita. आरूढ, \&c.=The declaration in making which the knot of hair was loosened by fingers, whose tips were out of order owing to the flashing of the anger that was rising within me. The words given in the footnotes as being here contained in K . and M., are from the commentary of Dhuṇ̣hirâj, and show that the originals from which R. and M. were copied probably included a copy of the commentary as well as the text. As to अग्राझ्नुली see the remark of Mallinâth on Kirâta XVII., 38, and Cf. Mṛchchhakaṭika, p. 115. दी़ार्घा the commentator takes to mean long with reference to the time taken in destroying the enemy. It seems to me rather to refer to length of space, the figure in the mind of the poet being, probably, the same as at p. 65 supra, where the प्रतिज्ञा is spoken of as a सरित्, and the length of water to cross is great owing to the number of enemies sworn to be destroyed. As to नव, \&c., Cf. Kathâsaritsâgara, Lambaka, I., and Taranga, IV., stanza 95, and the quotation at Max Müller's History of Ancient Sanskrit Literature, p. 204. The Nandas were supposed to be extremely wealthy. पर्यायभूता:=Successively. पइयतो, \&c. See Siddh. Kaum. I., 370. The metre of the stanza is Sragdharâ.
P. 181. आबद्धचंक्ष विचलितैः=moving about in circles. Cf. the description of the इमशान in Chandakaus'ika, p. 66. पितृवन=इमशान. See Das'akumâra, p. 123. It is called पितृसद्म at Kumâra V. 77. The creatures living there may be seen described at Mâlatîmâdhava p. 168, et seq. The main sentence leaving aside the adjectives, is as follows:-"Behold these fires are not even yet extinguished, which are entertaining these creatures living in the cemetery with a feast on the Nandas, and which are making all the quarters of heaven look clouded in consequence of the smoke-like vultures that, with their large and unmoving wings, are wheeling round in circles in space." For एते and एतान्, Cf. सिंहासनमिदम् at p. 117 supra, and note thereon. He speaks as if both Chandragupta and himself could see the whole thing before their eyes as they were speaking. The metre of the stanza is Sragdharâ. दैवम्, \&c.=only the ignorant respect destiny as an authority, trust to destiny alone. Cf. Kirâta III., 24. आरोडुमिच्छसि=you wish to treat with contempt, according to the commentator. The primary meaning,
however, seems to be, to exercise power on, to bring under one's control. Cf. Das'akumâra, p. 143 (Calc.) and the use of the synonymous अवस्कन्द at Viracharita, pp. 42-7. As to शिखां मोत्कुम् see p. 45 , st. 63 , and p. 63 supra, and note there. [ मुक्तामपि for बन्दामपि is a better realing, as the शिखा was not tied up as yet.] For the phrase प्रतिज्ञामारोडुम्. Cf. p. 182 supra. परीत:=literally surrounded, brought under power or control. The metre of the stanza is Sikharini. "His eyes, which are turbid in consequence of being washed by the clear water pouring from them upon the eyelids being opened out in anger, and which are red in colour, are, as it were, flashing forth fire, in which the contracted eyebrows are, as it were, the smoke, and methinks the dashing of his foot was borne with difficulty, and with a terrible quaking by the earth, whom it reminiled of Rudra exhibiting in his Tanḍava dances the sentiment of terror." The metre of the stanza is Sragdharâ. For the genitive रद्सस्य see Sildh. Kaum. I., 297. कृतक=factitious, pretended. Cf. कृतककलह at p. 152 supru. उत्तरोत्तरेण=bandying words. राख्य ('f. p. 67 supra.
P. 184. भेद:=instrument of dissension. दृपणाय. Cf. p. 25 S infra. The result will be your own conviction. The metre is Yasantatilaka. गृहीतार्था: \&c.=let it be announced to the people. निल्पपद्रम्=without any epithet of respect, e. g. आर्य Cf. Mryichchhakațika, p. 343. हन्त=Alas. संगृहीतोडधिकार:=authority has been withdrawn from Chânakya. असन्कुरने may, perhaps, be taken to mean does wrong, or in the sense proposed hy the commentator, which re!uires सचिकम्म to be supplied. ठ्याल is interpreten? by Mallinâth on Mâgha XII., 2s, and Kirâta XVII., 25, to mean दुध्रणज. Cf. also Viracharita, p. 48, and Kirâta NIIL, 47. With वाच्यतां याति Cf. Kâlambarì, pp. 202, 236. वाच्यंगताः in S'âkuntala, p. 19S, and also Raghu VIII., 84 . देवोो ढेत्वः संतृत्तः=your majesty is now a king, indeed. (ff. बन्धनमिन राज्यं न राज्यमिन, p. 169 supre. प्वमस्सामु गु््यमाणेपु, ( $p$. 185) ) when I am lookech on in this light namely, as having become independent of Channakya. Cf, the use of गृहीन at S'âkuntala, p. 239 ( सयापि मृत्पिणडनुन्दिना तथैच गुहीतम् ). सकामो भवन्वार्यः=let Chânak ya have his wish. This phrase oceurs very frequently, See inter alia, Málatimathava, p. 224, and the expression अकामां करोमि at p .114 supra. गुक्कलल $\mathrm{s}=\mathrm{mpty}$, useless quarrel. Cf. Viracharita, p. 37. शायनगृहमाड़ेशय=The usual
expression would be ${ }^{\circ}$ गृहमार्गम् \&c. But this expression also occurs again at p. 196. In the S'âkuntala (Calc. ed.. 1871), p. 173, we read तत्तदेवादेश़राय माधवीलतागुहम्. In Williams's edition the reading is तत्तमेव मार्गमादेशाय (p. 238). लब्घितगौरवस्य. (Cf. p. 202 infrct )= overstepping the bounds of respectfulness. भूविवरं प्रवेष्टुम्. Cf. S'âkuntala, p. 214, Uttararâmacharita, p. 195. But in both those cases the idea is that of a living person being absorbed into the earth; here it is बुद्धि. The meaning is that his intelligence is leaving him, as it were; he cannot judge of what is proper to be done. अतिपातयन्ति seems to mean the same thing as लछ्घित suprct, and the figure is the same. Cf. S'âkuntala, pp. 15, 187. The metre of the stanza is Vasantatilaka.

## Act IV.

P. 186. ही हीमाणहे. हीही occurs in the Mrichchhakatika as an expression of wonder (see p. 149 et seq.), and हीमाणहे in Mâlatîmâdhava, p. 290, and Mṛichchhakaṭika, p. 8. See, too, Ganaratnamahodadhi, p. 7. गतागतम्=coming and going. Cf. Bhartrihari (Vairâgya ), stanza 7. करभक: (p. 187), see p. 146 supra. भद्भमुख ( p. 188) = good sir. Cf. S'âkuntala, p. 290, Chaṇ̣akaus'ika,, p. 94, Mṛichchhakațika, p. 345. विधेरविधेयता= unmanageableness of destiny. The metre of the stanza is S'ikharin̂i. कार्यौपक्षेप, \&c. see Das'arûpa, p. 12. बीज, see Das'arûpa, pp. 8, 11, 18. विमरा, see Das'arûpa, p. 36, where it is called अवमर्श. As to संहरन्कार्यजातम्, जात=समूह, Cf. the Kos'a cited at Raghu V. 1. See Das'arûpa p. 46, and Cf. stanza 22 at p. 11, where the name उपसंह्ति is derived from the same root as संहरन् here, and compare as to all this Dr. Hall's notes at Das'arûpa, Preface p. 10 , et seq. A similar figure comparing the work of a poet and a practical administrator occurs at Mâgha XI, 6. It may be remarked, en pussant, that Dr. Hall's suggestion about the "fifth articulation" being properly called निबर्हण, instead of निर्वहण, is untenable. The latter word which means carrying to the end, completion, is the proper word, instead of the former, which means destruction. In our commentary the word is always written निर्वहण. The metre of the stanza is Sragdharâ. As to अपिनाम (p. 189) see p. 90 supra, and Cf. Mâlatîmâdhava, pp. 21, 145 (commentary ). The sentence is, of course, तदुपिनाम ढुरात्मा चाणक्यबटु:

अतिमंधानुं शक्यः स्यान्. The other interpretation of it, in consequence of the interruption, is given in Rakshasa's speech. Cf. as to this p. 90 supre वागीश्वरी,—such words are suppused to have some superhuman sauction. Cf. Prasama Râghava, p. 5t K, Kâdambarì p. 65.5, and mote in the commentary thereon (Part II., p. 48). प्रम्नावगता I do not know of any authority for the commentator's explanation of प्रस्ताबगता by संवादं गता. I talic it here to mean as contained in the foregoing conversation. आगत: is perhaps not exactly in place, but it is capable of explanation. द्र \&ce, =Let alone close proximity, even the sight of kings is difticult to obtain fur those who are not blessel by fortune. कल्याणकुलध्राणाम्=The double contendre on this seems rather forced: and it is not very necessary to construe कल्याण, $\{c$. , with देवानाम्. The metre of the stanza is Giti.
P. 1:92. For the genitive in तातस्योपरतस्य Cf. Raghu II., 25, Kâlambari, p. 77. वक्षम्नाडन, \&c. (p. 193) $=\mathrm{I}$ formerly made a solemn declaration that I should make the funeral offerings to my father after relucing the wives of my foe to that changed condition which was brought on my mothers by sorrow-the necklaces of pearls broken by the beating of the breast, the outer garment falling off, the hair made rough by particles of dust, and cries of attliction-Alas: alas:-issuing piteously. As to मानृजन compare the rule पितुपन्न्यः सर्वा मातर:. The metre of the stauza is S'Ârdulavikrilita. उद्यच्छता, \&c.=either undertaking a task worthy of a person not base, I must go the way of my father by dying in battle, or force away the tears from the ejes of my mothers and carry them to the eyes of my enemy's wives. The metre of the stanza is Vasantatilaka. संत्सेध (p. 194), raised high up. Cf. Kumâra V., 8. समिव खण्डयन्त:=striking, as it were, against the sky with their hoofs, alluding apparently to the manner in which a horse raises his fout very high in moring when his speed is suddenly checked. मूकघण्ट:=the bells being silent, not ringiug as the elephant's speed has been cherked. मर्याद़ाम्, © ©. Cf. Iaghu XVI., 2, alsu) Gitti II. 70. The metre of the stanza is Sragrtharâ. भड़भडाद़ाभिः: Bhadrabhata and the others are the men supposed to have deserted Chandragupta, hut really emisaries of Chanakya, see p. 209 infic. द्वारीकृत्य=through, making him connecting link between us two. दुप्रमात्यपरिगृहीतान्. The construction is the
same as in चाणक्यमतिपरिगृहीत at p. 111 supra. For अयम्, \&cc, signifying "the meaning of these words." Cf. the construction at Uttararâmacharita, p. 199 (एप ते काठ्यार्थः). विजिगीषु=aspiring, ambitious. Cf. p. 312 infra. and Murâri, p. 114. आत्मगुणसंपन्नः= possessed of similar qualities, tastes, feelings, \&c., as one's-self. प्रियहितद्वारेण=through the intervention of one who is beloved and friendly. ननु न्यारय एवायमर्थ:=This is certainly a very proper thing that \&c. नन्वमात्य, \&c.=but certainly the minister Râkshasa is most beloved by us and most friendly to us. जितकाशी. See p. 109 supra.
P. 196. नन्दान्वय:=Chandragupta was a scion of the family of the Nandas, though not a legitimate one. Cf. p. 115 supra. सुह्हजनापेक्षया $=$ out of regard for his friends. संदधधीत $=$ might make a treaty with (संधिं कुर्यात्). Cf. Murâri, p. 95. अये स्मृतम् see p. 191 supra. सत्व \&c. (p. 197). The suspicion about Râkshasa is already telling practically on Malayaketu. सत्त्वभङ्ण=giving offence. विवृताअैचु, \&c.=in unrestrained conversation where matters are frankly and openly stated. The use of अन्यथा अन्यथा should be noticed. It is similar to that of अन्य अन्य, and different from the Englishone way, another way. गहन=deep, not easily to be comprehended. परिच्छेत्तुम्= to define, to understand accurately. Cf. Mâlatîmâdhava, pp. 54-5, and note thereon. मह वअणेण. (p.198) corresponds to the Sanskrit मद्वचनात्. See p. 85 supra. उपश्लोकयितव्यः see p. 146 supra. मानितो, \&c., received with respect by the people. The implication of the stanza is that the one is a चन्द्र in name only, the other is such by his merits, and that the one is acceptable to and gratifies only a small knot of people, the other more generally. The metre of the stanza in Anushțub. परिपाटी ( p. 200) seriesthough here the serics consists only of two stanzas. Cf. ग्रणासपरिपाटी in Prasanna Râghava, p. 36, see, too, p. 65. चाटुपरिपाटी in Mallikâmâruta, p. 244. भेढ़बीज = seed of dissension. सद्य: कीडारसचछछेद् = interruption, even for a short time, of the enjoyment of sport or amusement. प्राकृत: = a mean, ordinary fellow. लोकाधिकधाम = power transcending that of all men. Cf. Raghu II., 75, and comment of Mallinâth thereon. एवमेतत् = quite true. Malayaketu applies the sentiment uttered by Râkshasa to his own case. कलुणित ( p. 201 ), see p. 154 supra, and Cf. Das'akumâracharita, p. 76, and Kirâta XIII., 6. प्रसझसूचितमू =suggested by the occasion. न तथा,
\&c. This is further to suggest the view put into Malayaketu's mind at p. 195 et seq. कृतवेदी= कृतज्ञः grateful. Cf, Kiràta Nill.. 32. विश्लेप: $(\mathrm{p}, 02)=$ separation, breach. आल्यन्तिक $=$ lasting. हस्ततलगत:=in my power. (1. the Marithi phrase. उद्दरण (p. 203) = dethronement. ('f. Raghu IV., 66. The meaning is that Râkshasa sees no benefit to himself in deposing Chandragupta, when once the latter has cast off Chânakya. The Rîhshasa's cue must be to become minister in Chânakya's place as suggested at. p. 196 supra. तपोवनम्, \&c., is, of course, an interrogatory sentence.

1. 204. देवस्य निकृति: = insult ufiered by the king. The metre of the stanza is Vasantatilaka. अलमन्यथा विकल्प्य $=n 0$ more of these doubts, in a sense contrary to the news brought; in effect, doubts about the truth of the news. राज्ञम्, \&c. $=$ why would ('handragupta, who has at his feet (Lit. whose feet are placed on) the heads of kings, the crests of which are adorned by the brilliance of their moon-like crest jewels, put up with breaches of his orders committed by his own people? Kautilya, too, on the other hand, though wrathful, being personally aware, in consequence of his incantations for killing his foes, of the troubles of a solemn vow, and having fulfilled one by good luck, does not make a vow again, being afrail of inability in future. अभिचार (p. 20.5) = performing enchantments for destroying enemies, \&c. Kâdambarî, p. 217 and Kirata III., 56. The familiar precept on that is इयेनेनाभिचरन्यजेत. As to तार्णम्रतिज्ञ: Cf. p. 6.) supra. आयति=उत्तरः कालः (1f. Kirâta II., 14, and comment of Mallinâth there. विश्रामय, see p. 145 supre. कुमारस्ग \&cc. The word कुमार would make way for महाराज or अधिराज on Malayaketu's installation. ('f. the similar idea at Murâri, p. 11:3. अनिरम्क्तन=mit overshadowed, in effect not supplanted. संभृतब्बलः: (p. 20fi) =with forces all prepared. उद़ीक्षमाण̈:=expecting, looking out for. प्रतिष्टस्ब विजयाय=start for victory. पितृभूतम् (p. 207)= bearing to him the relation of his paternal family. अपरागामर्पाम्यां विम्रकृता:=troubled by disaffection and anger ; as to विप्रकृत Cf. Kumara II., 1, where the sense is slightly different. प्रतिपक्षानदूरण= rooting out the enemy. Ci. p. 203 supra, and also p. 99) (ममुच्छेब्स्यति). संभाव्यश्काम्=whose power is believel to be likely (to uproot, \&e.) Cif. fur the construction Kirata Nill., 1. अन्र निदुर्र्नम्, de. Rakshasa, as an old subject of the Nandas, bears no love to Chaudragupta but the contrary; and that apart from any fault of

Châṇakya's. Such, too, says Râkshasa, is the case of other people, now subjects of Chandragupta, but who, having been subjects of the Nandas before, did not belong to the special clique of Chandragupta.
P. 208. प्रतिविधातुमू=to resist our attack. तत्संभवति=that is possible, viz., the conduct of the affairs of the kingdom in the mode suggested in Malayaketu's speech. सचिवायत्त, \&c.=always having the accomplishment of work entrusted to a minister, and so unfamiliar with the affairs of the world like a blind man. This is to be explained by that मत्सर about Chandragupta which Râkshasa acknowledges in Act VII. (See p. 311), for there Râkshasa also tells us that even in childhood Chandragupta was expected to rise to a high station; and see, too, p. 43 , st. 40 supra. अल्युचिछ्रुते, dc. =royal power stands with her legs quite rigid, where there is a king and a minister grown too powerful; it is an abnormal state of things, an unstable equillibrium which is easily broken. The figure is taken from the games of dancers and tumblers, as stated in the commentary. असहा भरस्य=unable to bear the weight, i.e. her own weight, in the abnormal position. As to the construction Cf. Mâgha X., 81, Kirâta VII, 7. अपकृष्टा: ( p. 209)=severed. See p. 206 supra. तदर्पण:=one who entrusts all to him. उत्सहते, \&c. =is unable to live, or to perform the king's part; for उत्सहते Cf. Kumâra V., 65. अद्धृ, \&c. is identical with अप्रत्यक्ष, \&c. at p. 208. तन्ल affairs of state. Cf. p. 108 and note there. च्यसनमभियुआ ज्न =one who applies himself to search out some misfortune of the enemy, and then assails him. Cf. Mâgha II., 57, and commentary thereon. ऐकान्तिकी-certain, assured. Cf. Bhartrihari (Niti), st. 7, and note. The sentence is, of course, interrogative. चलिताधिकारविमुखे is not easy to analyze, though the sense is clear enough"disinclined to the duties of his office, as he had been removed from it." Probably चलितः अतएवाधिकारविमुखः is better than चलिताधिकारः अतएव विमुखः. As to मौर्ये नवे, \&c. \&c. Cf. p. 175 supra. स्वाधीने मयि= my services being at your disposal. लज्ञा in the stage-direction is लज्ञा for the apparent self-laudation involved in his words. Cf. p. $99 \& 309$. As to योग=उपाय, as the commentator takes it, Cf. inter alia, our Gitâ p. 65, Mâgha II., S8. व्वद्धान्छा \&c.-between us and the accomplishment of our objects, stands simply your will; do you give the word of command and we start for the
attack. The metre of the stanza is S'ârdúavikridita. उत्तुज्ञा \&c. This stanza contains two sets of adjectives indicating qualities generally alike, one set applying to the S'ona river, the other to the elephants of Malayaketu. The metre, which is not a common one, is Suvalanâ, as to which see Pingala, p. 213. रन्धन्तु=let them besiege. The clouds gathering on the Vindhya are also alluded to at Ṛitusamhàra II., 27, Raghu XIV., 8, Uttararâmacharita, p. 146, and Cf., as to this Cunningham's Archaeological Survey Report, XIIL., 47., and the reference to the Meghaduta there given. The metre of the stanza is Vasantatilaka. सांचस्सरिक= astrologer.
P. 212. अनिमित्त=ill-omen. The sight of a क्षपणक is considered inauspicious. See p. 220 infra, Miphchhakatika, p. 235. In Muktes' vara's Râmayana, too ( circa 1609), the same idea necurs. See p. 45, st. (64. अब्रीभल्स. The Prabodhachandrodaya, p. 55, gives a description of the appearance of a क्षपणक, which is there characterized as बीभत्स, revolting. (Cf. Mâlatimâdhava, p. 341, and commentary there. The Kshapanakas are represented in the Prabodhachandrolaya (p. 60), as insisting on the omniscience of the founder of their system on the ground of his knowledge of the stars. As to अर्हन्न see the definition given at Sarvadars'anasangraha, p. 33. प्रतिपद्धध्वम्-accept, obey. मुहूर्त, \&c. Cf. Gitá XIIII, 37. The metre of the stanza is Âryâ. धम्मसिन्द्धी Cf. Mrrichchhakaț̣ika, p. 239. श्राबक see Mâlatimâlhava, p. 367, and note there. भदन्त $=a$ Buddhist mendicant. In the Unâdisûtras it is explainerl to mean प्रव्रजित, (See Siddh. Kaum. II., 411, and U.S. by Aufrecht p. 229), which word, however, it should be remembered, is applied to the Buddhist mendicant at Mrichchhakatika pp. 243, 361. See also Corpus Inscriptionum Indicarum, p. 26, and Childers' Lexicon there cited. आमध्याह्नान, \&c.=the full-moon-day, when the mown is full, is till nown a day of no benefit. The Nakshatra will be unfarourable to you who want to go from north
 itself is not unexceptionable, i. e. the full-moon-lay: The clouble entendre should be noticed. It is explained in the cominentary. एकगुणा, \&c.=the virtue of the day of the month is one, that of the Nakshatra is fourfold, and that of the conjunction is sixty-fourfold ; such is the conclusion of the science of astrology. The conjunc-
tion, though evil, becomes good if under the planet Budha. And going with the moon's power you will obtain full success, संवाद्यताम्=bring to an agreement, compare. कृतान्त means both शास्त्र or science as in Gîtâ XVIII., 13, and the god of death. Both senses are intended. See them explained in the commentary. आविर्भूत, \&c. The trees in the garden in the morning cast their shadows towards the west, where the sun is going, hence they are supposed to act, as it were, as the sun's devoted servants. In the evening, the sun goes towards the west, while the shadows lengthen out towards the east, and hence are supposed to desert him in adversity. अपर, $\& c$. =when the disc of the sun is tossed down the side of the western mountain. For the last line Cf. Viracharita, p. 21. For quotations, see Das'arûpa, p, 47, and Sâhitya-Darpana, p. 161.

## Act $V$.

P. 219. लेख, icc. See p. 88 et seq. हो, \&ce. see p. 186 supra, and note there. The figure in this stanza is criticised by Professor Wilson as not " natural to the style of the composition of the period to which the drama belongs." But नीतिपाद्वप and its flowers are spoken of in Kâlidâsa (Mâlavikâgnimitra, p. 10), and in Bhavabhûti (Vîracharita, p. 93), and the further elaboration of the figure here is scarcely open to the criticism bestowed upon it. The metre is Âryâ. अशकुन, \&c. (p. 220). Cf. p. 211 supra. संमतम्=acceptable, as he wants his journey to be interrupted, and to fall into the hands of Malayaketu's officers. For the genitive in आह्तानाम् ( p. 221 ) see Siddh. Kaum. I, 294. लोकोत्तरैमीगिंः:=by paths which are not accessible to all people. Cf. a summary of the view of the Ârhatas given in the Sarvadars'anasangraha, p. 52. म्रस्थान, \&c.=busy in preparing for a journey. राक्रुनः (p. 222 ) =a good omen, which will direct you well on your way. मुणिडत, \&c. = you ask whether the Nakshatras are proper for shaving, after having shaved. Cf. Sarasvatîkaṇṭhâbharaṇa, p. 14. There are sundry occasions, now observed as unfavourable for shaving. सावगाणं (p. 223) should be सावगा ण and in the छाया it should be श्रावक न. अनिवारितः \&c.=ingress and egress were quite uncontrolled, free. अमुद्रालान्छितः: not marked by the signet or seal, probably meaning not possessing a passport so marked. At pp. 226, 230,

232, the worls indicate that the मुड़ा itself is given. This, however, may mean either the signet or a seal-impression on some other thing. The latter is more likely, having rerard to the word लान्छित used here गुल्म is a sort of village Police station. Ci. Mṛchchhakatika p. ㄹ12.. Kâlambari, pp. 127, 1:22, and the ynotation from Manu given in the commentary there. See, too, Chandakaus'ika, p. 61 and Ganaratnamahodadhi, p. 107. मा ग्रवेइयसे $=$ do not let yourself be thrown into. Cf. the similar construction at inter alia Mâlatîmâdhava. p. 2s1. किं ण \&ce ( $p$. 224), without अहम्, the construction of this sentence is mit quite complete. It must be supplied in construing the reading in the text. सावगा-the commentator, apparently, reads सावेगम् for this. But none of our MSS. has the reading, and it is not very appropriate, as Sildharthaka and the Kshapanaka are both ignorant that each of them is an emissary of Chânakya. Without the भण मे, which 13. N. insert in the next speech, the meaning must he that the anger of the Kshapanaka might prevent the accomplishment of Siduharthaka's wishes, and so Sidlârthaka wishes to mollify him.

1. 225. मुहुर्लक्शयेन्देदा=the manifestations of which can be often perceivel. Cf. Das'arûpâ, p. 20. सुटुः \&c.=often too deep to be comprehenderl; often full-bodied (i.e. where all is laid barc); often in conseyuence of special objects to be accomplished very meagre (i.e. nut clear in all its parts); often appearing as if its main purpose was lost, and often again appearing to yiehd ample fruit. नयविद्र-politician. The metre of the stanza is 'ikharini. For the quotations in the commentary, see Das'arûpa, p. .5. आस्थानमण्डप=pavillion for the assembly or Durbar. 'The commentator's reading was apparently कषं यड़स्सासु, hut where he read एव्वपषि is not clear. The commentator's explanation, too, seems hardly correct. The meaningr is "Alas! it is, indeed, hard to have to deceive this prince Malayaketn, who is kind towards me to this degree." कुले \&cc:=turning his back on, or blind to, his family, all sense of shame, his nwn reputation, and self-respect. क्षणिकमपि. There seems to be little force in the अपि, the readings in the notes yield a better sense, the realing of G. E. N. being quite clear and appropriate. For the locative Cf. p. 25.) infru. नड़ाज़ाम्=the order of the wealthy man to whom he has sold himself. विचाराति* कान्त:=one who has gone beyond the stage of reflection. किमिति =why does he consider now? The time for consideration was
before entering service. The metre of the stanza is S'ikhariṇî. विकल्प=doubts, suspicions. भक्तया, \&c. $=$ "Will he, in consequence of devotion strong by reason of his affection for the family of the Nandas, enter into a treaty with the clever Maurya, who belongs to the family of the Nandas, after he shall have discarded Châṇakya? Or will he remain true to his promise, reckoning highly the firmness of the virtue of devotion? Thus is my mind perpetually whirling about, as if it was mounted on a potter's wheel." The metre of the stanza is $S^{\prime}$ ârdûlavikriḍita. [ विगणयन् the reading of B. E. N., gives a good meaning; thus the doubt is between भक्ति on the one hand, and सत्यसंधत्व on the other.]. मुद्रासंपादनमनुतिष्टति=is performing the duty of giving passports. असंचारा, \&c.=motionless, so as to make no noise. The shutting of the eyes here spoken of is a form of sport which is still not uncommon. Cf., too, Vikramorvas'î, p. 94, and Viddhas'âlabhanjikâ, p. 50.
P. 229. राक्षसस्य मित्रम्-This shows that Châṇakya did not even tell his various emissaries who were to be co-conspirators with them. राक्षसस्य प्रयोजनम्, \&c. $=\mathrm{you}$ are not going on any business to be done for Râkshasa, are you? प्रणयकोप is not such anger as finally breaks off friendship, but rather a sort of friendly complaint. Cf. Prasanna Râghava, pp. 37, 41,65, Viddhas'âlabhanjikâ, p. 50, see, too, Murâri, p. 57 where रामः सम्रणयरोषस्मितं तं (i.e. Lakshmaṇa) परयति. हताश seems to be a mere term of abuse like our Maráthi मेला, or जळला, as to which see our note on Bhartrihari (Nîti), st. 94. For हताश see Ratnâvalî, p. 6, Venîsamhâra, p. 237. अश्रोतब्यम् (p. 230)=something so bad that the hearing of it even should be avoided. Cf. the slightly different use of the same word at p. 287 infra. आर्थिने=to one who asks for it, and therefore will believe it and make that sort of use of it which is desired. इति कृत्वा is the same thing as इति. Cf. Kâdambarî, pp. 101, 142, and the use of similar form कारम् as explained in the Siddh. Kaum. II., 468. जीवलोकानिष्कासिष्ये ( p. 232)=I shall be thrown out of the world of living creatures, i.e. shall be killed. This apparently, is intended to suggest the treason against Malayaketu for which Chitravarman and others are afterwards destroyed; but no further use seems to be made of it in the sequel. रिपुमधिकृल्य (p. 233)=referring to the enemy. Cf. S'âkuntala, p. 76. सुह्द् is the friend of the रिपु, viz. Râkshasa. The commentator's explanation of सुद्धद् to mean friend of the speaker, Malayaketu,
viz. the Kshapanaka himself, though in one respect better than ours, seems, on the whole, not to give the intended sense. The metre of the stanza is luchirâ. कृतार्थोड\{स्म=I have accomplished my purpose. See p. 71 supra. His intention appears to have been to get this account communicated to Malayaketu by Bhàgurâyana. That object has been alrealy secured more promptly and fully.
P. 234. निर्वृत्त=at ease. Cf. Veṇisamhâra, p. 174. अन्वर्यतोडपि ननु राक्षस, राक्षसोSसि=oh Ràkashasa! You are a Râkshasa, indeed, in a significant way, $i e$. your name is significant of your character. A Rakshasa is a wicked character, as in Venîsamhâra, p. 235, or Viracharita, p. 67. The metre of the stanza is Vasantatilaka. भवव्वेंव तावत्=well, then, I will do this now. In the commentary of Riaglavablatṭa on the S'akuntala, p. 196, where भवनु also occurs in a similar sense, it is said भवर्विति निपेधे। अस्तु भवतु पूर्यत इति निमेधे इन्युक्के:. See p. 59 of this very useful commentary recently published by Messrs. Codbole and Parab. The meaning is that भबनु indicates something about to be done, contrary to that to which things were tending before. आवेग=excitement. अर्थशास्नव्यवहारिणाम् \&c.=with politicians, men dealing with political affairs, the distinction between foes, friends, and neutrals is dependent on tangible gain or interests, not on personal inclinations as with ordinary people. सर्वार्थ \&c.=Râkshasa who wished Survâthasiddhi to be king. अर्थपरिपन्थी=obstacle in the way of his interests. परिपन्थी is a form, according to Pânini, not admissible except छन्द़सि. Sue Siddh. Kaum. I., 177, but it is often used. Cf. inter ulia Gìtâ III., 34, and also Málatimâdhava, p. 343, Chaụḍakausika, pp. 21, 22, 27, Kathâsaritsâgara Tarangá XV., 19, Taranga XYII., 47. नीति, \& $\mathrm{c},=$ politics lead persous, even while living, into a sort of new life in which previuus conduct is all forgotten, i.e. as to friendly or unfriendly conduct towards others, that is furgotten when the interest of the moment requires a contrary course to be allupted. The metre is Indravajrî. उपम्राल्य: (p. 23.5)=should be received, should continue to be entertained in service. परतश्य=afterwards, after obtaining the kingdom of the Nandas. As to अधिकृत here, Cf. p. 149 supra. आनयन्लै गुणेपु, \&cc. =bringing all matters commanded to be done into the class of good actions, and making one shut one's eyes to their faults. The
metre of the stanza is Gíti. आगन्तुक:=one recently come, temporary arrival. Cf. for a somewhat similar use of the word, Raghu, V., 62. परिग्रह=attendant. See the Lexicon cited in Râghavabhatta's commentary on the S'âkuntala, p. 61.
P. 237. कार्यगौरव=importance of the business. मुदां परिपालगन्, \&cc.=open it, preserving the seal. For other letters, see Gadyapadyâvali, pp. 10, 41, where three are collected. अवगमयति= informs. कापि=unexpected. Cf. p. 152, 68 supra. ग्रथममुपन्यस्तसंधीनाम् (p. 238)=with whom a treaty has been come to before. पूर्व, $\& c=b y$ encouragament in reference to the formerly promised exchange for the treaty. What was promised is explained further on. स्वाश्रय=Malayaketr. उपकारिणम्=Chandragupta. सत्यवतः=the truthful one; apparently the accusative plural. कोषढ़ण्ड=treasure and army. Cf. Murâri, p. 105, Kîdambarî, p. 105, Kirâta, II., 12, Raghu, XV., 13. विपय=domain. As to the instrumental case Cf. Viracharita, p. 67, Veṇ̂samhára, 241. लेखस्याशून्यार्थमू=In order that this letter might not be unaccompanied by the customary present. वाचिक (p. 239 )=message. कीद्टशो लेख:=what is the meaning of this letter? something like the Marathî हैं कसें काय आहे? As to तिप्टतु see p. 58 supra. मिश्र See Málatîmâdhava, p. 10, (Commentary). एप जानासि=here you shall know at once, i.e. we shall make you admit that you do know. व्यक्षं चन्द्रुुस्य लेखः $=$ clearly the letter is Chandragupta's, i.e. addressed to him. एष निर्णीयते=here we shall determine at once. Cf. एष जानासि just before. परवतः (p. 241)=dependent. Cf. Vîracharita, p. 105, Raghu, II., 56, Kirâta, XI., 33.
P. 242. मलयनगराधिप:-I doubt much whether मलगनगर is right. Malaya is the name of a mountain and of the comntry about it. प्रथमगृहीता:=first mentioned. मह्रमू (p. 243.) See Siddh. Kaum. I., 275. निरतिशया=unsurpassed, excessive. यत्सत्यम्. See p. 54 suprc. परिडुद्धि=case. Cf. विशाढ in S'âkuntala, p. 181. साध्ये \&c.many of the words here are technical terms of the Nyâya philosophy. See Tarkasamgraha, pp. 30-1. साध्य = major term. अन्वयेन घटितम् = capable of being joined in an affirmative proposition. सपक्ष that with which the major term is ascertained to be always capable of being joined in an affirmative proposition. विपक्ष=that with which the major term is ascertained to be always incapable of being joined in an affirmative proposition. साधन = middle term.

सिद्वि-proof of a conclusion. Thus in the ordinary syllogism, this mountain is fiery because there is smoke in it, and all that smokes is fiery: the middle torm is smokiness; that is always capable of being joined with the major term fiery in an affirmative proposition reit. the major promise in a syllocrism in the Europan method); it is also capable of being joined in an aflimative proposition with a kitchen, of which we know the major term fiery can be correctly predicated; it is always incapable of beines joined in an affimative proposition with a reservoir of water of which we know the major term fiery can never be predicated. such a midulle term helps us to the proof of the conclusion, this mountain is fiery. But where the midulle term is itself the major term, or can be joined in an affirmative proposition with both सपक्ष and विपक्ष, or where it cannot be joined with the पक्ष or minor term, there you can draw no conclusion. In the first case the major premise, to use the langrage of European loyic, would be in trith an identical propusition. In the second case, the major premise would be, in fact, incorrect. In the third, the minor premise would be, in fact, insorrect. The rither meaning is given loy the commentator. The metre is S'itrdulavikridita. प्राक्परिगृहीतोपजाँपः (p). 244) see p. 14.5 supra. आमूण्ण=nearly full. परिकलितबिभाँग:=11aking a proper distribution, is shown in the following lines. (T) परिकल्पितसांनिध्या in Raghu IV., 6, also Raghn NI., थ.3.
P. 215. प्रस्थातन्यम् \&c.=the forces consisting of the bands of Khas'as and Magadlas shonld follow me in the van: drawn up in battle array: प्रयबः of course means not attempt, but exertion here, as at Raghu II. 55. कौल्ल्ताद्य: \&ce=and the remaining group of princes, namely, the Kauluta and others, should remain about Malayaketn at every part of the way. As to Khas'as Ne.e, see the Introluction. The metre is sragrlharâ. कीनम्. See p. 147 supra. This helps in the development of the action later on, see p. 25.5 infra. अधिकारपद्रम्, dc.=an uffice of anthurity is a great source of misgivings or fears even to an innceent persun. ( Cf . Priyallars'ikat, p. S. 'This is a sort of anticipation of what is coming. भयं, Ave. First, the fear of the master always works on the servant; next, the fear of those about him is on his mind. Further, the position of those in high oftice produces hatred among evil persons. The condition of those who have risen high finds a
fall to be appropriate. The last line means that one who has risen is always very apt to fall. The commentator cites as a parallel, a line which is to be seen at Ch. XXIX. of the Anugitâ. See our Anugitâ in the Sacred Books of the East, p. 355. The metre of the stanza is S'ikhariṇî. पाढ़ाग्रे, \&c. (p. 277)=fixing his sight, with an unmoving eye, on the tip of his foot, perceiving none of its object in consequence of its being a vacant stare, he supports by his hand his moon-like face bowed down, as it were, by the weight of difficult undertakings. As to शून्य Cf. Bhartrihari (Vairâgya), st. 6. and note there. The metre is Praharshinf. प्रतिविधान (P. 248), here means simply arrangement. विज्ञायते $=\mathrm{I}$ understand. किमिव (p. 250)=what, indeed. Cf. Bhartrihari (Nîti), st. 32, and note there. परितोषस्थाने $=0$ an account of some matter for great joy. ताडयितुम् with अलम् is not a common nor an admissible construction in the intended sense. Siddh. Kaum. II., 433. The reading in the note is in that respect better.
P. 252. न खल़ु, \&c.=The emissaries of Chânakya will not say anything which is not quite certain; hence comparison of writing will suit the purpose here. न प्रतिपत्स्यते=will not admit. Cf. संप्रतिपत्ति: at p. 256 infra. प्रतिलिखित=a copy. वर्णसंवाद:=the resemblance of the letters will make this clear or prove it. एतम् here is difficult to explain. एतत् is better. As to विभावयिप्यति Cf. Yâjnavalkya II., 20, 33, Das'akumâra, p. 64, and commentary thereon, Vikramorvas'î, p. 14, and commentary thereon. शाकटदासस्तु, \&c. (p. 253)-on the whole, I accept the commentator's explanation. The words might mean "but S'akaṭadâsa is my friend, and so the letters do not agree." But this does not seem to be appropriate here. स्टृतं, \&c. "Can S'akatadâsa, forgetting his faith to his master, have remembered only his wife and sons, coveting transient gains and not everlasting glory?" For the genitive पुलदारस्य, see Siddh. Kaum. I., 297. The locative is the वैपयिकसकमी. See Siddh. Kaum. I., 307. The metre of the stanza is Anushṭub. कराझुलिप्रणयिनी (p. 254)=remaining on his finger. Cf. p. 80 supra. प्रयोगाश्रयम्.-The writing on which the scheme rests is indicated as his, and no one else's, by the other writing. शाकटेन-mark the omission of the suffix दास from the name. See, too, p. 256. अर्तृ= Râkshasa, or, perhaps, the Nandas are meant. कृपणम् See p. 135 supra. प्राणार्थ्थना=desirous of life. Though S'akatadâsa's life was no longer in danger directly, the captivity of his wife and children
might involve danger to it indirectly. The metre of the stauza is si itadulavikriḷita. म्रत्यभिजानासि=do you recognise?
 are compared to the Nakshatras, ame the face of Parvates'vara to the mom, on an evening in the surad season. The metre of the stauza is Vasautatilaka. चाणनयम्युन्क्तन=employed, set on, by Chânakya. चन्द्रगुप्तस्य, se.= Fou wickell man have made us the price to be paid for these to Chandragupta, who vells them hoping for a more valuable acquisition in return. As to कल्पित, (f. p. $1: 32$ supra. सुश्किए:=well put together. See Málatimadhava, p. 59, and Cf. Murâri, p. 69 (दु:F्किष्कि) संम्रतिपत्ति:=admission. ग्रास्यमुत्तरम् =not weighty, not satisfactury, defence. Medinî gives प्राकृत as a synonym for ग्राम्य. The metre is Sârdûlavikriḍita. परिचरणपरः= always attending on you, following your wishes. स्वमतमनुगता:= following your own riews. एवमयुक्तव्याहारिणा, \&c.=jou have yourself, in saying these improper thangs, given the answer to your own question. The answer is. there is nothing to tempt me to such a disreputable proceeding, and that shows you are wrong in thinking I have done it. The metre is Stagdharâ. परिभावधाम (p. 257) =object of contempt. क्कतधियाम्-uf refined minds. ('f. p. 159 suprc. लोकस्य परीक्षका:=goul judges of men. क्षताः-destroyed. पुंसां प्रयत्नछिद:-counteracting and frustrating the efforts of man. विपमा=fearful. Cf. Bhartrihari (Niti), st. 97 and note there. विश्रम्भप्रवणः=disposed to be contiding, full of faith. कथारोपतां नीतः Cf. Kunâia, IN., 13. आहितगึरवेण \&c. (p. 255) =placing a high value on the counsellorshinp. प्रल्यय=destruction, death. रिपै goes with बिक्रेतुम. Cf. p. 255 supra. "You have commenced the process of our destruction for the purpose of selling us as so much flesh to the eneny." For the construction Cf. Veyisambâra, $p$. 37. The metre of the stanza is S'ârdulavikridita. गण्डस्योपरि इफोट: C'f. S'âkuntala, p. 61. हन्त, \& c. =alas, the enemy has takeu possession of my heart itself. भृमि=my lands, dominions. श्वभ्र (p. 259) =ditch. सर्वाह्मना=not half and half, but wholly and entirely. त्रिवर्गन्धर्मार्थकाम. हुनियः:=misconduct. (f.) inter alia Priyadars'ikâ, p. 42, Kathassuritsigara, Tarauga 15, st. 50.
P. 260. धूमयन्तः =darkeuing. किभ्नन्तः here is not exactly अभिभवन्त: as at p. 167, as the commentary interprets it; here it seems to mean diminishing the deep darkness of the colour, the
dust not being as dark as the hair. पांशुस्तम्बा:=columns of dust, masses of dust. आ६्मलाभ=birth, production. Cf. Kirâta III., 32, XVII. 19, XVII., 34. उत्तमाझे=on the head. Cf. Raghu IX., 60. छछन्नमूल्ग: means dissevered from their root, viz. the earth, which has, since the dust was raised, been covered, and so separated from that dust, by the rutwater of the elephants. Cf. as to this Raghu VII., 4.3. The metre of the stanza is Sragdharâ. चेप्टते=acts. Cf. चेघ्टितम् at p. 254 supra, Kirâta, XVI., 19. करवाणि. The imperative form here is to be noted. Cf. Bhartrihari (Vairâgya), st. 102, and note there. सवैरम् (p. 261)=full of feelings of animosity. किं भर्तृननुयामि=shall I follow my masters, the Nandas, in death ? The last two lines, according to our text, may be thus rendered, "Or shall I, with my sword for my companion, fall upon the enemy's forces. That would not be proper either. My heart, anxious for the release of Chandanadâsa, would prevent my doing that, if it did not turn ungreatful." The meaning is that the fear of being ungrateful renders the last idea an improper one to entertain. The metre of the stanza is S'ârdûlavikrị̣ita.

## Act VI.

P. 262. अलंकृतः=adorned with the ornaments presented to him. See p. 265 infra. As to जअदि Cf. Bhartrihari (Nîti), st. 24, and note there, and Ganaratnamahodadhi, p. 1. जअणकजं, \&c.=victorious is the diplomacy of the venerable Chânakya, which has vanquished the party of the enemy, having accomplished all and everything to be accomplished by the instruments of victory,-namely, according to the commentary, army, \&c. This is rather a round-about mode of interpretation, but the text requires it, while the rival reading seems inconsistent, if taken strictly, with Châṇakya's speech at p. 313 infra; see, too, p. 337. The metre of the stanza is Mâlinî. संतापे तारेशानाम्= who are like the moon on occasions of vexation and trouble. Cf. inter alia, Mâlatîmâdhava, p. 55. The metre of the stanza is Gîti, but it seems to be irregular. [The reading of H . given in the footnote, gives a regular metre.] प्रियोदन्त (p. 265) glad tidings. प्रियदर्शान = good to look at. निष्कास्य (p. 266)-See p. 259 supra. असमीक्ष्यकारी=one who acts thoughtlessly, or without careful consideration. Cf. the name of the fifth Tantra in the Panchatantra and Nâgânanda, p. 168. उज्झित्वा मलय
...भूमिम्=leaving the dominions of the wretch Malayaketu. It is not easy to understand रोप here. One suspects it should be अरोप. But, as it stands, we must probably take it to mean, "such as remained." The पार्थिa, as distinguished from the सामन्त, must mean the sovereigns in independent alliance with Malayaketu. They start for their own dominions, while the subordinate chiefs or tributaries are obliged to remain at their posts.
P. 267. The genitive in देवस्य अपरक्ता: should be noted. Siddh. Kaum. I., 294 , affords the :Iways-available explanation. The मुग्र here mentioned is not the आमुग्त्र or घस्तावना (ree Das'arûpa, PP. 113-4), but the मुखसंधि (see l)as'arupa, pp. 11-2), in which the action of the play commences, as contrasted with the निर्वहणसंधि, in which it is brought to a head at the dinnuement. See note on निवर्ण on p. 188 supra. When the two-the मुग्व, and निर्वहण or उपसंहार- 10 not harmonize together, the play, of course, is defective. ఫ्वैगलल्ये, \&c=salutations to the policy of Chânakya, the course of which is inscrutable like the course of destiny. This comparison occurs at p. 225. Salutations to the policy $=$ we can do nothing but bow before it. सारसाधन=strong army, as contrasted with the demoralized forces of Malayaketu. Cf. Kâdambari, p. 51. प्रतिपन्न=attacked, overpowered. (ff. Kirâta XVI., 49. उन्द्नमन्तो नदन्ति=are roaring and moving about. जातकम्पोत्तरहाः = trembling, and so looking as if they were moving about like waves. गृहीत, \&c.=horses are gathering together, hearing the sounds of victory: The metre of the stanza is Mâlini. चरितमवगारिनुम्=to enter into and comprehend the proceedings of Cbânakya. (fi. the somewhat similar use of प्रविइय at Kumura $V$, 51. भयविलोल seems to be used as a substantive-an unusual nse-to mean agritations caused by fear: अनुमंधीयमान:=followell by. The उदुम्बर named here seems also to be an ctnissary of Chanakya, as he reports Râkshasa's movements to Chânakya, p. 27.2. वयस्य तथा, \&c. (p. 270 ) is, of course, a question-"Has he come after all ?" मोक्षमिव प्रेक्षे=it looks as if he will get his release. पन्तुण-see these cnumerated and explained in the commentary on Raghu VIII., 21 , and Mâgha II., 26. As applied to निति it means the policy of Chânakya, which is strong in its possession of all the elements that constitute the hightest policy and that are to be used as occasion arises. As applied to the cord, it means "consisting of
six strings." उपाय, \&c.=the noose of which is made up of a series of schemes. The policy entraps a man by numerous stratagems. अवगुण्ठन=covering. See S'âkuntala, p. 195.
P. 273. उचिछन्नाश्रयकातरेव=as if she was afraid or perplexed, in consequence of her support being destroyed. Cf. p. 114 supra. तामेव, \&c.=the people have followed श्री, i.e. they desert the old kings to "greet the rising sun." आत्तः \&c.=the task of putting forth efforts has been given up even by close friends as they have obtained no fruit for their valour. What else, indeed, could they do? They have to remain like bodies without heads, i,e. having no good person to work for. He objects to Malayaketu further on. As to कुर्वन्तु, see p. 260 supra. and as to उत्तमाङ also see p. 260 supra. The metre of the stanza is S'ârdûlavikrîdita. छिद्द-The commentary takes this to mean कपट, but the usual meaning of both छिद्ध and ₹न्ध्र, its synonym, is weak point, or defect. Cf. S'âkuntala, p. 236, Raghu XVII. 61, Raghu XVII., 11, Kathâsaritsâgara Lambaka I., Taranga, 11, st. 10, Mṛichchhakaṭika, p. 265. The meaning thus is, that श्री has left the Nandas, taking advantage of a defect in them, so to say, and gone over to a Vṛishala. But see, too, Raghu IX., 15 and Mallinâth on that. स्थिर=persevering. दैवं द्विपदिव-Cf. the next stanza. The metre of this stanza is S'ikhariṇ̂. अतद्विधमृत्युयोग्ये=not deserving of such a death, scil, as that which fell on him. The reading of the commentary is different, and is also good. तद्विध to be understood in the same way as तत्सदृश ( see p. 163 ). रौलेश्वर=पर्वतक, the father of Malayaketu. अधिकृत्य. See S'âkuntala, p. 102, and supra p. 233. असिद्धि=want of success. The metre of the stanza is Vasantatilaka. बीजनाशां नष्टानू=destroyed down to the very seed. Cf. Siddh. Kaum. II., 472. ञुश्रूपते, See Siddh. Kaum. II., 254. दैवेन, \&c.-The idea is nearly the same as that of the familiar Latin adage, quem deus vult perdere prius dementat. The metre of the stanza is S'ârdûlavikrịlita. न तु रान्रुवश्चनपराभूत इति=not the disgrace of having been foiled by the deception practised by the enemy. देव, \&c.= the surface of which is rendered holy by the constant walks of his majesty (in these grounds). चित्रम् and प्रजविततुरगम् are both adverbs. चलेपु. Cf. S'âkuntala p. 100, and Raghu IX., 49. अस्याम्, \&c.= here they sat, here they held their conversations. Cf. similar reminiscences at Kâdambarî, p. 212. भूयसा=excessively. Cf. Raghu VIII., 8. The metre of the stanza is Sragdharâ. प्रवृत्ति= news. Cf. Raghu XII, 60, Vîracharita, p. 223.
P. 276. सम, \&e.=favouable and unfavourable conditions of life. नबेन्दु - the moun is very :mxiously looked for even nuw by many people on the first hay of the bright fortnight. Cf. Kathâsaritsagara Lambaka, I., Taranga IV., st. 29, Taranga 12, st. 24, \&e. वन्ध्यश्रम:=whose effirts have heco fruitless. The metre of the stanza is s'irdulavikridita. इदम्र cis. what is described in the first two lines of the preenling stanza. विपर्यंस्त=in ruins, dilapidated. In महारम्भरचन, as applied to कुल, the meaning of आरन्भ is actions, deels. Cf. आरम्भ and समारम्भ in the Gita pussion. गुख्ं, $\mathbb{\&}$ c: the heart is, as it were, parchel up. Cf. Wordsworth's "hearts are inry as summer dust," and Kâlanbari, p. 34, and the uee of आर्द़ in such passages as Kâdaunharî, p1, 37, 137, laghu XIN., 42. विगुणनृप=bal king, like Malayaketu. The whole stanza refurs to the case of the Nandas and himself. नया:=efforts of policy politician's schemes, कुनीतै:=crooked policy. नीत is the past participle, meaning the same thing as नीति or नय. The metre of the stanza is sikhariṛi. क्षताङनान्वा ©e. - As the text stands the con-
 =the branches of trees, the trunks of which have been cut up by iarce and sharp axes. If the reading उदुग्रकुमभृताम् is adoptel, that will be a further epithet of शार्खानाम्, in which case, as there is nothing to correspond with the word क्षितिहहाम्, the first word क्षताइ्नानाम् must also go with शाखानाम्, and must be read क्षताझ्लीनाम् as in the readings in the note. रजा, isc=sending forth eries of pain in the shape of the unceasing noises of the pigeons. स्वनिर्मोक, \&c.=the serpents, heaving sighs, tie up, as it were, the wounds of the brauches with bits of their own sloughs, ont of pity for the a flliction of those with whom they have been on terms of famili-arity,-namely, the trees on which they dwell. The metre of the stanza is Sikharini. तपस्विन: See p. 126 suprc. उद्यम्न्तः is an unusual word. It seems to mean showing forth in an aggravated form. "And these unfortunate trees, which show forth in an aggravated form the drying up within their trunks, which shed tears, as it were, in the shape of the exudations from the openings made in them by worms, which are dark through want of shade, and which are drowned in misery, are, as it were engaged in going to the cemetery." The metre of the stanza is Vasantatilaka.
P. 278. As regarls विqम, \&e., $I_{\text {Prefer taking it to mean, }}$
" which is easy to obtain in an unfavourable condition of life," instead of "easy to obtain like an unfavourable condition," as the commentator takes it. The meaning is that this is all that can be got in this condition, though at other times Râkshasa has had a better seat. As to विषम, Cf. Kathâsaritsâgara, Taranga XXIV., st. 137, Mṛichchhakaṭika, p. 265. भिन्न=broken. पटुपटह=wellsounding drum. नान्द़ीनाद:=sound of rejoicing. Cf. Kathâsaritsâgara, Taranga, XXIII., st. 92. असारं=feeble, too weak to bear the noise. The figure of दिशां दष्ट्रुंदैर्घ्यम् is applied to the big branches of the tree in the Kâdambarî, p. 23. बहुत्वात् of course goes with नाद:. The metre of the stanza is S'ikhariṇi. श्रावितः ( $p .279$ ), \&c. $=$ I have been made to hear of the enemy's royal splendour, I have been made to see it after being brought here; and now me thinks the efforts of destiny are directed to making me feel it, viz., in the attempt to get a release of Chandanadâsa from the hands of the enemy. The metre is Anushṭub. भवतु See p. 234. It is the Marâthî असो. व्यसनसब्रह्मचारिन् (p. 280), literally means, "fellow-student in the school of misfortune." Cf. Kâdambarî, pp. 79-176. कालहरणम्=loss of time, causing delay in killing myself. परमुदासीना:=very apathetic or indifferent. प्रत्यादिशयामहे=we are condemned. Cf. प्रत्यादेशो रूपर्गावतायाः श्रिया: in Vikramorvas'î, p. 4, and also Kâdambarî, p. 5. मणिकारश्रेष्टी (p. 281)=jewel-merchant. हन्त here must be taken हरें, and विभव means property. अश्रोतन्यम् $=$ what one would not like to hear. Cf. Kâdambarî, p. 136. उद्धध्य (p. 282)=tying up the neck, for hanging oneself. Cf. Ratnâvalî, p. 43. Suicide to avoid hearing of a friend's misfortune may be seen also at Das'akumâracharita, p. 77, (Calc. ed.) किमैपधि, \&c. This division of one stanza into several questions, or several separate sentences, occurs in other places also. Cf. inter alia Veṇisamhâra, p. 103, and Prasanna Râghava, pp. 80-126. किममि, \&c. $=$ has he been cast off in consequence of the royal displeasure which is little short of fire or poison? "Cast off" here seems to mean cast off from royal favour. नृरांसा प्रतिपत्ति:=wicked proceedings. अभूमिः, \&c. (p. 283)=he is not the man for any improprieties. Cf. the analogous use of क्षेत्र and आस्पद in the same sense as भूमि here. The metre of the stanza is S'ikhariṇ̂. The reading of A. P. given in the notes on तद्विनाशो (p. 283), viz. सुह्द्विनाशो, is preferable to the one adopted in the text in yielding a clearer meaning. तद्विनाशो must be interpreted in the same way. My heart is, indeed, trem-
bling in conserpuence of the affectionate feelings which I properly entertain on hearing that Chandanadiasa is his dear friend, and that the destruction of such a friend is the motive to his entering fire. [The reading of 11 . given in the foutnote gives a satisfactury meaning.] मर्तब्ये ब्यवसितस्य=of one engaged in destroying himself. As to रोकद़क्षा (P. 2St) ('f. व्यसनसमह्मचारिन् befure as containing a somewhat analogons figure. The meaning is this-"Here has destiny opened the door for initiating me into a course of grief." Cf. Viracharita, p. 75, and S'ákuntala, p. $\delta 8$, and Prasanna Raighava p. 80.
P. 205. अभ्यर्ण:=Near, approached. अर्थवत्ता=wealth, property. विनिमय=exchange scil of the wealth for Chandanadàsa's life-a ransom. पितृन, icc. (p. 256). As to the earlier lines Cf. Mohamudgara. अर्थमनर्थ मावय नित्यम्, \&ंट. As to तदो the explanation in the commentary seems the only possible, and is a good one. ब्यसन =miisfortune, or evil. ( You are ready to cast off that as an evil which is dear to all, and for which suns kill fathers, \&cc. \&co.). कृताथोंडयं सोर्थ:=that property of yours has accomplished its end,-in being offered for a purpuse of benevolence. सति वणिक्वे=though you are a trader; a trader, of course, might be expected to be most swayed by selfish motives. The metre of the stanza is S'ikharinit. प्रतिपन्न=replied. ('f. Málarikâgnimitra, p. 7. S'âkuntala, p. 135, Janakî Parinaya, p. 188. बठुसो ज्ञातम् ( p. 287) $=\mathrm{I}$ have frequently heard. प्राणहरोsस्य दण्ड:=the punishment for him is death (lit. that which takes away life). गृहजनं याच्यते ( p. 2S8). Sce Siddh. Kaum. II, 273. शिंबरिर्न, \&c. See p. 102 supra. The metre of the stanza is Auushṭub. व्यवसाय्युहट् (p. 2s9)=friend in any great effort. सजल, \&ce.-धाराजल is a commun expression. See inter alime Prasanna Raghava, pp. $74,75,84$. The sword, according to the commentator's explanation, is dark-blue like a cloud, and clean like the sky, and has a sharp edge. But see Kathásaritsâgara ( ब्योमइयामलनिम्ब्रिश ) and Cf. Sâhitya Darpana, p. 240. There is, however, no other good way of interpreting the text as we have it. The commentatur's remarks should be noticed as affording a ground in favour of that in preference to the other reading. युद्द-श्रद्धा-In the Chandikấsataka of Bana we have the phrase कलयसि कलहश्रद्वया कि त्रियूलम्. See Intian Antiquary I., 112. In the Prasanna Râghava, p. īj, we read अपि नाम मवदुपाध्याययजमानस्य निवृत्ता हरचापारोपणध्रद्धा. The lassages (with which compare

Murâri, p. 143) seem to show that श्रद्ध means, in this context, something like hope. The Medinî gives it as meaning काद्षा. सच्चोलकर्पात्, \&c.=that sword-the power of which, in consequence of its great virtue, has been seen by my enemies in the test of battle-now moves to some work of daring, me who am unable to govern myself in consequence of affection for my friend. As to विवशा Cf. अवश at p. 283 supra, and Gîtâ VIII., 19. Kathâsaritsâgara Taranga XXIII., st. 13, Mrichchhakatika, p. 340. The metre of the stanza is Mandâkrântâ. पिझ्युनित (p. 290) =indicated, suggested. Cf. Meghadûta, st. 49. प्रतिपत्तुम्=to understand, know. Cf. Bhartṛihari (Vairâgya), st. 99, and note.
P. 291. यथार्थो राक्षस: See p. 234 supra. ही हीमाणहे. See p. 219 supra. [The order of speeches according to B. N. H. is to be preferred]. अमाल्यपादाः is a respectful mode of speaking of अमाल्य. Similar expressions are गुरुपादा:, आचार्यपादाः \&c., and Cf. तातपादाः at Uttararâmacharita. p. 168-9. निर्बापितः=extinguished. अपूर्वं पुरुचम् (p. 292)=unfamiliar person. Cf. Kathâsaritsâgara Taranga XVIII., st. 364, Taranga XIX., st. 83. आत्मनो जीवितं रक्षन्तो-for saving their own lives, lest on the rescue of the person ordered to be hanged they should themselves be treated as the hangmen of S'akatadâsa were. व्वरायितः=hastened, expedited. शत्रोर्मतेन=with the assent of the enemy,-viz. Chânakya. वधाधिकृतो जनः=the hangmen, the men appointed to the work of killing. अथ=But if. See p. 178 supra. I prefer to take the antecedent clause in the third line as अथ न, simply, equivalent to, but if not-that is to say, "if he was not brought to me with the assent of the enemy." The commentator's construction is rather forced, I think. Then कृतकं ताहग्लेखम् will mean a fabricated writing of that sort, or क्रतकं ताहढ. E म, as our text has it, would mean such a sinful fabrication; as to कृ meaning evil or sinful. Cf. Siddh. Kaum. II., 229, and note there. तकारहढा=embarking on guesses. The metre of the stanza is Hariṇ̂. प्रथमम्=on the former occasion. नीति:=schemes of policy. कालान्तर्रण=after some interval of time. See p. 152. मक्कृतां व्यापत्तिम्=calamity caused by myself,-viz. by entrusting my people to his charge. As to व्यापत्ति Cf. Bhartrihari (Vairâgya), st. 105, and note thereon. ज्ञातम्=I know it, or I have it. निष्कय =exchange ransom. Cf. Raghu II., 55. कल्पयामि,-see परिकल्पित at p. 242 supra, and note thereon, and see, too, Raghu V., 28, XI., 51,93 . The metre of the stanza is Sragdharâ.

## Act VII.

P. 294 . विभम. See p. 2T八 supra. राजापथ्यम्. See p. 100 supra परिहरत मुद्रेण=keep as far from it as possible. The metre of this and the next stanza is Aryai. [The verse as read in the text is not metrically correct. Notic. H.]. वध्यवेशा. See p. 139 supra. कुटुम्बिन्नी is, of course, wife, as at Raghu \III.. Mc. Professor Wilson (Works XII., 154), seems to have had some doubts on this point. चारित्रभ亏र्भर्रुणाम् ( p .297 ) =afrail of any deviation from a right course of conduct. Cf. Raghu XIV., 73, Das'akumára, pp. 90, 90, 157 Calc. el). उढ़ामीन=those who are indifferent, \&. e. do not meddle in the affairs of the नृशंस reemple referred to. अंसुपाद, \&c.=who have, as it were, made their offerings of water (to their dying friendi by means of the tuars they let fall. बाप्वगुर्व्या हृत्या=with eyes dull and heavy, owing to their weeping. ब्यवसित (p. 299) must bee taken to mean determined or resolved, not undertaken here, so that the next speech of Ch.'s wife may he properly construel. अश्रुन, \&s. ( p .300 ). See p. 209 supra. पश्रिम, Cf. inter alie, Raghu XVII, S, Màlatimâdhava, p. 332, Kâdambari p. 144, Venisamhâra, p. 181. समुन्हमान: (p. 302)=carrying out, completing. ग्यूल्लायतना: ( $p$. 303) =haugmen. परिभवक्षेन्रीकृत=made the object of ignominy, Cf. Kâlambari, p. 135. मृन्युलोकपदनी=road to the realms of death. The metre of the stanza is stardulavilkridita.
P. 304. व्वद्दीय, \&c.=This is a mere imitation of one part of your mible career. स्वार्थ סa, \&c.=I have only attended to my own interestr; as, after the dismissal from Malayaketu's court. Rakshasa's life would have been a burden to him especially after Chandanadâsa* death. अमज्ञनरुज्ञा= which does nut sati-fy good personsthe Kali age is not an age with which gronl people can be satisfied. औरीनरीयं यहा: the glory of S'iti. Sive p . 102 supru. नुद्धानामू, \&c =he who being pure in soul, has by his noble conduct celipsed the achievements eren of the Budhas. Cf. Malatimathara. p. $366^{2}$. and Magha XV., 55, and Näginanda, P. 16i. प्जाहों, \&c. =Here am I, the man for whose sake this person, worthy of veneration. has become your encmy. The metre of the stanza is Sardulavikrídita.
P. 306. एवदद, \&ce=Even this I am now bound to hear, आर्यनीति, \&e.=the operation of whose intellect is baffled by the
state-craft of Chânakya. उत्तुझ्ञ \&c.=red by the mass of its mighty flames. As to the figure in the second line Cf. Das'akumara, p. 75. अनेकप \&c.=whose mane still smells of the rutwater of the elephants (killed by him). नैक, \&c.=in which there are many alligators and crocodiles. See p. 69 supra. As to दैव referred to here, see p. 182, where, under other circumstances, Châṇakya ridicules the idea. The metre of the stanza is S'ârdûlavikrídita. आकर: \&c.,-the sea is called रत्लाकर, literally a mine of jewels. The metre of this stanza and the text is Anushṭub. [The speech of Râkshasa is here inappropriate as Châṇakya is veiled by the जवनिका and therefore is not recognizable for Râkshsa. So it comes naturally after अमाल्य... विशेषणं on p. 308 ]. कल्पनाके हैः:=the trouble of constant mental work for achieving success; for the other sense, the trouble of preparations, Cf. p. 313 infra. अमाल्य, \&c. (p. 308).-He had ceased to be Malayaketu's अमाल्य and had failed to carry out his resolve to wreak vengeance on Chandragupta for his treatment of the Nandas, whose अमाल्य he had been. Hence the name अमाल्य is now लज्ञाकर, as reminding him of what he was and of his ill-success. कपटलेखं is the णमुल, but the grammar here is doubtful. It is not quite easy to explain the इति at the end of Chânakya's speech. If the rearling is correct, I think it must be taken as syntactically going with the next speech of Chânakya, which is really only a contimation of this, and not a separate one. विकल्प-Cf. p. 227 supra. इत्यर्घोंत्ते, \&c. (p. 309.) See p. 210 suproc. संयोग=alliance. नय=device. Cf. नीति and नीत at pp. 96-238 supra. The metre of the stanza is S'ârdûlavikrîḍita. विभवतश्र is a very common expression meaning arround. Cf. Mâlavikâgnimitra, pp. 22, 95.
P. 310. The double sense of फल, is stated by the commentator -fruit and the sharp edge. विपक्ष likewise means, gone over to the enemy or merely possessed of bird's feathers, not having been used for their proper purpose of wounding the enemy. As to the bird's feathers going with arrows Cf. Raghu II, 31. They are अधोमुख, because they are put into the quiver with their sharp part-which is, as it were, their face-inside. निज, \&c.=the regulation of having to remain lying in the quiver does not please the arrows. Cf. for a somewhat similar idea Kirâta XVII., 47. The metre of this stanza and of the next is Vaitâliya. विगुणीकृत,

Sc.- the commentary notes the double meaning of विगुणीकृत. As to तन्ब Cf, the note on p. 105 same. One is certain to vanyuish thuse whom whe has got th vanquish, when one's preceptors are wide awake (as to which (T. Raghu XIV s.5), in attenting to all affairs, even when one is onesslf sleeping. संपन्ना:=ther have been necomplisherl. योंजित: si-the connexion is indicated in the word अमाल्यनुग्यम्. B. E. N. (i. sicm to be right in imitting the next speech. चाणक्यः । राजानमुपगृत्य, \&cc, as राजा, has already upproalhed चाणक्य, and as the speech itself contains nothing more than is already in the previou- speech. कमेण. See p. 116 sin pra. The snetre of this aml the next stinza is Anushtul). पान्नुण्य. See p. 271 supa. पाह्युण्य=पद्रुण. siee Sildh. Kaum. I., 6.54 , and (ianaratnamahodadhi, f. 2l-, anl (f. (itâ, IV., l:). भृत्यभावेन=as a dependant. This seems to result from: Chandraguptit's calling Ratishasa आर्य and गुरु in the stanza foregroing.
P. 312. छ़ठ्य=ia suitable subject. The reference in the commentary is to Sidlh. Kaum. I., 71:3, Cf. Malarikîgnimitra, p. 1ti, and note thereon, and Cianaratnamaholadhi, p. 234 . जिर्गिपु $=$ aspiring, ambitious. Cf. व्रिजिगीपु p. 195 supru, and Kitumbari p. 7 . नेता is taken by the commentator to mean अमाल्य; rightly, as it means the man who manages all affairs. Cf. Kirata NVI., 42 and see p. 317 below. As to प्रतिष्टा see pp. 113, 116 supre. कृलज, \&c.= in the mamer of a tree on a river-bank. The metre of the stanza is Vasantatilaka. अगृहीत, \& $\mathrm{E}=$ yon are showinc favour to) (handragupta without accepting the weapon, i. i. accepting office under him. Your farour in coming here is a mere empty thing until you agree to become ('hanilragupta's minister. माहान्क्यान (p.31:3) in our text must gro with पौFवृ्य, and must mean simply cratness. परिकल्पना=preparation. See 1p. 293-307 supra, and Cf., also Das'akumâra, p. 4.3 and commentary. व्यनिकर=्यंप₹ in Mâlatimâdhava, p. 344, or Uttararimacharita, p. 101; anl hence म्रम्न as the commentator here takes it, or प्रकार as the commentator on Das'akumâra does. Siee, inter alin, pp. 4.5, 54, 659, 84, 57, and see also Kâlambarì, py. $\uparrow \varsigma, 14\} .143,214$. Or ह्यातिकर may mean च्यसन, misfortune or trouble, accurding to the Merlini. The whole stanza means that owing to Rakishasa the whole of Chandragupta's horses and elephants have bad to be kept in a state of constant readiness. The metre of the stanza is îardulavikrilita. As to

अन्तरेण see Siddh. Kaum. I., 262. नन्दस्नेहगुणा: \&c. (p. 314 ), the kindnesses of the Nandas touch my heart, ie. come back to my recollection (taking गुण to mean quality; the meaning of string will not suit here, as the verb is स्टृरन्ति, not आकर्षन्ति or any other verb of similar import). भृत्योडसिम $=\mathrm{I}$ am a servant-meaning, I am immediately about to becorne a servant. See Siddh. Kaum. II., 284. बयापारणियम्=must be yielded, or used. कार्याणाम्, \&c.=the course of events for a long time defies the control even of fate; or, perhaps, of Brahman. Cf. Bhartrihari (Niti), st. 94. The metre of the stanza is S'ârdûlavikriçita. नम: \&c. $=\mathrm{I}$ bow to that affection for a friend which causes one to undertake anything.
P. 315. मलयकेतौ, \&c. $=\mathrm{I}$ was living in dependence on Malayaketu; for the locative Cf. Manu II. 67. प्रतिमानयितब्य: see p. 118. सर्वनगरश्रेष्टिपद=the position of principal merchant in all cities of the world. The general release ordered (p.317) is the traditional mode of signalizing an occasion of rejoicing which is still observed in the courts of Indian princes, and was observed partially by the British Government on the occasion of the proclamation of Queen Victoria as Empress of India. Cf. Raghu III., 20, XVII., 19, Mâlavikâgnimitra, pp. 85-108. अथवा \&c.=but now with the minister Râkshasa as manager ( of all affairs), what work is there for me? Let the bonds of all, except those of horses and elephants, be united. I only, having made good my declaration, will tie up my lock of hair. The metre of the stanza is Anushtub. वाराहीम्, \&c. (p. 318). The earth is supposed to have been held on the jaws of the boar-the third incarnation of Vishnu-when he raised it out of the waters of the deluge. Cf. Kumâra VI., 8. For the expression तनुमास्थितस्य Cf. Kumâra V., 84. As to भुजयुगमाश्रिता Cf. Raghu II., 74. राजमूर्तः:-this word is meant to indicate that Chandragupta is another incarnation of Vishnu, like the great Boar. There are many representations of the great Boar in the Archæological Remains described in General Cumningham's Reports. See inter alia Vol. VI., 137, 146, VII., 89, 90; X., 48, XI., 25, XII., 45, 54, XV., 11. Some of these are of a very considerable age. The first two references will furnish some rationalistic speculations on the subject. See also as to the Boar Incarnation, Max Muller's India: What it can teach us, p. 137, and note 11. p. 367. The allusion in the commentary is to Kuvalayânanda, p. 281. The metre of the stanza is Sragdharâ.

## ABBREVIATIONS, EDITIONS, \&c., USED IN <br> AND FOR THIS VOLUME.

Advancement of Learning, ( Ba (con), by Solliy. Bombay.
Aimetra Finonl of Crammarians, by Burnell.
Amaravati Stripa, by Burgess, (Archæological Survey of Southern India, No. 3).
Amarghya Rachava. See Murairi.
Ancient Geography of India, Vol. I., by Cunningham.

Anugita. See Sacred Books of the East.
Archrological Survey Reports, by Burgess, Vols. I.-V.
Archæological Survey Reports, by Cunningham. Vols. I.-XVI.
Âryavidyâsudhâkara, by Yajnes'var Sàstrí, Bombay.
Bârhut Stûpa, by Cunninghan.
Barooah's English Sanskrit Dictionary, Vols. III.
Bhagavadgitâ, with Madhusûdana Sarasvati's Commentary, Bombay, 1880.
Bhâgavatabhêshana, by Gopâlâcharya, IB mbay.
Bhartṛihari's S'atakas, (Bombay Sanskrit Classics ).
Bhilsa Topes, by Cunningham.
Bibliographical Index to Historians of India, by Sir H. Elliott, Part. I.
Bṛihadâraṇyaka Upanishad, ( Bib. blotheca Indica).
Brihatsamhitấ, (ditto ).
Buddha Gaya, by Dr. R. Mitra.
Buddhism, by Rhys Davids.
Cathay and the way thither, by Col. Yule, 2 Vols.
Cave Inscriptions of Western India, by Burgess and Bhagvânlàl
(Archæological Survey of Western India, No. 10 ).
Chaṇdakaus'ika, Calcutta, 1868.
Chanḍjkâs'ataka, (Indian Antiquary, Vol. I. ).
Chliandas Sûtras of Pingala, (Bibliotbeca Indica).
Childers' Pali Lexicon.
Chips from a German Workshop, by Max Müller.
Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. I., by Cunningham.
Das'akumâracharita, (Bombay Sankrit Classics). Calcutta, 1869, and Bombay, 1884, (with ṭikâs).
Das'arûpa, with commentary (Bibliotheca Indica).
Deccan Poets, by Cavelly Venkat Râmaswâmi. Bombay, 1847.
Dhananjayavijaya. Calcutta, 1871.
Dharmasindhusâra, with Marathi Translation, Bombay.
Dynasties of Southern India, by R. M. Sewell.

Essays, by Colebrooke, 2 Vols. Madras, 1872.
Essays, by Prinsep, edited by Thomas, 2 Vols.
Essays, by Wilson, edited by Dr. F. E. Hall.

Fa-Hian's Travels, by the Rev. S. Beal.
Gadyapadyâvali, by S. R. Kirloskar. Bombay, 1876.
Gaṇaratnamahodadhi, by Eggeling Part I.
Halâyudha's Dictionary, by Aufrecht.
Harshacharita, Calcutta, 1876.
Hemachandra's .Dictionary, by Ruth.

Hindu Law, by V. N. Mandlik.
Hindu Law Digest, by West \& Bühler, (2nd Edition).
Hindu Theatre, (Wilson), by Dr. F. E. Hall, 2 Vols.

History of Ancient Sanskrit Literature, by M. Müller.
History of India, (Elphinstone), 5th Edition, by Cowell.
History of India, (Sir. H. Elliott), edited by Professor Dowson.
History of India, by Meadows Taylor.
History of Indian Literature, by Weber (Triibner's Oriental Series ).
Inn Batuta, by Lee, London, 1829.
India: What it can teach us, by M. Müller.

Indian and Eastern Architecture, by Fergusson.
Indian Antiquary, Vols. I-XII.
Jânakî Pariṇaya, with Marâthi Translation, Bombay.
Journal Asiatic Society, Bengal. ," Bombay Branch Royal Asiatic Society.
Ceylon Branch Royal Asiatic Society.
Royal Asiatic Socity of Great Britain and Ireland. „, ,New Series.
Kâdambarî (Bombay Sanskrit Classics ).
Kâmandakî Nîtisâra, by D. R, Mitra. (Bibliotheca Indica).
Kanarese Dynasties, by Fleet. (Reprinted from Bombay Gazetteer).
Kathâsaritsâgara, by Brockhaus.
Kavicharitra, by Janârdan Râmchandraji, Bombay.
Kirâtârjuniya. Calcutta. 1869.
Kîtikaumudî, (Bombay Sanskrit Classics).
Kumârasambhava, Bumbay, 1873.
Kuvalayânanda. Bombay, 1856.
Lists of Antiquities of Madras, by Sewell, Vol. I., ( Archæological Survey of Southern India).

Madras Journal of Literature and Science, Vol. XIV.
Mâgha (S'is'upâlavadha). Calcutta, 1869.

Mahâbhârata. Bombay Edition.
Mahâbhâshya, Benâres Edition.
Maitrî Upanishad, ( Bibliotheca Indica).
Mâlatî Mâdhava, (Bombay Sanskrit Classics).
Mâlavikâgnimitra, (Bombay Sanskrit Classics).
Mallikâmâruta, Calcutta, 1878.
Manu Smṛiti, Bombay, 1868.
Marco Polo, by Col. Yule, 2 Vols.
Medinî Kos'a. Calcutta. 1873.
Meghadûta. Calcutta, 1870 .
Mohamudgara in Kâvyasangraha. Calcutta, 1872.
Mrichchhakaṭika. Calcutta, 1870.
Murâri Nâţaka. Calcutta, 1875.
Nâgânanda with Marâthi Translation, Bombay, 1863.
Nirukta, ( Biblotheca Indica).
Nîtis'ataka, (Bombay Sanskrit Classics).
Nonmissionary Religions, (Lyall's Asiatic Studies).
Panchatantra, (Bombay Sanskrit Classics).
Pânini, ( Ashtâdhyâyî). Calcutta, 1863.

Pânini, by Goldstuicker.
Pârvâtîparinaya, with Marathi Translation, Bombay.
Pingala. See Chhandas Sûtras.
Prabodhachadrodaya. Calcutta, 1874.

Prasanna Râghava. Calcutta, 1872.
Priyadars'ikâ. Calcutta, 1875.
Raghuvams'a. Calcutta, 1870.
Râmâyaṇa, by Muktes'vara (Sarvasangraha). Bombay, 1860.
Ratnâvali. Calcutta, 1865.
Religions of India, by Barth.
Report on Saskrit MSS. by Kielhorn. Bombay, 1881.
Ritusamhâra. Calcutta, 1869.
Sacred Books of the East. Vol. VII.

Sihitya Darpana, Calcuita, 1s69.
Sahitya Parichaya, by Nilamaṇi Mukarji. Calcutta, 1880-83.
S'aka, Sumvat and (iupta Eras, by Fergusson.
S'âkuntala, by Monier Williams.
Samson Agonistes, ly J. P. Hughlings, Bombay, 1861.
S'ânkara Buâshya, (Bibliotheca Indica).
S'ankar:aijaya, liy Ânandagivi, (Bibliotheca Indica).
Sankaravijaya, hy Madhawácharya, Bombay.
Sankhyakàrika in Sinkhyatattvakaumudi. Calcutta, 1871.
Sanskrit Texts, by J. Muir.
Sarasvarikanthablaarana, hy Darooab, Calcutta.
Sarvadars'anasangraha. Calcutta, 1871.

Siddhânta Kaumudì, 2 Vols., by Professor Târànâth. Calcutta, 1863.

South Indian Palangraphy; by Burnell, 2ud Edition.

Transactions of the Orientalists Congress in London.
Transactions of do. Compilation, by Trübner.
Unâdi Sûtras, by Aufrecht.
Useful Tables, by Prinsep, in Thomas's Edition of Prinsep's Essays, Vol. II.
Uttararâmacharita, Calcutta, 1870.
Vâchaspatya, Dictionary of Professor Tar:ináh.
Vâsavadattâ, (Bibliotheca Indica).
Venisamhâra. Calcutta, 1868.
Viddhas'âlabhâũjikâ. Calcutta, 1873.

Vikramâñkacharita,(Bombay Sanskrit Classics).
Vikramorsas i, ( Bombay Nanskrit Classics ).
Viracharita, edited by Trithen.
Vishṇupurâṇa, by Wilson, edited by Dr. F. E. Hall.
Yâjỏavalkya Mitâksharâ, Bombay. The abbreviations used in this Volume will be easily understood from the full names here given.

## An Alphabetical Index of the Verses occurring in

## the Mudrarakshasa.

** In the finlluring Index, the firat number refers to the Act and the second, to the Verse.

| मुहे स्र | IT., | 2 | उपलराकलमेत- उवरि घणं घण |  | I., | 2 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | IV., | 13 | उह्ल |  | ., | 10 |
| अदिसअगुरुएण | VI., | 3 | एक्रगुणा โतथी |  | IV., | 20 |
| अन्तःशराररप | VI., | 13 | एतानि तानि |  | V., | 16 |
| अपामुद्धृत्तानां | III | 8 | ऐश्रর्यददनपेत- | ... | I., | 14 |
|  | I., | 15 | कन्या तस्य वधा |  | ., | 6 |
| अम्भोधीनां त | III., | 24 | कन्यां तीव्रवि |  | ., | 1 |
| अलहृन्ताणं पण | T., | 2 | कमलाणं मणहर |  | 1., | 9 |
| अग | VII., | 15 | कर्णनेन विषाङं |  | II., | 15 |
|  | 1 | 20 | काम | ... | , |  |
| आ\% | VII | 7 | का | . | V., |  |
|  | III. | 20 | किं, शेपस्य |  | IT, | 18 |
| आणंर्ताए गुणेमु |  | 9 | कि गच्छामि |  | V., | 24 |
| आन |  | 6 | किमौषधपथातिगै- .. |  | VI., | 16 |
| आर | III., | 27 | कुल |  | V., |  |
| आयांज्ययेव | III., | 33 | कृतागा: कौटित्यो |  | III., | 11 |
| आलिएन्न गु |  | 2 | के |  | VII., |  |
| आविर्भूतानुर | IV., | 21 | कौंटित्यः कुटिलमति: |  | , |  |
|  |  | 19 |  |  | 11, |  |
| आम्बादि नदि |  | 8 | , |  | IV., |  |
| इष्टत्मज: | 1 | S |  |  |  | 20 |
|  | I | C |  |  | , |  |
| उच्छिनाश्रयकातरेव | VI., | 5 | क्षनाझा |  |  |  |
|  |  | 16 |  |  |  | 7 |
| डत्सिक्तः कुमचिव- | 1 | 12 | गुणवन्युपायनिलय |  |  |  |
| ज्यच्छता धुरम | IV. |  |  |  | I., |  |

गंध्रैराबद्धचक्षं ... III., 28 |पादस्याविर्भवन्ती- ... I., 2
गौडीनां लो ो्रधूली- ... V., 23 पादाय्ये दृरामवधाय ... V., 13
चन्द्रगुप्स विकेतु- ... V., 17 पितॄन्पुत्राः पुत्रा- ... VI., 17
चाणकम्मि अकरणे ... I., 21 पुरिसस्स जीविदवंवं ... I., 18
चाणक्यतश्नलित- ... III., 31 पृथिण्यां किं दग्धा ... II., 7
चीयते बालिशस्यापि... I., 3 पौरैरदुलिभिभिनेन्दु- ... VI., 10
छगुणुसंजोअदिढा ... VI., 4 प्रल्यम्रोन्मेषजिह्मा ... III., 21
जअदि जलदणीलो ... VI., 1 प्रमृद्रग्छोतृणां ... VI., 14
जइ इच्छट लकिखदव्वे VII., 1 प्रस्थातवर्यं पुरस्ता- ... V., 11
जगतः किं न विजितं VII., 13 भ्राकारें परितः ... II., 13
जाणन्ति तन्तजुत्ति ... II., 1
तीक्षणादुद्रिजते मृदौ... III., 5
ल्यजलय्यियवत्र्राणा- ... I., 25
त्वम्युक्कृष्वले ... IV., 15
दुछ्काऐेपिि कला- ... VII., 5 भरत्यया नन्दकुला- ... V., 5
दूले पच्चासत्ती ... IV., 4

देवस्य येन पृथिवी- ... IV., 11
देवे गते दिव- ... VI., 7
द्रव्यं जिगीषुमधिगम्य VII., 14
धन्या केयं स्थिता ... I., 1
घूंतैंरन्वीयमानाः ... III., 10
न तावन्निवींयैं: ... II., 10
नन्दकुलकालभुजर्गीं ... I., 9
नन्दल्न्लेहगुणाः स्पृशन्ति VII., 16
नन्दैरिंयुयुक्तमनपेक्षित- III., 18
नायं निब्बिहाकाल: ... VI., 20
निब्ब्रिंोडयं सजल-... VI., 18
नृपोपछृष् सचिवा- ... IV., 14
नेदं विस्मृतभक्तिना ... II., 5
पणमह जमस्स चलणे I., 17
पर्ति ल्यक्वा देवं ... VI., 6
$\begin{array}{llrr}\text { परार्थानुष्टने } & \ldots & \text { III., } & 4 \\ \text { पाऊण निरवसेसं } & \ldots & \text { II., } & 11\end{array}$
प्रारम्यते न सलु ... II., 17

फलयोगमवाप्य ... VII., 10
बाल एव हि लोके ... VII., 12
बुद्धिजलणिज्ञरेहिं ... V., 1
भर्तुस्तथा कलुपितां ... III., 9
भयं तावत्सेव्यादभि-... V., 12
भूपणायुपभोगेन ... III., 23
भृत्यत्वे परिभाव- ... V., 20
भृल्या भद्रभटादयः ... VII., 9
मेतव्यं नृपतेस्तत: ... III., 14
मद्वृलःः किल सोऽपि... III., 13
मम विमृहातः कार्या-... IV., 2
मिन्रं ममेदमिति ... V., 7
मित्राणि शातुत्व- ... V., 8
मुद्रा तस्य कराबुलि- ... V., 15
मुहुर्लक्ष्योद्रेदा ... V., 3
मोत्रुण आमिसाईं ... VII., 3
मौर्यस्तेजसि सर्व- ... II., 23
मौयोंऽसी ख्वामिपुत्रः... V., 19
यन्रेषा मेघनील्रा ... II., 14
यदि च शकटो नीत ... VI., 19
येन ख्वामिकुलं ... VII., 4
ये याताः किमपि ... I., 26

|  | III., | 17 | शोचन्तोड |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| प | VI., | 8 | इयामीकृल्याननेन्दू- | I., |
| ओ महिओ | IV., | 1 | श्रावितोऽस्मि श्रियं .. | VI., |
| न समं ${ }^{\text {मैत्री }}$ | VII., | 18 | श्रुतं सखे | V., |
| चू | V., | 12 | ( | III., |
| दीन्विषया- | III., | 1 | सत्वभभझभयाद्राज्ञां | IV., |
| धायां पु | II., | 26 | स | I, |
| बोडयं न ममेति | V., | 18 | स दोषः सचिवस्यैव | III., |
| वक्षस्ताडनभिन्न | IV., | 5 | सयः कीडारसच्छेदं | IV., |
| वहति जलमियं | 1., | 4 | संदावे त | VI., |
| गां बाहुलत | II., | 12 | समु | I., |
| वाराहीमात्मयो | VII., | 19 | स हि मृरामभियुक्तो... | II., |
| विक्नान्तैर्नयशालि | I., | 23 | साध्ये निश्चित- | V., |
| वुगी | VII., | 11 | सासणमलिहन्ताणं | V., |
| विना वाहननहृस्तक्यो | VII., | 17 | सुलुभेष्वर्थलाभेषु | I., |
| विपर्यस्तं सौधं | VI., | 11 | सुविश्रन्धैर | III., |
| विरुद्धयोर्भंशामिह | II., | 3 | सोत्सेधै: एकन्धदेशै | IV., |
| ष्णुगुपं च मौर्य च. | V., | 22 | स्तुवन्ति श्रान्तास्याः . | III., |
| वृष्णीनामिव नीति | II., | 4 | ₹मृतं स्यापपुत्रदार | V., |
| 砛: | III., | 7 | सच्छन्दमेकचर- | I., |
| आङाकपावमुक्त- | VI., | 9 |  | I., |
| मोंक्तुं बद्धा- | III., | 29 | स्मिन्परिट | II., |
| बेरिव समुद्रूत | VI., | 18 | होदि पुलिसस्स वाही | VII., |

PK ViSakhadatta<br>3798 Mudrarakshasa<br>V84M8<br>1915

## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY



[^0]:    * See Introduction infra on these passages. + We have also to take account of the fact that, in all probability, some at least of these quotations were not verified before they were written down by the authors of the Das'artupa and the Sarasvatikaṇthâbharaṇa, but were merely written down from memory. See our remarks on this subject below ( P. 28) and also the next note. $\ddagger$ Cf. Das'akumâracharita, p. 1, with Sarasvatikaṇṭhâbharaṇa, p.114; Mâlatîmâdhava, pp.166, 307, 365, with Sarasvatíkaṇṭhâbharaṇa pp. 115,311,340 respectively, and pp. 49,

[^1]:    165, with Das'arûpa, pp. 95, 149 respectively. Note that the passage cited from the Mâlatîmâdhava at p .113 of the Sarasvatîkaṇthabbharaṇa is again cited at p. 292 with a variation in one word, and that the same passage is cited at Das'arûpa, p. 149, with a variation in another word.

    * I regret that owing to inadvertence the readings of this group of MSS. have sometimes got into the foot-notes instead of being taken as the text.

[^2]:    * Cf. pp. 75, 76 with pp. 119-21: pp. s.-fi, 103 with pp. 123 (where the snak.s are mentioned, though Virithaguta is brought in for his sublaishita, p. 121), 1心- , $20 t-5,243-6 ; \mathrm{pp}, 102-3$ with pp. 141,260 ; and see Aet VI. persim. + p. 292 t $!\mathrm{sc}$.

[^3]:    * Cf. pp. 150, 152, 165, 170, 184, 309, with pp. 197, 200, 209, 226-8, and generally Act III., with act V. $\dagger$ Hindu Theatre, Vol. II., P. 128. $\ddagger$ Ibid note, and p. 154 note.

[^4]:    * Ibid, p. 182, note. + Our text has not kept this realing, which occurs only in two of our eight MSS. $\ddagger$ See the references given in our note on the passage, but see, too, intur ulia Burgess's Arch. Surv. Report, Vol. I., pp. 7, 22, 26; Vol-IV., p. 15; Vol. V., pp. 30-5. and see p. 21. infro. § Hindu Theatre, II, p. 251, note. Ibid, p. 128. If Ibid, p. 218.
    8 See Cunningham's Arch. Surv., Vol. VIII., p. 22, and Journal As. Soc, of Beng., Vol. XIV., p. 140; Cf. also Indian Antiquury, Vol. II., p. 145, and Vol. VI., p. 114, note of Schwanbeck,

[^5]:    * India: What it can teach us, p. 283. I quite agree with Professor Max Mïller that the "manliness" he wishes for is in many cases desirable. All I wish to suggest is, that that virtue has a leaning to the side of vice, which requires to be guarded against; and compare on this Mr. Furgusson's remarks at J. R. A. S., (N. S.), Vol. VI., p. 273.
    $\dagger$ See inter alia Cunningham's Arch. Surv., Vol. II., p. 70. Borooah's English-Sanskrit Dictionary, Vol. III., pp. 41, 53, 82 (Introd.) and particularly Elphinstone's India, by Cowell, p. 289, with which compare Kathâsaritsîgara, Taranga XIX., St. 108. See, too, Max Mïller, India: What it can teaches us,p. 282, and Indian Antiquary, Vol. VI., p. 274; also a note towards the end of this Introduction.
    $\ddagger$ Vide p. 274 infia. § See pp. 107, 134, 255, 273 infra, and cf. inter aỉa, J. A. S. B. Vol. 43, p. 104, and J. B. B. R. A. S., Vol. X., p. 368.

[^6]:    - P. 192: It hardly veeds saying that Mlechehha is equivalont to the Cireek "Barbarian," meaning literally, " one who speaks harbarumsly." It may, of course, be olijected to the argument based on the names Malayaketu and so forth, that the name Meyhanda, on Meghaksha, or Meghalkhya, ( as to which see $I \mathrm{~m} /$. - In'., Vol. II., [1. 14. ), dues not hetray a Persian origin, although it is expre $-l_{\text {l }}$. stated to be the name of a Parasika king. Tlis is quite true, and it may lie, that though Muhammatans are intended to be denoted by the names Malayaketu, \&c., the names used are Sanskritised in order to be made appropriate to a Sanskit drama. This may be, but the two cases are distinct in that, firetly, in the one case we know specitically from other evidence who the Parasikas are, white we do nut similarly know who are referred $t$, by the Mllechehhas; secondly, Mechehha is a connotative name, while Iârasika is not: and, thirdly, no further iuference is sought to he based liere on the identification of Parasikas and Persians, while the iflentification of Mechehhas and Mussulmans is male by Pro-fe-sor Wilson and uthers the ba-is of a whole chronological superstructure. Sue further on this subject Kern's Bribatsamhita, Preface, 1. 82, note, with which cf. Fergusson's Indian Architecture, p. $24 . \quad+$ In the Kirtikaumudi ( Cira 120) A. (.) the Mlechehhas mentioned at II. is are stated by the learned editor, Professor Kathavate, to be the Muhammadans (See Noter, p. 34) and from the Indiun Auriquely, Vol. IV:., p. 364, we find that in Tarânath's history of Buddhism the name Mlechchbas is understood to refer to the Muhammadans. See further on this sulject J. A. S. B., Vol. IX., p. 849.

[^7]:    * See the Student's Manual of the History of India, p. 77. Compare Elphinstone's India, by Cowell, p. 312, and notes there. $\dagger$ See Elliott's History of India as told by its own Historians, by Professor Dowson, Vol. I., pp. 125-6, and Cf. Burgess's Arch. Sury. Report, Vol. II.: p. 71, and Fergusson's Indian Architecture, pp. 24, 729. See also Dowson's Elliott, Vol. I., pp. 116, 390, and pp. 414 et seq. $\ddagger$ But see Yule's Cathay, Vol. I., p. clxxxvi. Cf. generally J. B. B. R. A. S., Vol. XIV. pp. 30-2; J. A. S. B., Vol. VI. p. 71, Vol. X. p. 189, Vol, XXX. p. 1138, and Fergusson's Indian Architecture, p. 729.

[^8]:    - Cf. also Hindu Theatre, Vol. I., p. Ss, and Dan'akumatacharita, p. 164 (Calc. cd.) This work is attributed to the fith century. See India: What it can teach us, 1. 314 ; Indien Aatiguary. V'ol. III., I. A2: and limmell- Aisilra Grammer, I, 73.
    + Hindu Theatre, Vol. II., p. 1.99, note. This is a puint on which something will have to be said in later portion of this Introrluction. $\ddagger$ Hindu Theatre, Vol. II., p. 21.j. SSce Imetien Autiquary, Vol. II., 1. 1!3; Vol. VI., p. 15. Barth, Religions of India, 1. 151. - See our Anugiti in the Sacred Books of the Eist, p. 2.2, and Barth, Religions of India, p, 1:1; J. B. B. R. A. S., Tol. XII., p. 84; Burceer's Arch. Surv. Report, Vol. V.. 1. 48.

    11. M. Barth is wrong in suppo-ing him to be meant for a "Buldhistic character," p. 134.
[^9]:    * See Tantra V., and Cf. Indian Antiquary, Vol. II., p. 194; also Wilson's Essays, Vol. II., pp. 20, (where Professor Wilson traces a similar confusion in the Panchatantra) 51, 76. The truth seems to be that the two sects are too much interlaced one with another for any such conclusion being based on these circumstances. In addition to what is said in the text, we have to remember, that S'râvaka, for instance, which Professor Wilson takes as referring to Jainas only (see Hindu Theatre, pp. 215-21), is also applied to Bauddhas. See inter e.tiu Beal's Fa-Hian, pp. 9-47, Cunningham's Bharhut Stûpa, p. 110. Other similar words, besides Arhat and Jina, mentioned in the text, are Thera and Bhadanta ( or, in its Prâkrit forms Bhayanta or Bhante), which occur frequently in the Inscriptions on the Amarâvatî Stripa and in our Western India Cave Inscriptions. Cf. on all this J. R. A. S. Vol. XVI. p. 361; Vol. XVII., p. 117 ( N. S. ); Vol. 1I., p. 140; Burgess's Arch. Surv. Report, Vol. IV., pp 92, 112; Beal's Fa-Hian, p. 5; Cave Temple Inscriptions by Dr. Burgess and Pandit Bhagvânlâl, pp. 7, 11, 37, 76, and many other places; Burgess's Amrâvatî Stûpa, pp. 41, 54. See also Bṛihatsamhitâ, ch. LI., st. 20-21, with which cf. Burnell's S. Indian Paleography, pp. 12 (n), 47 (n), Bhârhut Stûpa, p. S3; Journal Ceylon Asiatic Society (1845) p. 24, (1847) p. 19, (1856-S) p. 247; Indian Antiquary, Vol. XI., p. 29. Roth's Hemachandra, p. 58. See S'ankara Bhâshya (Bib., Ind. ed.), p. 591 and p. 497. Harshacharita, p. 16; Ânandagiri's S'ankaravijaya, p. 153 et seq., Aufrecht's Halâyudha. p. 38. (The entry in the Index is erroneous). Hindu Theatre Vol. I., p. 56, and Das'akumâracharita with commentary (ed. by Messrs. Godbole and Parab), p. 189. Ditto (Bomb. Class. ) p. 54 and note thereon. + pp. 55.8
    $\ddagger$ See as to this Cunningham's Arch. Surv. Report, Vol. IX., p. 108. and also cf J. B. B. R. A. S. Vol. III., p. 312.
    § See pp. 98, 238-9. and Hindu. Theatre, Vol, I., p. 56.

[^10]:     limangaka Upanishat, p. 7!ts and S'ankara's Bhathya therenn, with which
     S.), 1. 169; Dowson's Elliutt, Vol. 1., 1, 5uts. 4 See J. B. B. R. . . S., Vol. XII., p. 321. $\ddagger$ Sce J. R. A. S. (N. S.), Vol. IV., p. 310.
    § Nâgtuanda, p. 1: ('f. Parth, Indien Religions, p. 142: Kielhorn's Iectont on Sanskrit MSS., 1. 34. Ferqusson' = Architecture, 1. 233. © See Banth's Keligions of In lin, p.147. 11, 212. \& P. 71. P. 2.s. + sce Kathâsaritstrgara, Tarange XIII, st, 6S a $w \%$ and Das'akumturcharita, p. 1:1, (Calc. ed.) These stories may, perhaps, be taken as imlinating the samm antago. nism to these "heretieal sects" which is shown in the supwr-tition regurling
     201 ; Beal's Fa-Hian, p. 169); Varahamihira's Brihat namhiti ch. is, st. 9, and Weber's History of Indian Literature, p. 281 ( $\mu_{0}$ )

[^11]:    *See pp. 59. 105, 120. † See Dr. Hall's Preface, p. 36; Cf. Vâsavadattâ, p. 55.
    $\ddagger$ See the references given at p. 4 Supra.
    § See the Das'arûpa Preface, pp. 2, 3, 4; and Vâsavadattâ Preface, pp. 8, 9, 11, 21, 50; and Cf. Prof. Bhânḍârkar's Preface to the Mâlatîmâdhava, P. X.; Indian Antiquary, Vol. XI., p. 236; Vol. VI., p. 51; Vol. I., p. 251; Weber's Indian Literature, p. 201 note; Bühler's Vikramânkacharita Introd. p. 23; Eggeling's Ganaratnamahodadhi, pp. VI., 1, 2.

[^12]:    *See Rajatarangrini, Chap. V., and Buihler's Tour in Kis'mir, J. B. I. F. A. S. (Special No.), p. it. + Cunuingham's Areh. Surv. Report, Vol, XV., p. 1tit. Vol. XVI., pp. 73-7s; and see Harshacharita, p. 1us. Another Avantivarma, apparently, is mentioned at J. A. S. B. Vol. NXX., p. 321, hut muthing hos been ascertained about his date, dec. A king Avanti is mentioned at Gap̣aratnamahodashi, p. 123.

[^13]:    * See Cunningham's Arch. Surv. Report, Vol. III., p. 135; also Harshacharita, p. 116; and Cf. Mr. Fergusson's S'aka Samvat and Gupta Eras, and J. A. S. B., Vol. IN., p. 849, about the white Huns and their invasions of India. + Cf. as to these names, \&ice., Dr. Hall's Vîsavadattâ, Preface p. 35; Cunningham's Arch. Surv. Report, Vol. XIV., p. 1, et ver; Journal Asiatic Society of Bengal, Vol. XVII., p. 49; see also Beal's Fa-Hian, p. 70; Kern's Brihatsamhitâ, Preface pp. $37-40$; J. R. A. S. (N. S.)., Vol VI., pp. 227-228; Burgess's Arch. Surv. Report, Vol. T., p. 43. In some places, Kusumapura is distinguished from Pàtaliputra, and is identified with the Modern Fulvari. But in our play they are treated as interchangeable names, see pp. 187, 196, 198, 203. $\ddagger$ Cf. Cunningham's Arch. Surv. Report Vol. VIII., p. 22. § see pp. 211-14; Patanjali in the Mahâbhàsliya, mentions, Pâtaliputra as being on the S'ona; see Indiann Antiquary Vol. I., 1. 301; Cunningham's Arch. Surv. Report, Vol. VIII., pp. 6, 11, 8; see too, Indian Antiquary, Vol. V., pp. 331-4.

    ๆI See p. 154 infra.

[^14]:    - See Wilson's IIindu Thentre, Vol. II., p. 13fi; and compare Mea's Fa-Mian, f. 103, and note there; J. B. B. R, A. S., Vol. III, J'art II., I, 1.3; J. R. .I. S., Vul. XVII, p, 126. Intien Antiquery Vol. VI., p, 131. At p, shl of the Imliene Antiquary, V'ol. VI., may be seen a strange superstition regarding I'à aliputra.
     referred $t$, in the last precelline note. +Soce Tournal Asiatie Society of Tiengal Vol. VI., p. 71 Sunningham's Arch 'Surv. Report, Vol. VIII, I' 12: see also Vol. NI, p. 156. * Lassen (see Intimn Antigumi!, Vol: II., 1. 1!16) says "the ancient capital, Eitaliputra, had lag ceased to exist at the time t" which, I think, the reign of Kalkin must he reforred," that is to say, acow ling to him, 1522 A. D. I do not know exactly what this alludes to. But it looks as if the meaning merely was that Pataliputra haul ceased to be occupied as the seat of royalty long before 152 . If so, the passage can have no bearing on the question discussed in the text.

[^15]:    * See Ináian Antiquary. Vol. XI., p. 19, and Cf. Yule's Cathay, Vol I., p. lxxxi. † See Cunningham's Arch. Surv. Report, Vol. VIII., p. 14. see as to this and generally the note on this point in our note on 'the date of S'ankarâchârya' in the Indian Antiquary.
    § See p. 14 supra.

[^16]:    ＊Arch．Surv．Report，Vol．VIII．，p．ti．
    $\dagger$ See pp． 211 and 214．I take the passage at p． 211 to signify that the army of Malayaketu had to cross the S＇ona before reaching Pitaliputra，while the passage at p． 214 shows that that army had to go from north to south．At the same time，it is possible，that the meaning of the former passage maty be simply，that the elephants of Malayaketu are to enjoy themselves in the S＇ona，aiter Malayakctu shall have obtained pos－ session of the city．This is possible，but I do not think it is the true meaniner of the passage．$\ddagger \mathrm{I} .304$ injire．$\quad$ Cf．on this Wilson＇s Hincuu Theatre，Vol．II．，4：Elphinstone＇s History of India，hy Cowell，I．2ldu ante；also S．P．Pandit＇s Mâlavikalgnimitra，Preface，p． $3 \bar{j}$ ct．ser $\%$ ．II I am aware that in the Introduction to Mr．Palmer Boyd＇s translation of this play，it is assinged to about the 12th century．But it seems to be by the same author as the Ratnivali， and the assertion in the text is based on that assumption．
    ＊See p．209； and Cf．further Harshacharita，pp．211．2；and also Mägha，Canto XX，st．81； Bribatsambitâ，ch．LX．，st．19；and Elphinstone＇s ladia，by Cowell，p． 298.

[^17]:    * Introduction, p. 1xi., and cf. pp. 107-147.
    $\dagger$ See Rhys Davids’

[^18]:    * See p. $284 . \quad+$ I must state, however, notwithstanding what is said, for instance, by Mr. Beal (Fa-Hian, 137) or by M. Barth (p. 13J-6), that I have myself no faith in the traditions about these persecutions. As to S'ankarâ. charyas supposed share in them, I expressed this opinion as far back as $18 \% 6$, see Indian Antiquary, Vol. V., p. 290. And as we learn from that great philosopher's work that, in his time, there was no universal sovereign, no Sârvabhaumrajai in India (see Bhashya on Vedant Sintras, Bibl, Ind. ed., p. 3l4), it becomes cortainly still more doubtful than it is on the other evidence, whether any such persecution as is alleged ever took place. Cf. on this point Barth's Religions of India, pp. 134-6 \# See our Bhartrihari, p. 7 (Nitis'ataka). § Ibid, p. 31 (Nítis'ataka). I| See Preface to Bhartrihari, p. xx. Fi See p. 62.

[^19]:    * Cf. on the observations in West and Bühler's Digest of Hindu Law, p. 528 (2nd el.); Mr. Mandlik (Hindu Law, pp. 368, 389.) disputes the suggestion there made about Mitra Mis'ra quoting from memory as being without "authority." The suggestion seems to me, however, to be a very probable one as a general observation. ('f. J. B. B. R. A. S., Vol. X., 370; and Eggeling's Ganaratnamahodadhi, rp. 33, 182 , where the cquotation from the Kirâta and the Venîsamhâra were probably made from memory. $\dagger$ See our Bhartrihari Preface, p. 21, and the Tractate on the Rámâyana there referred to. $\ddagger$ See Hall's Vâsavadattâ, Preface, P. 15. S See also as to Mlechchhas, J. B. B. R. A. S. Vol., VI p. 114, and extra number for 1877 , p. lxxxii; Max Miiller, India; What it can teach us, pp. 282 299; Cunnigham's Arch. Surv. Report, Vol. II., p. 70; Burgess's Arch. Surv. Report, Vol. II., p. 26; Bṛihatsamhitî, Chap. XVI., st. 35, (where they are described as dwellers in caves, \&c.). Professor Kern renders the word by "barbarians," at J. R. A. S., ( N. S. ), Vol. V., p. 235.

[^20]:    * See inter alin Prinsep's Essatys, by Thomas, Vol. 1., p.12.j: Indimen Antizmery, Vol. IV., pp. 166, 167, 244; Vol. VI., 1. 637; J. R. A. S., (N. S.), Vul. V., is. is; Burgess's Arch. Surv. Report, Vol. 1I., p. 26; Vol. 111., p. 55; Vol. IV., 11. 97, 101, 104, 114; J. R. A. S., Vol. XVI., p. 247. + See J. B. B. R. A. S., Vol. X., p. xliii. ; Mr. Fergusson (S'aka and other eras, 1. 9; Indian Architecture, p. 27), thinks that Kanishka founded this era, other scholars have attributert the ioundation to Naiapana; see P'rofessor Bhasdarkar's paper in the Transaction of the Orientalist's Congress in London. p. 318. The legend about S F.ilivahana, however, prevails in the Punjab, see Indiun Antiquary, Vol MI., p. 2n9, and also, apparently in Java; Fergusson's Indian Architecture, p. 6tu. \& Soe Indinen Antiquary, Vol. III., p. 30̄̄; see also J. B. B. F. A. S., Vul VIII., p. 2ssl: Cumingham's Arch. Surv. Reports, Vol. NII., p. 13u; Fergusson's S'aka and other eras, pp. 7, 10; Brihatsambitâ, Chap. VIII., st. 20-21; Max Muller, Inclia: What it can teach us, pp. 2s2, 292, 297, 801. \$ See J. A. S. 13., Vol. NL111., and contra Indiun Autiquary, Vol. IV., pp. 170, 244; see also Imliun A mitipury, Vol. V., p. 275 ; Vol. X., p. 197, (where it seems to be stated that a people dwelling near Siam are called hy this name in Hiouen-Tsang), Vul. V1. p. 114: and J. R. A. S. (N. S.) Vol. IV., p. 4t2; Burgess's Arch. Surv. Repori, Vol. IV., pp $34-38,90-5,114$; Fergusson's Indian Architecture, p. 142, nute. E 1'. 124 infire. || Hindu Theatre, Vol. II., p. 147. Chandragupta, indeed, appears to have been hostile to the Greeks, see J. B. B. R. A. S. Vul. III., pp, 153.154; Vol. XV., pp. 274-5; see, too, Cunningham's Bhilsa Topes, 5 . 57 and authorities there cited.

[^21]:    * See further Indian Antiqurry, Vol. III., pp. 178-9; Vol. VI., pp. 133, 34! n; Vol. X., p. 321. + See Raghurams'a, Canto IV., st. 60-69. For the Kâmbojas, see also Indian Antiquiry, Vol. IV., p. 244; Vol. V., p. 27.); Vol. X., p. 2i2; they and Yavanas are decribed as मुण्ड in the Ganaratnamahodadhi, p. J\%, (Eggeling's ed.). $\ddagger$ Raghuvams'a, Canto V. st. 73. See further on this and other names Vâsavadattâ, Hall's Preface, p. 52 ; Aufrecht's Halâyudha, p. 47. Indian Antiquary, Vol. VI., p. $114 . \quad$ J. R. A. S., (N. S.), Vol. IX., p. 169 and Vol. XVII., (O. S., ) p.112. || Hindu Theatre, Vol. II, pp. 133, 149. An explanation of this statement in the classical writers is suggested by General Cunningham in his Bhilsa Topes, p. 89.

    S Barooah's Dictionary, Vol. III., p. 44; see, too, Bhilsa Topes, p. 94; and Brihatsamhitî, Chap. LNIX., st. 26; and J. A. S. B., Vol. XVI., p. 1237, (Mr. Brian Hodgson's paper.).

[^22]:    * See further as to the Khas'as, Inlian Antiquary, Vol. X., p. 386; and J. B. B. R. A. S. Vol. III., p. 156; and as to some of their customs, Indian Antiquary, Vol. VII., pp. 16t, 205. + Cunningham's Arch. Surv. Report, Vol. XII., pp. 126-30; Vol. III., p. 116; see also Indian Antiquary, Vol. VI., p. :337; and cf. Fergusson's Indian Architecture, p. 301. $\ddagger$ Journ. R. A. S., (N. S.), Vol. IV. $\quad$ See Iudian Antiquary, Tol. I., p. 22; Cunningham's Geography, pp. 15, 47, et seq; Elliott's Bibliographical Index, Part I., p. 30; J. R. A. S. Vol. XVII., pp. 114-5. - See p. 459 (Bibl. Ind. ed.); see also Max Müller's India: What it can teach us, p. 360; Beal's Fa-Hian, p. 30. Indian Antiquary, Vol. I., p. 21; Fergusson's Indian Architecture, pp. 50. 72. || See inter alia Fergusson's Indian Architecture, p. 169, et seq.; Indian Antiquary Vol. VIII., p. 227; J. R. A. S., (N. S.), Vol. XIII., p. 183; Vol. XIV. p. 319. One of the famous edicts of As'oka is in those parts, which formed, accord. ing to those edicts themselves, the western limit of As'oka's kingdom; see Inuliain A Antiquary, Vol. VI., p. 275; cf. also Elliott's Index, part I., p. 102.

[^23]:    * Barooah's Dictionary, Vol. III., p. 114; see, too, Weber's History of Indian

[^24]:    * See C'unningham's Ciengraphy, p. 6; with regard to most of the names discussed, the following may also be consulted; As'oka's Edicts, Brihatsamhiti, Chaps 9 to $11,14,16$ to 18 , and 32 ; Manu, Chap. X., st. 4; Cunningham's Ancient Cieocraplyy, Harshacharita, P. 43; Patanjali's Mahàhhâshya, IV., I. 4, IT. 60-5̆, (Banaras Ed.), Wilson's Vishru Purâra, cited in our Anugitâ, p. 2.2:; Kathâ>aritsigara, Taranga 19, and Muir's Sanskrit Texts, Vol. I., p. 4*0, cl sef
    + Clânakya is one of our great authorities on all matters of politics. ('f. intor utice Kâmandaki's Nitisara (Bibl. Ind. Ed.), p. I, and preface of Dr. R. Mitrs, p. 3; Das'akumâracharita, p. 14., (Calc. Ed.), p. 13 (Bombay Sanglirit Series). Panchatautra, Introductory Verses, and Kidambari, p. 109; Chandakaus ika, p.3: see further J. R. A. S. (N. S.), Vol. IX., p. 17:; J. A. S. B. Vol. XXXIV., p. 23 , (where he is represented as tampering with the currency of his time), and Vol. LII., Part I., p. 267 . (Sial queit as to some of the things there said.) $\ddagger$ In the paper of Mr. Thomas at J. A. S. B. Vol. XXXIV., p. 6S, there is a sucgestion (and the same suggestion hark been marle before by (ieneral Cunningham) that the Nandas were Buddhists, and Chânakya was the prime mover in a Brahmanical movement for the expulsion of the Buddhist sovereigns. There is, how

[^25]:    ever, no indication of this view in our play, and it stands in need of further corroboration as a historical theory. The indication which General Cunningham had suggested (J. A. S. B. Vol. X,, P. 156), is based on a mistake, which has been pointed out at P. 27 Supra.

[^26]:    * See p. 53.

[^27]:    * This is translated into English in the Hináu Theatre, Vol. II., pp. 141-7. Professor Wilson would appear to have seen only the portion translated by him, as he does not indicate anywhere that it was only introductory to the commentory of Dhunḍhirâja. At pp. 143, 147, however, of his translation, there are passages which clearly show the character of the piece he had before him.

[^28]:    9 For तद्यावव् P. has यावत् and R. तावत्. For ${ }^{\circ}$ मि R. has ${ }^{\circ}$ मीतिं 'मिदू" om. in R. २ ${ }^{\circ}$ मसमदू.... महोत्सवो छइयते K. गृहोल्सव इवाद्य स्वं P; one सव om. in E. ₹ हि om. in E. \& नियमयमु A. ५ For मुसल, A. P. E. read मुशल; For ${ }^{\circ}$ मिदं M. R. read ${ }^{\circ}$ मियं ${ }^{\circ}$ ६ For कुटुम्बिनीमाहूय K. M. R. read कुटुम्बिनीं ताबदाह्दूय.

[^29]:    $9{ }^{\circ}$ य for ${ }^{\circ}$ ये. B.; B. E. om. the visarga. ${ }^{\circ} ध^{\circ}$ for ${ }^{\circ}$ धिं M. २ स्थितिहेतो H. ₹ कार्यादार्ये for कार्यांचार्ये B. E. N. P; उपैहि B. E. K. P. M. ४ अज्ञ उत्त B. E. and. N.; ई for इP. and N.; इअंह्यि H.; E. and H. read आणां; K. has अणुगेश्लनु; P. अणुगेद्नादु; E. reads अजड्त अणुगिब्लेदु; R. has अणुगंणादु अज्जो; B . अणुगेबनु अजो; M . अणुगेहादु अजो and N . अजो अणुगिहेनु. H. has अणुगेण्हदु.

[^30]:    १ E. adds कोडसी कौटिल्य:. ₹ B. has a-here instead of this, ₹ For इत्यकैति. B. has हृन्युपैति. After this P. adds ayain नटी भयं नाटयति.

[^31]:    I केतुमूरीकृत्य M. R.; केतुमुररीकृत्य P; विमलतरं M; भ्रपं्च E. I. N.; यबं A.; P. has अस्मदुचछछेदाय after this. ₹ K. and P. om. one साधु before श्रोत्रिय; R. repeats साध्वमात्य and omits one साधु before and one after श्रोत्रिय; N. adds मत्रि before श्रोत्रिय; B. omits all after राक्षस साधु to मत्रि; E. has मात्रि for साधु before श्रोत्रिय; and omits साधु before मंत्रिबृहस्पते. ₹ R. M. have यत्. ४ धुरां B. R. M. A.; कृतिनः for बहब: B. E. P. ५ संग्रहणे P. and N.; प्रयतः P. B.; ${ }^{\circ}$ मस्य for मसौ. M.; ग्रहणेसा ${ }^{\circ}$ E. ६ सानुरागः R. N.; P. om. इति.

[^32]:    १ जगति om. in A.; जगतीं M.; R. and M. have ${ }^{\circ}$ स्यानभिव्यक्तये; E. has अस्य चार्थस्यवाभिव्यक्तये. ₹ R. has उत्ति. ; बुद्धया for प्रज्ञया $B$; निवारयितुम् B. E. H. and N. ₹ राक्षसस्य om. B. E. P. N.; स्यापयशः for स्यायशः R. M.; प्रमार्ट्रुमिति E. and H.; प्रमार्ष्ट्रमलमिति. B.; B. and N. add अन्यच before प्रयु ${ }^{\circ}$ for which N. E. read सुनियुक्ताश्य; B. नियुच्ताश्य; B. adds मया after प्रयु and om. one पक्ष. \& B. and R. omit वेष, B. reading वेश after भाषा. ५ अन्विष्यन्ते and गतयः at the end of the sentence B. E. H. and Nâgpur MSS.; B. E. and M. read निवासिनामू. ६ निपुणतरं B.; मापाद्य for ${ }^{\circ}$ मुत्पाद्य P.; तत्तरकृत्यतायासापा ${ }^{\circ}$ P. ט Dhruvil proposes कृतक. ${ }^{\circ}$

[^33]:    १ B．and E．add त्ति after this；G．इति निष्कान्तः．२ In E．उपाध्यायः for चाण ${ }^{\circ}$ ，and following word शारद्ररव；R．has it once only．३ P．om． आ；G．om．उपाध्याय．४ B．has मत् for अस्मत्．y Om．G；जीविं for जीव ${ }^{\circ}$ R．；G．and E．om नाम．६ P．has क्तः E．₹क्तया；तेश्वररं B．E．G； तं K．N．ט द्दहिर्निःसार्यतामिति．A．द यदाज्ञापयत्युपाध्याय इति B．E．N．G； M．R．G．E．have नि：for परिं which follows．९ Om．G；R．omits one तिष्ट． 90 M ．and E ．om．इह； E ．also omits the प्र following；एनमेव G．E；एतमेव N．（omitting चापि）．१९ G．has आरोप्य for प्रख्याप्य；जनंचा for ${ }^{\circ}$ नश्रा ${ }^{\circ} \mathrm{G}$ ；${ }^{\circ}$ रे G．E．B．；N．has नि for the प्र follwing．श२ G．and E．omit the last इति．भ३ यदाज्ञापयत्यार्य इति N．A；${ }^{\circ}$ ल्यार्य ${ }^{\circ} \mathrm{P}$ ；${ }^{\circ}$ त्युपाध्यायः B．E．

[^34]:    १ क्य G ; गेहंपि मे E ; गेहं मे B ; मे गेहं G ; विजणावेअदि R ; विचिणावेदि B . and E ; ${ }^{\circ}$ णवे ${ }^{\circ} \mathrm{M}$; ${ }^{\circ}$ णणवे $^{\circ} \mathrm{P}$; दा for ता M ; तो E ; णिक्रामेगे for अवहिदा G ; निकमेह N ; हट्टिणो G. N. omitting णिब्वहेह for which B. reads णिन्वहध and E. निवाहेह. २ कलन्ते च $E$; कलन्त्तम G; कलन्रम् N; for मह A. P. and G. read मम; E. मे; for दाव P. ताव; R. M. दाणीम्; N. दाणिम्; E. दानीम्; for ज which follows P.N. have जं and E. has जि; भोदि E; भोदु G.N; for the following होदु A. has होदि; G. E. N. भोदु; G. E. om. the following त्ति.३ G.andE. omit this and have इतइतः श्रेष्टिन्. \& Before this G. has अज; E. आर्य; for अभ ${ }^{\circ} \mathrm{E}$ has अह. ${ }^{\circ}$ B. for the next word reads ${ }^{\circ}$ मागदोहि. C.E. have 'गचछा ${ }^{\circ}$ M. K. R. om. this whole speech and place the stage direction after the speech of the S'ishya. G. inserts इति before it. ५ उपसृत्य 0 m. in B. M. R. G; देव for उपा ${ }^{\circ} \mathrm{G}$; स before श्रेष्टी E ; हिटि K.; G . om. चन्द ${ }^{\circ}$. ६ Forचन्द ${ }^{\circ}$ before this E. has श्रेष्टी. For जेदु B. has जअदु twice (with उपसृत्य before it.)N. has जयड; G. जयदु and E. जयदु twice; for अज्ञो E. has अय्यो. ७ B. R. E. G. add भो before this; M. om. it.

[^35]:    अ Om . in G ; यद्येवं Om . in M. R.; प्रति om. in B. २ केत्तिअं R ; कित्तिअं E ; किन्तियं G ; B. adds after it वा अत्थजादं; G . अत्थ and E . वा; for the "दो at the end of the next two words G. reads ${ }^{\circ}$ जो Fur च्छां in word after that $K$. has ${ }^{\circ}$ च्छ̈ ${ }^{\circ}$ and for the अ following Eand P.have य. з om. in $\mathrm{G} ; \mathrm{E}$. has ति g Om . in G. This and the following speech are omitted in E ; ${ }^{\circ}$ सस्य K ; M. om इदम् coming after this, ५ G. inserts अयम्after एव here.६ P. adds च after this. ง Om, in M. R; ${ }^{\circ}$ गिगही ${ }^{\circ} \mathrm{A}$. N; ${ }^{\circ}$ गिही ${ }^{\circ} \mathrm{P}$; गही M; दि (गि? ) हि K ; G . has दं for दो following. є न पुनः for न...ता B; "ृृठ्योस्मि for ${ }^{\circ}$ पृव्याः स्मः G. E; N. and G. have तन्रभवता and E. भवता after सम: instead of भवता before ग्रश्टव्या:.

[^36]:    9 Om. in M; भवितव्यम् A. P. २ Before this G. has अध and E. अह. For the उण after this G. and E. have उसो; N. om. it; before रणणाB. has जो; E . has जोजेरन्नासह; G . अजेण जो जणो विरे; N. अजेण राजाअविरें. For the second अ in अवगच्छीआदि E. and P. have य. ₹ A. P. have भद; E .ननु before this; M . and R . om. तावत्; G . and E . read प्रथमं तावन्मवानेव; H. reads प्रथम: \& A. and N. have सान्तं; G. शान्तं वावम्; A. has the expression only once; for दि in next word. G. and M. have रि; K. दु; N. inserts उण after कीदिसो. ч G. om. य; B. and R. read यच्वं. ६ अमाल्य om. in G. E; स्खगृहम्र. om. in R; स्व om. in M. For अभि E. has उप; G. has अभिरक्षसि; गृहे रक्षसि H.

[^37]:    १ E．om．च；G．om．विष्णु；K．P．and N．om．गुप्त and P．N．have रि for the डf following；G．has fि for that इ；E．om．इति；for ${ }^{\text {cow }}$ B．has 유ँ；E．लेन．२ ${ }^{\circ}$ यति N．A．After that E．has ननु；छेत्स्य A．P；P．E． G．om．the first मा；P．has एव for एुवम् and G．adds अव after it．₹
     H．quote the whole stanza here omitting इ़ति पूर्वोन्षं पठति．\＆Om． in A；E．has आत्मगतम्；G．E．read next word as फलेन．For संवानिदं B．E．R．M．have संपाडिदं；G．＇पाविअं before से；B．N．G．have मोहाि； E．has शोहद्धि．For से B．and N．have दे़；G．ते；E．किंण；for विकत्थिद्मू A．has ${ }^{\circ}$ ₹थम्，P．₹थनम्，K．थिद्म्．$७$ G．E．N．have तनो before this： （i．E．N．B．and H．have उस्सारणा क्रियते instead of कलकल：．

[^38]:    १ आत्मग. ${ }^{\circ}$ G. E. २ G. E. om. इव before this. For वत्स A. P. M. N. read भन्द, B. K. add तरककृतं विषादेन after this; A. P. M. K read उच्यताम् for उच्यन्ताम् which follows this; ${ }^{\circ}$ भह्द for ${ }^{\circ}$ भट E; for डिद्ञ ${ }^{\circ}$ B. has हिङ्ञ‥ G. डिण्डि ; R. E. डिद्निं; H. हिद्धु; for रोहिताक्ष K. has लोहिं. ₹ ${ }^{\circ}$ मुप $^{\circ}$ for ${ }^{\circ}$ मनु ${ }^{\circ}$ B. E. ४ R. G. M. add इति here. ५ यदाज्ञापयत्युपाध्याय इति B. N; E ; यदाज्ञेति G . ६ om. in E ; हा धिक्षृम् om. in R. II. B. E. G. have उपाध्याय before हा; जन्त for तन्त्र $P$; व्याकुली ${ }^{\circ}$ for आक्रुल ${ }^{\circ} \mathrm{P}$. v P . om. ${ }^{\circ}$ तर ${ }^{\circ}$ after प्रथम. After ${ }^{\circ}$ तरम् B E. N. and H. read अप्रभातायामेव ${ }^{\circ}$; रजन्यामपं; G. has प्रथमतः प्रभातायामेव \&ce. $\epsilon$ सर्वैषाम् C. E. N; सर्वदा $R$; सर्वैषामेव $B$; सथा $K$; सन्तु before पन्थानः $G$. Q कृतमू for अलम् $G ; R$. K. M. om. पइय. $9 \circ$ निघन्ति $N$; गमनं कामं सकामोद्यमा: E .

[^39]:    9 R. and M. read देने before तपों ; व्सुशिधिली ${ }^{\circ}$ for प्राशा ${ }^{\circ}$ B. ₹ G. and E. om. जय; A. P. have जया ${ }^{\circ}$ and M. has घोषण; E. adds ना between ${ }^{\circ}$ दि and साहसा ${ }^{\circ}{ }^{\circ}$ नुमितान्तर्न ${ }^{\circ}$. G. B. N; G. and E. also add नि before वासिपु.; M.om. अपि. ३ सुरङ्नामधिगतेपु B. G. E.; सुर्ञाभिगतेपुु N; A. om. युप्मासु which follows. \& R. reads इह for इव. ५ चन्द्रगुप. ${ }^{\circ}$ N; पीतये for श्रेयसे E. ६ हैडक्बे ${ }^{\circ}$ G.; ${ }^{\circ}$ मिंैैत्य A. M. P. N.; यद्धधग्य ${ }^{\circ}$ G.

[^40]:    9 N. has अभिसृष्ट for अतिसृष्ट; E. किमतिसृष्ट:; G. किमितिसृष्टः; B. किंचातिगृष्ट: In the word following G. B. have पर्वतेश्थर भात्रे; N. पर्वत अ्रान्रे; G. om. पूर्च; E. has ${ }^{\circ}$ श्रुतम्. २ र्दूप्रविभाग G; ${ }^{\circ}$ द्धम्. E. ₹ B. N. E. add अमाल्य before this. ष् आत्म B. E. N. R; G. E. om. चाणक्य; B. N. read धृर्तबडुना. $५$ कथमप्यु ${ }^{\circ}$ R. M.; एकान्ते किमप्युपायान्तरवधमाक ${ }^{\circ}$. G.; ${ }^{\circ}$ नाशज ${ }^{\circ}$ N. G. E. B.; ${ }^{\circ}$ मपय शः R. E; ${ }^{\circ}$ मयशासः B. N. G. ६ परिहारार्थमू for प्रमाष्टुम G. E. N. B.; परिमार्ष्टुम् R; G. has एव for एपा which follows.; E. reads लोकोकिरुपरिता for what follows; N. लोकप्रतिपत्तिरुपचरिता; G. has उपचरिता for उपचिता.; लोकभक्तिरुपचारता H.; R. ou. one ततः.. ७ प्रकाशीकृते B. N.E. The रात्रौं which follows is 0 m . in B. N. which have अर्द्धरात्रे after चन्द्रगुपस्य; G. reads "गुतवेशो. \& B. and H. have च instead of this; N. before it; E. om. it and G. om. किल चके; N. has not वैंरोचने here; B. and N. read हिम before विमल; E. has हिमलमु; गुण for माण B. C. E; गण N; B. E. N. G. have उप for बि after परिक्षे. \& B. has पटु for चित्रपटमय; E. has पद्ट for पट and G . reads परिक्षेपेणोपराचितपह्टमगप्रावरणप्रच्छा .; E. has बाणवार for वारबाण and N. has वारण; G. om. मय and after मुकुट has माणिबद्ध; E. has बन्ध after मुकुट; N. पटबन्ध and B. पटुबन्ध.

[^41]:    9 B. G. E. add अमाल्य before this; G. om. अनुष्टितमू. ₹ B. अपि नाम सरे हतश्यन्द्रगुपहतकः; G. N. अपि सखे हतश्वन्द्दगुपहतकः; E. agrees omitting सखे. इ om. in E. ४ किमिति E. which reads परितुष्ट: after this; B. has. परिं after कथं. ५ R. has चूर्णित for चूर्ण; G. मिश्र for मिश्रित; E. reads विपयोगचूर्णमौप ${ }^{\text {; }}$ B. विषसूर्णमिं. ६ B. G. E. add च after तत्; ${ }^{\circ}$ नस्य; वर्णांन्तरं गमनमुप ${ }^{\circ}$. E; B. and A. have उपगतम् after वर्णांन्तरम्. ט B. E. repeat वृपल; G. has चन्द्रगुपवृपल before this; B. M. R. om. इदम्; E. has न पातब्यं न पातब्यम् before सविषम् and om, all after औषधम्. $<$ om. M. G. Q स खलु वैद्य: before this in B; E. has ततः स खलु वैं; ${ }^{\circ}$ यित उपरतश्र B.; ${ }^{\circ}$ यितश्रोपरतश्र N. E. G. १० Om. E; E. B. read next word as अहह; G. omits it; महाकार्यराशि G. N.; B. has भद्ध and E. सखे before अथ; G. E. om. अथ and M. om. तस्य

[^42]:    g N. E. G. H. om. न्व. ₹ M. R. om. one ततः ३ मानेनापि यदा न \&c. B ; याच्यमानेपि यदा न \&c. E; G. agrees with B. omitting यदा; B. N. have अनेन before अमाल्य. \& B. E. N. G. read ततः for य一ति. ५. G. has सावेगम् ; B. om. it and has स for न. ६ नहि नहि A. P; किंतु after हि E. G; and G. has हृत for गृहीत; B. N. read अमात्य न खलु ह्यापादितः। किंतु \&cc.; B. N. E. insert संयक्य after ${ }^{\circ}$ कलन्रः; G. om. नि in निक्षिप्त:.७ A.M.P. have सखे before this; G. om. तत् and has तु after किम् ; B. N. have ततः किम् and E. has इति after किम् ; B. E. N. insert अनेन before राक्षस . «B. G. N. om. मि; E. reads ${ }^{\circ}$ कव्यं गृहीतस्तेन सपुत्रं ; B. G. N. om. पुत्र; R. M. have it after कलन्र. \& E. has किंवा अन्रान्तरे before this; G. तत: पटाक्षेपेण; B. N. have पटाक्षेपेण after प्रविइय; जअदु जअदु for जेदु B. N; जयदु जयदु $\mathrm{G} . \mathrm{E} ; \mathrm{B} . \mathrm{G}$. have अजो for अमचो after which E . has अमच; B. G. N. अज; सयद ${ }^{\circ}$ for सअड ${ }^{\circ}$ E. 90 भूमीउपविद्डो G.; भूमिमुपहिदो E.; भूमिदुवविट्डो P.; भूमिमुवत्ठिओ M.; भूमिमुवत्थिदो B. N. 19 प्रियंवदक B. N. G. (scored through ); om. in R; E. has सहर्षम् before this.

[^43]:    १ सखे befure this B. N.; गच्छ after this E. which has एनम् for सि-मू. २ यद़ज्ञापयत्यमात्य इति B. E. N. G. ₹ वर्णयेदार्नीं कुसुमपुरकृत्तान्तरों. E. B. N. (r); G. has वृत्तान्त for वृत्त; P. has रोषवृत्तम् ; N. (s) agrees with B. omittivg कुसुमपुर; कुसुमपुरनिवासिनो B. E.N. (r) after क्षमन्ते. ४ प्रकृतिस्था अमाल्यादयः for प्रकृ० E. ५ ननु before this B. E. N. G; यथा ${ }^{\circ}$ om. in N. (s) G; यथाप्रधानम् B. N. (r); यथाप्रकारम् R; for अनुग ${ }^{\circ}$ Ehas आग and C . अवगम्यते. \& P. has तत् for तन्र; B. has कारणमू for $\boldsymbol{x}^{\circ}$; G. also has it in margin scoring off $\boldsymbol{y}^{\circ}$ in text. © G. om. तत्र before this, and A. P. om. अमात्य at the beginning of the speech; B. has कारणम् for प्र; A. M. P. read यत् after this. $<$ R. has चाणक्योपरीति; N. (r) B. पीडितश्नन्द्र गुसेन चाणक्य इति; G. agrees reading कुपित for पीडित; N. (s) कुपितश्रन्द्रगुप्तश्राणक्यस्य; E. agrees and adds इति at the end; B. and E. om. अति further on. ६. G. om. स-त्रम् ; N. (s) B. om. चसम् ; E. ditto adding अतिजितेन्द्रियतया before जित ; N. (r) om. सहमानः; and reads चन्दगुपस्य omitting चस्य further on; आकार for आज्ञा N. (r); N. (r) चित्तपीडामवचिं; B. N. (8) चेतस: पीडामुप ; E. om. all from चेत: to end. $8 \circ$ B. N. G. read अयम् for इत्थम् ; P. has इत्ययम्.

[^44]:    g.B.E. N. G. add आ₹्मगतम here: महाधनान्या for महाहाण्या R. A. P.; M. inserts है between हा and ध; B.E.N.G. read ग्रका शाम् beforeभद; G.om. भ-ताम्; B.E.N.G. om. अस्मद्धचनात् ;G. om. visarga after ${ }^{\circ}$ दास. २ E.rearls परिं after विके and P. om. final इति. इ जं अमचो आणवेदित्ति B. N. E.: Gi has देवो for अमचो and om. त्ति. \& B. N. have स्वगतम् before this. ५. G.E. have इति before this; G. om. नाम; B. E. N. read क्यहतकान् for क्यात्. ६ अथ P.; अथा A.; G. om. सि-तः; B. E. N. om. नः. ง न्तरम P.eA.P. om. इ-र्वे. १ A.adds राक्षसविचारो नाम;P. मुद़ाराक्षसनाम्नि नाटके;M.R.G.E.om. इति.

[^45]:    , Om. B. E. N. G. H. ₹ स्तया P. ₹ A. P. om. visarga here and after क्रियाः; M. R. read बोधाः; N. (s) reads रोध for बोध. \& B. E. N. G. H. मे. ५ तथैव N. (r); माद्यसि for ताक्यसि. B.; मोम्यसि E.

[^46]:    १ जडयति B. G. E : हरयति $\mathrm{N} .(\mathrm{r})$ : दृहय नृ P.; श्रययति H. २ 干.: G. E. ३ परो for तरो A.; परा P. \& वेत्त B. ५ राधा omitting हि E. H.; राज्य for राज M. G. E. ६ भवात्रा A: M. संनुप्यते for सं-ते० ง मूर्गान् E. N. R. ८ क्य. P. E.; नपि E. ९ वार N. (r).

[^47]:    १ B. N. have visarga here and पथम् for पदम् at the end. E. also has पथम् ; P. om. it. २ दढ़त्या M. R.; दत्या A. P. ₹ मुद्${ }^{\circ}$ P. ४ अपि च B.N.; इमां च G. ५ कण्ठात् $G . ६{ }^{\circ}$ नम् $P$.

[^48]:    १ For स-क्य. M. R. read निर्वर्णर्य; A. P. om. नाल्येन; (i. E. have तत् before कथ; G. om. प्र and reads त्तम for त्त; E. aulds एव before कुसुम ; B. N. G. (in margin) add पइयामि after ${ }^{\circ}$ परम्. ₹ B. N. add त्वया after अथ. G. reads मदूच for अस्मदृच. ₹ B. F. N. read देव before this and आघोघितो देवस्याज्या कुसुमपुरे कौसुर्दीमहोत्सव: after किम्. y befure तन् B. E. N. G. have आर्य and after it B. N. have एवम्; R. M. B. N. add परि before गृही ; B. E. N. G. read पौरजनेन for पैंरंः $५$ देव Defore this B. E. N. C; one शा-पम् om. R. E. ६ पृथिन्याम् comes after this in G. E. and शासनमू belure देवस्य M.; स्वलिनुमहिति for स्खलिप्यति B.E.N.G. ७ B. E. N. G. have आर्य वैहीनरे before this; G has यद्योवं तत्किमर्थमम्रवृत्तम् ; E. यद्येवं तक्किमग्रनृत्तकाँ ; अद्या-पुरम् 0 m . in G.; A.P. 0 m . कुसुम; B. E. N. G. add पइयामि। पइय after पुरम्. e दूँतैर M. ९ ‘कान्त G. و० सायम् N. (s); सार्द्दम्र N. (r); पादनम्र for पार्वणं A. M. R.

[^49]:    g B. E. N. G. have देव before this; B. E. N. om. एव; G. om. एतत्; R. M. read तत् for एतत्. २ om. G. E.; B. G. N. have अतः after this; E. has आः. ₹ B. E. N. G. have आर्य before this and अभिधीयताम् for कथय. ४ B. E. N. G. have देव before this. ५ सरोषम् G; B. N. have आर्य after this and G. om. आः. ६ B. N. om. this; B. E. N. G. read अस्माभिर्देवो before विज्ञापयितुं and शाक्यते for शक्यम् (G. has शक्यः). © आर्येण B. N; E. has आर्य before न. द पोर्विषय: E; M. R. om. अपह्दत-यः. Q om. M. R; कोन्यो after जी-मो G. E.; जीवित ${ }^{\circ}$ A. P; जीवतु ${ }^{\circ} \mathrm{E}$; उद्धद्ध० यिष्यति for अतिवर्तैत B. E. N. G. H. go Before this P. A. E. read सक्रोधम्; G. सरोपम्.

[^50]:    १ प्रत्यक्षवत् added before this in B. E. G. N.; राक्षस om. in R. E. M.; रे for it G; G. has विरम्यताम्म twice.; दुर्यंवसितात् B. N. H.; ब्यवसितात् G.; दुरध्यवसितात् E; E. adds क्रतः after this. ₹ तत्रो. B. E. N. G. H. ₹ स्वमसि N. (s); नचैव R. P. \& G. om. visarga. ч om R; after अथवा P; ${ }^{\circ}$ सस्सिन् for ${ }^{\circ}$ मत्र B. E. N. G. ६ om R. ७ नाम B. E. N. G. H.; घ्रतिप्रान्तररेः for प्रविष्टान्तरैः B. N.; पदिष्टन्तरैः H. e उद्युक्ताश्य निं B.; चराः for सपशा: N. (s) E.

[^51]:    १ कुरलो ऐ्ऐेप B. N. E.; लं होष G.; प्रतीप M. R.; देचप्रतीपं H. २ कष्टा. B. G. N.H.; B. E. G. N. H. ad.।नाम। कुनः at the end of this sentence. ₹ मेत्तठ्यम् A. ४ भवन्ति B. E. N. G; fur येस्य M. E read यस्य. ५ दर्शानेन नटनै: N. (r); दर्शानापनयनै: G.; दर्शानोपनयनैः $\mathrm{E} ; \mathrm{H}$. has ${ }^{\circ}$ दर्शानोपलपनै:; P. has सेवार्थम् for पिण्डार्थम्; आयास्यतः B. E N. (r); आपइयतः E.; आदास्यतः G. ६ E. om. अच-च.; R. and M. om. च; ${ }^{\circ}$ माचार्य ${ }^{\circ}$ for ${ }^{\circ}$ मार्य $^{\circ}$ P. G; B. E N. G. add स्य before गृहम्.

[^52]:    g B. E. N. G. have नाब्येन before this. महाराजा ${ }^{\circ}$ for राजा ${ }^{\circ}$ E; G.adds स्य before मात्र ${ }^{\circ}$; गृहभू ${ }^{\circ}$ for विभू ${ }^{\circ}$ B. N; B. E. G. N. have कुतः for तथाहि. ₹ स्तोम B. G.; कूट E.; गुच्छ N. (r); सूप (?) N. (s) ₹ र्विमलित. A. y तत: स्था ${ }^{\circ}$ B. N. (s); R. E. M. N. (s) om. खलु; वृषलो देवः for वृषलोद्य. B. N. G. H.; देवोचृ ${ }^{\circ}$ E; G. E. om. इति. ५ ${ }^{\circ}$ न्तः G. E.; ${ }^{\circ}$ न्य $^{\circ}$ B. N. ६ प्रवाद्दै: M. R; अति for यत् B; कृतिनः for पुरुषाः B. H.

[^53]:    १ तूल E. H. २ किन्द्रवीम् B., किइयंति N. (s); कृष्यती (L.; किशती E. ३ हासश्रीराजहंसा B. E. N. G. H. ४ प्रत्यम्रामेन ${ }^{\circ}$ E.: मन्दा for जिहा H. ५ मात
     "गारम् E. H.

[^54]:    १ B. N. om. एव and R. adds स before गजां; G. om. तावत्; ${ }^{\circ}$ भद्टा: for ${ }^{\circ}$ भट: E.; ${ }^{\circ}$ ध्यक्षो A. २ हिङ्नु ${ }^{\circ}$ B.; डिडि. ${ }^{\circ}$ R.; डिणिड ${ }^{\circ}$ N. G.; डिगिं ${ }^{\circ}$ E.; G. adds एव after देवस्य and B.G.N. H.read गन्धी for संबन्धी in next word; महाराज ${ }^{\circ}$ for महाराजों ${ }^{\circ}$ G.; ${ }^{\circ}$ राजवह्धभो. E. ३ B. E. N. G. om. देव in next word and G. om. देवस्यैव following that; Om. MI. R.; सिंहपालस्य for सिंहबलस्य G. N.; सिंहबलद्त्तस्य B. \& G. has आता before कना ${ }^{\circ}$.; रोहिं B. E. N. ५ ${ }^{\circ}$ गुण ${ }^{\circ}$ for ${ }^{\circ}$ गण ${ }^{\circ}$ E. A. G.; ${ }^{\circ}$ मुख्यतमो for ${ }^{\circ}$ मुख्यो B. N.; मुख्यभूतो $\mathrm{E} . ;$ विनयवर्मेति G; आॅमगतम् before एते B. N. (r); G. om. all from एते to पन्रकम्; E. H. to प्रकाशम्. For दे-र्ये P. has कर्मसु; B. E. N. G. om. आर्य. ६ E. has एव after एतावत्; R. has एव तत् for एतत्; B. N. R. G. read पत्रम् for पत्रकम्; B. E. N. G. read before अथ राजा। आर्य एतेपाम् \&c ; हेतुम् for हेतून् G. E.; for विज्ञातुमिच्छामि B. N. have श्रोतुमिच्छामि; G. has पृच्छामि; A. विज्ञापयितुमिच्छामि. ७ Om. M.; अश्वाध्यक्षराजाध्यक्षौ R. $\epsilon^{\circ}$ दत्तौ $\mathrm{E} \cdot \mathrm{B}$ B. N. have एतौ for following तौ; G. om. खल्डु; B. N. have हि after क्षणे; M. ${ }^{\circ}$ पक्षेणाभियुक्तौ; G. वेक्षणेपु, after which it has अधिका omitting what goes between.

[^55]:    १ बाह्यमर्थ विहूनपि M. R.; बाह्यार्थ विकुर्वन्नपि A.; बा्यार्थमविकुवन्नपि P. for जi-fि; E. om. अपि. For क-तः B. N. read न दुःखसाध्यो भविप्यतील्यतोडपक्रममन्रुपेक्षितः । राजा । तत्किमर्थमिहस्थ एवोपायैर्नोपक्रान्तः। चाण । अथ कथमपक्रान्तो भविप्यति। ननूपायैरेवासौ हृदयेशायः शा हुरिवोन्द्धत्य दूरीकृतः। दूरीकरणस्य चोंक्त प्रयोजनम्; G.and E. agree; G.om. अतो in first speech;both reading अन्नस्थ for इहस्थ in second and E. also reading एवार्य न नोपक्रा ${ }^{\circ}$ for एवोपायैर्नोपक्रा ; both reading कथमनुपकान्तो for अ-न्तो in third speech; E. also reading हृदयशाल्य: for ह्-य: and G. omitting च in चोक्तम्; P. om. कथमपि and शाय: in हृद्दयेशय:. २ वा before विक्य R. G. A. ३ वृपल before this B. E. N. G.; नि before गृद्य ${ }^{\circ}$ B. E. N. G.; P. om. ${ }^{\circ}$ ऋक्य. \& For वह्हानि B. E. N. (. read वा वि; B. E. N. G. read स्व-त्त before यु-त्त् दोपाः for ड़ाप: M. ч मृपमुप A. P. G. ६ B. and N. (r) ${ }^{\circ}$ युक्ता ${ }^{\circ}$. For अपि DI. reads असि, so also H.; A. P. एव. नाइायेत् for घातयेत् B. E. N. ८ नवगज B. N. (r); ${ }^{\circ}$ प्युपा ${ }^{\circ}$ for ${ }^{\circ}$ भ्युपा ${ }^{\circ}$ E.

[^56]:    १ ${ }^{\circ}$ स्भास्पन्द्धि B. E. N. G; R. om. पक्षम. २ न्रूत E; B. E. N. read पुनः for पुरः. ₹ समू for पु B. N. ४ तोदग्रकम्प B. N.; संपातोद़ग्रक ${ }^{\circ}$ E.; तात्र्नक ${ }^{\circ}$ G ; कथमिव for कथमपि R; पादपादः for पाद्यातः E. ५ कृतकम् B. N; (. reads रोषम्; घृषल (अल ?) मुत्तरेण A. R. 11; G. om. one घृपल. ६ वरी ${ }^{\circ}$ B. E. N.; तस्मादिदम् for तदिदं B. E. M; G. om. तत्. ७ निए्कामन् before this M; P. om. च.; B. E. N. G. add प्रत्यक्षaत् after च.; A. P. om. स्वगतम्; E. has आत्मगतमू; A. R. G. om. oue राक्षस. e P. has एव for एप; For भवतः M. R. read ते. B. N. add एव after एप: ${ }^{\circ}$ ड्रुद्दिग्र E. $Q^{\circ}$ तः स्ब ${ }^{\circ}$ B. N. (r) E.; विजेतुम् for सुखेन. (?) MI.

[^57]:    9 ${ }^{\circ}$ योन्कुंद नैं ${ }^{\circ}$ G.; योक्कुनैं B. E. N. H.; ${ }^{\circ}$ योक्तुरें ${ }^{\circ}$ P; B. N. (r) E. om. कार्य. P. adds न after सिद्धि:. २ ए ${ }^{\circ}$ all except B. N.; B. E. N. G. H. om. कार्य. befor सिद्धि. E . om. कुतः, ३ इल्यर्घोंक्तेन E ; G. has नाटयति. \& योग्यों. Ri G. E. ५ तवद्वाक्यान्त ${ }^{\circ}$ E.; सिद्धुगन्ति for तिष्टन्ति P. ६ अमात्य before this B. N.; अयि E.; ममाल्य: for ${ }^{\circ}$ मार्य: B. N. R.; तत् for ततः B. E. N; R. om. all ततः- स्यते; B. N. add पइय after आस्यते. ० प्रस्यन्दु. P.; ${ }^{\circ}$ निद्दललिला:E. ® $^{\circ}$ ममविमु ${ }^{\circ}$ E.; ${ }^{\circ}$ मलिमु ${ }^{\circ}$ B. N. H.

[^58]:    g Om. M. R.; F. om. अ in the next word; सार्द्धम् for सह B. N; E. has सह before सांव. ₹ दे डे E. N; for next word B. has सावके, N. सावका, E. साधके, G. सावको; हगे for अहं E; B. and N. (r) read अहं णिअं गेहं ग . ३ ण कुविं B. E. N; P. reads कुपिते न; E. reads णकुविढ़ो. ४ स्वगतमू before this B. E. N. G; R. reads भयवं; M. R. किअन्तो; E. B. कदन्तो; E reads thus आत्मगतम् । भवन्ते प्रकाशम् योत्तणो \&c. ч M. G. read पलूपं; E. पल्स्स प ; M. also reads कलीअदि; B. E. read परपक्ख प्पमाणीकलेसि; N. agrees readirg करसी for कलेसि•; G. do करेसि.

[^59]:    $9^{\circ}{ }^{\circ} \mathrm{G}$. ；यादो for ${ }^{\circ}$ आदो E ；${ }^{\circ}$ क्ख ${ }^{\circ}$ for ${ }^{\circ}$ क्र $^{\circ} \mathrm{E} ;{ }^{\circ}$ मस्य for ${ }^{\circ}$ माणं $\mathrm{B} . \mathrm{N}$ ． २ संपदानाधिआरे B．N．；संपायणं G. ₹ निभृत्वद्संचारी．B．E．N．；नि．．．चरा． （1．；${ }^{\circ}$ चारो A．P；च added after ${ }^{\circ}$ स्य P．；निभृतपदूसंचारा H．\＆भासुरकः B． N．；निक्खमणमुद्दा ${ }^{\circ}$ for मुद्धा ${ }^{\circ}$ E．पч प R．६ भासुरक before this E．ง तहोति TR．M．；भासु । जं अजो आणवेदित्ति．B．N．厄 ${ }^{\circ}$ विद्धि．B．N．G．；${ }^{\circ}$ सिज्झी R．； धर्मंविद्दी． E ．；सावकाणं for सावगाणं．B．and सावकणं．before धम्म ${ }^{\circ} \mathrm{E}$ ；भोदु for होदु $\mathrm{G} . \mathrm{E}$ ．

[^60]:    १ पत्रम्. B. N. H. ₹ ${ }^{\circ}$ टुना. B. N. ३ भर्तुः A. R. M. B.; ${ }^{\circ}$ पणप्रा ${ }^{\circ}$ for ${ }^{\circ}$ पणं प्रा ${ }^{\circ}$ P. \& B. E. N. G. om. this; P. om. आर्य.; R. G. E. read अलंकरण for अलंकार; ${ }^{\circ}$ मतो for ${ }^{\circ}$ मता B. N. ч B. N. add आर्येण here ; ${ }^{\circ}$ देकं किमिदम् for ${ }^{\circ}$ क्किमिदमेकम् B.N. ६ कष्टम्. E.; A. P. om इदम्. v N. om. द; R. M. read गंगतम. $\ell$ नाति भवती भू. B. E. N. e E. has सबाधपं निर्वर्ण; कधं for कहं E. and G. which also reads श्रच्चभिजाणिस्सं; E. has पचभियाणामि.; P. ${ }^{\circ}$ भिजाणा'; B. N. ${ }^{\circ}$ भिआणिस्सं . $9 \circ$ इमं क्खु B. N.; इदं ता (?) खलु E.; इमं G.; एदं P. which also reads सुग्गिहीं; E. reads ${ }^{\circ}$ नामधेयेण; R. णामहेगेण; $G$ णामधेयेण; ${ }^{\circ}$ ठवदेस ${ }^{\circ}$ for बवदीस R; for पुचवं. B. N. read पूर्व.

[^61]:    १ जदो. IB; for हीरिसेमु E. N. G. read ईिदिसेमु, M. इंतिमे; after which N. G. E. read णिअंण्यु om. it further on; li. P. om. fिओ; B. reads इड़िम्य निमंसे कम्मे णिजु ज्ञरदि; for णिअंत्जा N. G. read णिओजादि; E. णिओंण्ड़ि ( after अद्धिंण . ); M. णिओंद्अआ; R. णिओजइ. २ णं B. E. N; के G.;
     (i. जाविनुकामा ; E. ad is जो after this. ₹ I'. पडिकृल ; M. पडिकलअंद्ध; R. पडिकलयादि; E. पडिकलयस्पादि; (i. पडिकलाड़त्ति; 'रिणों for 'रिणा B. Ň. E. (w):ich reals सूप for बेस ); ₹रणँा G. ४ वज्ज R.; वझ R; for णणुम G. has णगामह; N. णयहम; M. णअह; E. निमां. ५ G. E. um. हाति. ६ परगु G.; गु P. For संजोअ. E. has संयोंजाअ; G. संजांय; P. संजोअ; For उबाअ R. A. read उवाय. For परिवाडिर्यांअ B. परिपाईाधडिद, N. परिवाडिघड्डद, G. वरिपाडिअदिध; E. om. all from मंयोजोअ to अज्जाणक further on; मुग्री for मुही R. ७ णीइ R. G. Fur रिपु B. F.. N. G. read रिं; ${ }^{\circ}$ मणनज़ुआ for मणुज्ञआ B. E.; णवजु N.; जअइ A. N.; जयदि P.

[^62]:    9 B. E. have सकृत ; R. M. स न कृतम्; A. has नकृतके. For कष्टम् B. E. H. read लेखम्; P. G. omit it; N. has जातम् and कर्थ न विभां; E. has विलासयेत्. २ चकारूढा $N$. ₹ तस्मात् after this B. N. \& गते N. y तथा G. ६ मर्कृते चातिघोराम् B. N. ${ }^{\circ}$ मस्मिन् B. N; जातम् for ज्ञातम् before this in E ; for निब्कयम् R. reads निध्क्रियाम्. \& B. N. read इति, P. इति मुदाराक्षसनाटके before this.

[^63]:    9 For चन्द्र...म्. B. E. N. R. read कुदु ${ }^{\circ}$; R. om. one हन्द्वी. For चन्द... द्धी E. reads दच्छी (?); P. has अद्मालिसाणं. For णिचं B. N. read कघं, E. णि; G.E. after वि read जाहं. For चारित्त B.N. have चारित्र, P. चालित्त. २ जजणां विअ B. N.; णोच्छिदं R.; ${ }^{\circ}$ णोविअ G. For मरणं R. has मलणं. For होदि G. has होइ, A. P. भोदि; B. N. पत्तं ति णमो णमो कदन्तस्स; E. has "णंनुप्पणं मोकदन्थतस्स; R. reads किदन्दस्स; G. किवंतस्स. These lines are read in a metrical form by H . thus:-अम्हारिमाण वि जदो णिचंच चारित्त• भگ्रभीरूणं। चोरजणोइद्रमरणं पत्तं ति णमो कदन्तस्स॥ ३ अथवा G. E.; ण om. B. N. For उदासीणे M. has उदाहोणें; for इतरे ${ }^{\circ}$ G. reads इअरें, E. इपरेसु , A. has धु for सु in both places here. P. reads विशेसो. For त्धि B. E. N. G. read अस्थि and they also read तथा for तह. ४ मौहुण B. N. For आमि B. N. P. read आमिसाई; R. M. P. read मलण; P. om. भएण; G. reads भयेण; E. नएनं. For तिणेहिं E. has तिणिहिं, P. तिणंहि. For जीवन्तम् B. E. N. G. M. जीवन्ति. ५ हरेण (?) F.; हन्दुं M. For णिब्बन्धो G. has णिप्टान्धो. \& भाव B. E. N. G; हद्धी before this R; while A. M. have विण्बु ${ }^{\circ}$ before पिअं; B.E.N.G. have कष्ध for कहां; E. has अवन्तरे (?) for भो.

[^64]:    १ करेण om. in B. E. N. G.; जवनिकान्तरेण A.; ज...कांच करेण \&c. P. यवनिका ${ }^{\circ} \mathrm{M}$; च before भो om . P; भो twice B. E. N. which read also विप्णुगुसोभिवादयते. २ आत्मग ${ }^{\circ}$. E.; before इदानीम् B. N. read इदम्; G. E. read it after इदाँ; B. E. N. G. read विशोपणपद्दम्; G. om. प्रकारमम्; B. N. read भो भो after प्रका ${ }^{\circ}$. For चाण्डाल B. E. N. G. H. read श्वपाक; P. has मां not before चा ${ }^{\circ}$ but after दूपितमू. ₹ Om. B. N. For ने...लौ G. has नेमौ श्वपाकौ, B. E. N. नायं श्वपाकः. For दष्ट B. N. H. read दृष्टूर्व, E. पूर्वदृष्ट omitting the following एव. For सि...म B. N. H. read सिद्धार्थकनामा. H. has after सिद्धार्थकनामा राजपुरुपः, 'येन व्याजसौह्दद्युत्पाद्यशाकटदासोऽपि' etc. ४ स...कनामा B. N.; समिद्द्यार्थनामा G. For एव after पुरुप E. has च after which B. N. have ताभ्यामेव सह सौहार्दमुत्पाद्य शकट \&c. y B. E. N. om. लेखम्; B. N. read ${ }^{\circ}$ नेब कपटलेखं मयैव लेखितः; E. H. ${ }^{\circ}$ दरां कपटलेखमजाननेव मयैव लेखितः. ६ आत्मग ${ }^{\circ}$ B. E. N.; सहर्षम् before स्वग ${ }^{\circ}$ M. E.; after it G; प्रत्युपनीतो P; before विकल्प: G. E. add मे.

[^65]:    g For प्रति B. E. N. have अवलोक्य. For अस्मद्व ${ }^{\circ}$ B. N. read मद्व . E. has ${ }^{\circ}{ }^{\circ}{ }^{\circ}$ simply. For प्रमुखा B. N. E. read प्रभृतयः omitting यथा; B. E. N. also read राक्षसविज्ञा ${ }^{\circ}$ for राक्षसेन विज्ञा ${ }^{\circ}$. For पिन्य्य ${ }^{\circ}$ P. seems to read 'पि स्वमेव. B. N. om. final इति. २ देवो M. R.; the whole speech om. E.; परिक्रा ${ }^{\circ} \mathrm{mm}$. in B. N.; ${ }^{\circ}$ वेद़ाति परिं ${ }^{\circ}$ P. ३ B. N. read तिष्ट तावत्। भद्ध भद्र एवमपरमुच्यतां विजयपालो दुर्गपालश्र; E. has अपरमुच्यतां विजयो दुर्गपालः; P. reads अपरं वक्तव्यं दुर्गपाल:; R. om. one तिष्ट and reads दुर्गपाल्य:; R. omराक्षस; B. E. N. read अमाल्यराक्षसस्य गृहीतशस्त्रस्य मील्या देवश्च \&c. ४ A. M. P. read सोयमाज्ञां; R. आज्ञा ; E. om. all from अमाल्य down to this; B. E. N. R. om. य: and स: further on; E. om. श्रेष्टी; B. E. N. read तावत् after एप; For सर्वनगर B. N. H. read सर्वेपु नगरेषु, E. सर्वनगरेषु.

