S.I. $7^{8}$
zep( ()


## ELEMENTS OF HINDU ICONOGRAPHY.

## ELEMENTS

# OF <br> <br> HINDU ICONOGRAPHY 

 <br> <br> HINDU ICONOGRAPHY}

BY<br>T. A. GOPINATHA RAO, M.A.<br>SUPERINTENDENT OF ARCHEOLOGY, TRAVANCORE STATE.

Published under the patronage of the Government of His Highness the Maharaja of Travancore.

## Vol. I-Part II.

THE LAW PRINTING HOUSE MOUNT ROAD :: :: MADRAS<br>1914<br>All Rights Reserved.

## zfe (a)



## ADITYAS AND THE NAVA-GRAHAS.

## ADITYAS AND THE NAVA-GRAHAS.

THE Ādityas are a very ancient class of deities in India, as they are found praised in the Védas. The earliest references to them say that they are seven or eight in number. In the Śatapatha-brāhmana, for instance, they are said to be eight in one place and twelve in another; and in the latter case it is conceived that they correspond to the twelve months of the year. Different accounts are given regarding the origin of the Adityas. The most commonly accepted meaning of their name is that they are all so called because they are the sons of Aditi ; and in the Puranas they are all evidently solar deities. Owing to the existence in Northern India of the Maga-Brāhmaṇas, who in all probability are related to the Mitra-worshipping Magi of Persia and are worshippers of the sun, it is not strange that we meet there temples dedicated exclusively to Sūrya the sun-god. But it is certainly

## HINDU ICONOGRAPHY.

curious to find a temple in the South Indian village of Süryanärkōyil in the Tanjore district dedicated entirely to the worship of the sun-god and the planets, the former being the object of worship as the principal deity and the latter as attendant deities. This village must have evidently received its name from the temple of Sūrya therein built; it is stated in one of the inscriptions found in the temple that it was built in the reign of Kulōttungachōladēva (A. D. 1060-1118) and was called Kulōttungachōla-Mārttāṇ̣ālaya.

The nine planets Sūrya, Chandra, Bhauma, Budha, Śsukra, Bṛihaspati, Śani, Rāhu and Kētu are also worshipped by the Hindus, and their images are generally found in all important Śaiva temples in S. India. They are invariably placed in a separate mandapa having a pediment of about three feet in height ; and no two of them are made to face each other. It is stated by some that the images of the planets are set up in temples in the order in which they are in the zodiacal circle at the time of the construction of the temple. If there is any truth in this statement, these planet-figures may serve as a new means for calculating the probable dates of the construction of the temples wherein they are installed for worship.

## ADITYAS AND THE NAVA-GRAHAS.

Regarding the worship of Sūrya in ancient times in India Mr. Nāgēndranāth Vāsu has collected much valuable information in his Archaeological Survey of Mayūrabhañja. He attempts to prove that the Magas or Scythic Brähmanas were the first to introduce the worship of the Sun into India; and from the references found in Pāli works like the Bambluajāla Sūtta he shows that at the time of Buddha the Maga-Brähmana astrologers were held in disrepute. It is stated in the Blavishyat-purāna, as he says, that Sāmba one of the sons of Śri Kṛishṇa was suffering from leprosy and that he was cured of it by worshipping Sūrya and that some Brāhmanas of the Śākadvipa were worshippers of that deity. The same Puranā relates " that Zārathustra, who acknowledged the superiority of fire, was born of that element. He also used to interpret the Vēda in a perverted way, which led to a quarrel between him and the Magas who worshipped Mitra, the Sun-god." Mr, Nāgēndr'anāth Vāsu adds further-"In the Zend Avesta, the oldest record of the fire-worshippers, Mitra is known as only one of the minor gods. But on the other hand in Mihir Yast, we find a faint reference to the effect that at one time Mitra was worshipped as the highest god. Be that as it may, on a dispute arising between the

## HINDU ICONOGRAPHY.

followers of the Mitra cult and the fire worshippers, those of the Śākadvipa Brāhmaṇas who belonged to the former sect, migrated to India with their families."

The description of Mitra or the Sun-god, as țaken from the Viśvakarma-śilpa, is given by Nāgēndranāth Vāsu in the following words:"His great chariot has one wheel and is drawn by seven horses, he has a lotus in each hand, wears an armour and has a shield over his breast, has beautiful straight hair, is surrounded by a halo of light, has good hair and apparel, is decorated with gold ornaments and jewels, has on his right side the figure of Nikshubhā and on the left that of Rājñi (queen), with all sorts of ornaments and whose hair and necklace are bright. His chariot mentioned above is called by the name of Makaradhvaja. He wears a crown. The figure is surrounded by a halo. Danḍa (Yama) is represented as one-faced and Skanda as having a bright conch-shell. These two figures with the form of man are placed in front. Vārcha on a lotus is placed on a horse. His body is represented as lustrous, and he is the one giver of light to all the worlds. A Sūryamaṇ̣ala is to be made by placing nutmeg and vermillion. He (Mitra) has four hands or only two with jewels adorning them. In both of his hands

## ADITYAS AND THE NAVA-GRAHAS.

there are lotuses. He is seated on a chariot drawn by horses of variegated colour. His two gatekeepers Daṇda (Yama) and Pingala (Agni) have swords in their hands." ${ }^{\prime \prime}$
> * एकचक्षं ससप्रा्वं ससाराथिं महारथम्।

> हस्तद्वयं पद्मधरं कश्चुकश्वर्म्मवक्षसम् ॥ अकुष्चितसुकेशास्तु प्रभामण्डलमाण्डितम्।
> केशावेशसमायुक्तं स्वर्णरत्नविभूषितम् ॥
> निक्षुभा दक्षिणे पारें्वे वामे राज्ञी प्रकीर्त्तिता।
> सर्वाभरणसंयुक्ता केशहाहसमुज्ज्वला।
> एवमुक्तरथस्तस्य मकरध्वज इष्यते।
> मकुटश्शापि दातव्यमन्यत् सर्व समण्डलम् ॥ एकवक्त्राक्कितो दण्डस्कन्दस्तेजोकराम्बुजम् (?)।
> कृतवा तु स्थापयेत् पूर्व्व पुरुषाकृतिरूपिणौ।। हयारूढस्तु (न्तु ?) कुर्वींत पम्मसधं वार्चनामकम् ।
> सदाव्यमानवपुषं सर्व्वलोकैकदी़कम् ॥
> जातिहिद्लुल्यसंस्थाप्य (?) कारयेत् सूर्य्यमण्डलम् ।
> चतुर्वाहुद्द्विंहत्तो वा रेखामणिविभाजना ॥
> द्विहस्तस्थसरोजन्म राबलाश्वरथस्थितः।
> दण्डश्न पिङ्ञलश्चैव द्वारपालौ च खंजिनौ ॥

In the description 'given above, Mr. Nāgendranāth Vāsu treats the word $R \bar{a} j \tilde{n} i$ as meaning a queen. It however appears to be the name of the goddess associated with Sürya. Again, he takes Daṇada to mean Yama; from the description found in the Bhavishyat-purāna it appears to be probable that Daṇḍa is evidently a contraction of Daṇdanāyaka, the

## HINDU ICONOGRAPHY.

In the Bhavishyat-purāna it is stated that Sūrya began to burn the asuras with his heat; the latter thereupon attacked Sūrya. The gods then felt bound to help Sūrya; and with this object in view they placed Skanda on the left of Sūrya and Agni on the right. Since Skanda is the punisher of the wicked in the universe, he is called Daṇḍanäyaka; and from his reddish yellow colour Agni, the god of fire, obtains the name Pingala. The same authority also gives the names of the attendants of Sūrya as Rājña and Srōsha and identifies these with Skanda and Śiva respectively. The names are also derived and explained therein. 'Because Kārtikēya shines always as the commander of the army of the celestials, he is known by the name of Rājña." Such is the explanation of the name Rājña, which is here evidently conceived to be derived from the root raj meaning to shine. The explanation of the name Srōsha is-' The root sur is known to be employed to denote movement, and to this the suffix $s a$ is added. Because he
commander-in-chief of the celestial hosts, and should therefore be understood to refer to Skanda. In the Sanskrit passage of the Bhavishyat-purāna quoted by him, the reading of the latter half of the line beginning with hayärūlhastu appears to be padmastham-vārka-nāmakam.

## ADITYAS AND THE NAVA-GRAHAS.

goes he is known by the alternative appellation of Srausha'. It is worthy of note here that Mr. Nāgēndranāth Vāsu has pointed out that the name of the attendant of the Sun, as known in the Avesta is, Sraoshavareza or simply Srosh sometimes. The same Bhavishyat-purana adds further that the Aśvinidēvatās may also he made to be standing, one on each side of Sūrya, or, on the right of Sūrya, there might be Pingala with an inkbottle and a pen and on the left Daṇ̣i with a danḍa in his hand. The goddesses Rājñī and Nikshubhā are also required to be made to stand on either side of Sūrya. It is said that these two goddesses represent the air and the earth.

In the temple of Sūrya or the Sun-god, Śoma and the other grahas should be, it is said, established in the following manner :-on the east there should be Soma; on the south-east, Bhauma; on the south, Bṛihaspati; on the south-west, Rāhu; on the west, Ślukra; on the north-west, Kētu; on the north, Budha; and on the north-east, Śani. If such should always be the various positions assigned to these planetary deities, the belief, that the Nava-grahas are arranged in temples according to their position in the zodiacal circle at the time of the building of the temple, turns out to be unfounded. The names of the door-keepers

## HINDU ICONOGRAPHY.

at the four gates of the temple of Surya are given thus in the Bhavishyat-purana: those at the first gate are called Dharma and Artha; at the second, Garuḍa and Yama; at the third, Kubēra and Vināyaka ; and at the fourth, Raivata and Diṇḍi. Raivata is said to be a son of Sūrya, while Diṇḍi is said to be Śsiva.

According to the Anizśumadblē̃dāgama and the suprabhēdagama the figure of the sun-god should be sculptured with two hands, each holding a lotus. The hands should be so held up as to cause the fists holding the lotuses reach the level of the shoulders. His head is to be surrounded by a halo (kantimaṇdala) and his person should be adorned with many ornaments ; on his head there should be a karanḍa-makuta and the garment worn by him should be red in colour. He should wear a pair of ruby ear-rings ( Fundalas) and over his chest there should lie a hāra (necklace). He should wear only one cloth and the body should be covered (with a coat) as 'in Northern India'. The fabric of this coat should be so delicate in texture as to make portions of the body visible through it. There should also be a yajñōpavita on his person. The figure of Sūrya should be made to stand on a padma-pitha by itself or should be placed in a hexagonal chariot drawn by seven horses fully

## ADITYAS AND THE NAVA•GRAHAS.

caparisoned. The chariot should have only one wheel and be shown to be driven by the lame Aruna. On the right side of Sürya there should stand Ushā; and on the left, Pratyushā. A second authority mentions four consorts to Sūrya; namely, Rājãi, Suvarṇā, Suvarchasā and Chhāyā, while a third says that one half, taken vertically, of the body of Sūrya should have the shape of a dark complexioned woman, probably indicating that the sun in spite of his being the god of light, is inseparably wedded to night and its darkness.

The Śilparatna states that on each side of Sürya there should be a duārapālaka, named N.aṇạala and Piñgala respectively. According to this same authority the material of which the kirīt a of Sūrya is made should be pushparāga, or ruby.

In sculpturing the image of Āditya attention has to be paid to the instruction that the nose, the forehead, the chest, the knees, the thighs and the neck should all be raised and prominent; the diameter of the halo should be twice the height of the kirita. If the figure be made so as to be one cubit in height it would be a saumyamūrti, that is, a handsome, gentle figure; if it be of two cubits, it would be productive of wealth; if of three or four cubits, it would bestow happiness and prosperity.

## HINDU ICONOGRAPHY.

The following is another description of Sūrya based upon the Matsya-purāna. According to this authority, the figure of Sūrya should have a fine moustache and should be dressed as men are in North India. Sūrya should have four arms, a lustrous body of red colour covered with a coat. He should be decked with all appropriate ornaments. In the right and left hands he should hold the sunbeams as the bridles and should wear round his waist a girdle named Pāṇiyāinga.* He should be wearing a garland made up of all kinds of flowers, and should also wear anklets. On the left of Sūrya there should be the good-looking

[^0]
## ADITYAS AND THE NAVA.GRAHAS.

figure of Daṇḍa, and on the right the dark coloured figure of Pingala, both dressed in the North Indian fashion ; and two of the hands of Sūrya should be placed upon the heads of these two figures. Pingala should be shown as carrying in his hands a palm leaf and a stile. When two of the hands of Sürya are not placed upon the heads of Daṇda and Pingala, they should carry a shield and a śüla. The device on the banner of Surya is the lion; and the banner should be placed on the left of Sūrya. It is also stated that Rēvanta, Yama and two Manus, all of whom are understood to be the sons of Sūrya, should be standing two on each side of Sūrya. Or, as he is the lord of the planets, he might be surrounded by the planets.

As we have already seen the Adityas are twelve in number; and each of them is said to preside over a month of the year. Their names are given variously in various works; and a good many of them agree in naming them in order as Dhātri, Mitra, Aryaman, Rudra, Varuṇa, Sūrya, Bhaga, Vivasvān, Pūshan, Savitri, Tvashṭri, and Vishṇu. The image of each of these twelve Adityas is described in the Viśvakiāma-śāstra; and the description in so far as it relates to their hands and the objects to be carried in them, may

## HINDU ICONOGRAPHY.

conveniently be summarised in the form of a table thus :-

| No. | Names of the Adityas. | Back Right Hand. | Back Left Hand. | Front Left Hand. | Front Right Hand. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Dhātṛi | Lotus garland | Kamaṇdalu | Lotus | Lotus |
| 2 | Mitra | Söma | Súla | Do. | Do. |
| 3 | Aryaman | Chakra | Kaumōdaki | Do. | Do. |
| 4 | Rudra | Akshamālā | Chakra | Do. | Do. |
| 5 | Varuṇa | Chakra | Pāśa | Do. | Do. |
| 6 | Sürya | Kamaņ̣̣alu | Akshamālā | Do. | Do. |
| 7 | Bhaga | Súla | Chakra | Do. | Do. |
| 8 | Vivasvān | Súla | Garland | Do. | Do. |
| 9 | Pūshan | Lotus | Lotus | Do. | Do. |
| 10 | Savitri | Gadā | Chakra | Do. | Do. |
| 11 | Tvashțri | Sruk | Hōmajakalika(?) | Do. | Do. |
| 12 | Vishṇu | Cbakra | Lotus | Do. | Do. |

Of these, Mitra, it is said, should have three eyes; Rudra is considered to be an important Aditya. Pūshan is required to be sculptured beautifully; he is declared to be the destroyer of all sins. Savitri is the Aditya who is capable of fulfilling the wishes of his devotees and bestowing

## PLATE LXXXYII.



Sūrya: Stone: Mēlchēri.
[To face page 311.]

## ADITYAS AND THE NAVA.GRAHAS.

boons on them. Of all the Adityas the most lustrous one is Vishṇu. It cannot fail to be interesting to note here that the names of some of the Adityas according to the Indian Āryas are the same as those according to Iranian A$r y a s: ~ t h e ~$ Mitra, Aryaman and Bhaga of the Hindus are identical with the Mithra, Airyaman and Baga or Bagho of the Parsis.

The photographs of some of the images of Sūrya or the Sun-god may be seen reproduced here on Pls. LXXXVI to XCIV. It may be seen that there are two varieties among these images, namely, the North Indian and the South Indian. Each of these possesses very marked peculiarities which are easy of recognition. The South Indian figures of Sūrya have, as a rule, their hands lifted up as high as the shoulders, and are made to hold lotus flowers which are only half blossomed; the images have invariably the udarabandha, and their legs and feet are always left bare. The North Indian images, on the other hand, have generally their hands at the natural level of the hips or the elbows, and are made to carry fullblown lotuses which rise up to the level of the shoulders, and their foreleys have coverings resembling modern socks more or less in appearance and the feet are protected with a pair of footwear

## HINDU ICONOGRAPHY.

resembling boots. The udara-bandha is not found in the northern variety of the images of the Sungod, but there is a thin cloth or a sort of coat of mail shown as being worn on the body. The South Indian images are as often with the seven horses and their driver Aruṇa as not; those which belong to the extreme south of South India, to such parts as the Tamil districts of the Madras Presidency, do not possess any attendant deities like Daṇḍa, Pingala and the goddesses. The images of the Sun-god as found in the Karnātadēsa and the Southern Mahratta country, corresponding roughly to the ancient Chālukya and Hoysala kingdoms, have invariably two goddesses sculptured one on each side of Sūrya. The common features of both Southern and Northern varieties of Sūrya are that the head is in all cases adorned with a kirita surrounded by a circular halo or prabhāmandala, and that in several instances the characteristic seven horses and their driver Aruṇa are not missing.

The image of Sūrya on Pl. LXXXVI appears to be the oldest among those whose illustrations are published here. It belongs to the Paraśurāmēśvara temple at Guḍimallam in the Madras Presidency. It has its hands lifted up to the level of the shoulders, and from the features of the face

PLA'TE LXXXYI.


Sürya: Stone: Guḍimallam.

(Fig. 1.) Sūrya: Bronze:
Madras Museum.
[To face page 313.]

## ADITYAS AND THE NAVA-GRAHAS.

and the peculiarities of the modelling in general this image may well be taken to belong to a period anterior to the seventh century A. D. The image whose drawing is reproduced on Pl. LXXXVIII is found in the Śiva temple at Mēlchēri near Kāvēripākkam and belongs to the later Pallava period (A. D. 800). Here Sūrya may be seen standing upon a flat seat under which are worked out the seven horses and the driver Aruṇa. Fig. 2, Pl. LXXXVIII is a fine piece of sculpture found in Ellora. In this Sūrya is seen standing within a chariot drawn by the seven horses driven by Aruṇa. As in the case of all South Indian images of this god the hands of Sūrya are, in this instance also, lifted up to the level of the shoulders and carry each a lotus flower. On the right and left of Sūrya are Ushā and Pratyushā driving away the darkness before them with their bows and arrows. The chariot of Sūrya has here two wheels instead of only one as required by the Sanskrit authorities. This sculpture may be assigned to the eighth century. Of about the same time is the seated figure of Surya whose photograph is reproduced on Pl. LXXXIX. In this sculpture Sūrya is seated cross-legged in his chariot drawn by seven horses driven by Aruṇa. Around him are to be seen the figures of the goddesses Rājñi, Suvarṇā, Suvarchasā and

## HINDU ICONOGRAPHY.

Chhāyā, as also the figures of Dandea and Pingala. The photographs reproduced on Pl . XC are interesting and represent the North Indian type of the image of the sun-god. The images of Sürya illustrated by them wear a curiously shaped Firitamaluteta with a flat top, and have the characteristic round face associated with North Indian sculptures. Their hands are placed at the level of the hip and a lotus with a long stalk is held in each of them, the flower itself being at the level of the shoulders.
 are scen on the extreme right and left of Sūrya, while nearer him on either side are Daṇda and Pingala. In fig. 1, the Aśvinī-dēvatās with horsefaces are shown seated in small niches specially provided for them, whereas in fig. 2, the figures of Ushä and Pratyushā are seen as if engaged in chasing darkness with their bows and arrows. Below these are seen the somewhat damaged figures of the goddesses Rājñi and Nikshubhā ; and immediately below the feet of Sürya are worked out the seven horses of the Sun-god's chariot. The images of Sūrya in figs. 1 and 2 on this plate have a broad belt round their waist which is perhaps the avyanga or alyyanga mentioned in the Bhavishyat-purana. Fig. 3 contains the central image of Sūrya and surrounding it are

PLATE LXXXIX.


Seated Sūrya: Stone: Chitorgarh: Marwar.

PLATE XC,


> (Fig. 3.)

[To face page 314.]


Sūrya: Stone: Havēri, Dharwar District.

## ADITYAS AND THE NAVA-GRAHAS.

the images of Danḍa and Pingala and the horsc-faced Aśvinī-dēvatās, as also Ushā and Pratyushā: the latter are as usual chasing away darkness with their bows and arrows, and are sculptured near the käntimandala of Sürya. The body of Sürya is shown as covered with a thin fabric through which the body of Sürya is clearly visible. The alyyanga in this figure is not a broad band but a narrow belt encircling the waist. The three figures on this plate are seen wearing socks and boots. The photographs reproduced on Pls. XCI and XCII are of Sūrya of the South Indian varicty belonging to the Chālukya-Hoysala country. The hands of Sūrya in these cases are lifted up to the level of the shoulders and are found to carry half-blown lotuses. There are the udara-bandha and the alyyainga, but no sort of footwear. In Pl. XCI the goddesses Rājũi and Nikshubhī are workcd out as standing one on each side of Sürya with a chāmara in their hands. In Pl. XCII the goddesses Ushā and Pratyushā are, as usual, driving away darkness with bows and arrows. Besides these, a number of small figures are carved probably to represent Daṇda and Pingala and others. On the top-most tier of the sculpture stand five figures resembling boys; these are perhaps the rishis Sanaka and others. In the tier below this first one

## HINDU ICONOGRAPHY.

are a sct of musicians playing upon different musical instruments. In Pls. XCI and XCII are the seven horses, but in the latter alone is the figure of Aruṇa shown. Fig. 1, Pl. XCIII and figs. 1 and 2 on Pl. XCIV also belong to the South Indian variety of Sūrya and to the 'Tamil country. In these the absence of the attendant deities may be noticed ; these images, exccpting fig. 1, Pl. XCIV, wear udara-bandlia and alyyanga; the figures of the seven horses carved below the scat of Sürya are not seen in the remaining images. Fig. 1, Pl. LXXXVIII is the reproduction of the photograph of a bronze statuette of Sūrya preserved in the Nadras Museum. In this, Sūrya is seen scated upon a chariot having a single wheel drawn by seven horses and driven by Aruṇa. This figure is encircled by a prabhāvali. The goddesses Rājñi waving a chāmara and Nikshubhā with what appears to be an umbrella are seen standing on either side of Sürya. Fig. 2 on the same plate is a picce of sculpture belonging to the modern Bombay school. It is carved in marble; Sūrya is here shown with four hands carrying a lotus each in the back hands and the akshamāta and the kamandalu in the front ones, and seated upon a chariot drawn by seven horses driven by Aruṇa. Fig. 2, Pl. XCIII belongs to the North Indian


Sūrya: Stone: Nuggebal!i.


[To face page 316.]


Tōraṇa of a Sūrya Temple: Stone: Junagarh Museum,

## ADITYAS AND THE NAVA-GRAHAS.

variety; the figure of Sūrya has a face belonging to the pān typc. Strangely enough it is scen holding the hands as high as its shoulders and the lotuses carried in them are at the higher level than the shoulders. Near the legs of the image of Sūrya are those of Daṇḍa and Pingala and the goddesses Rājñ̄i and Nikshubhā and one other between the legs of Sūrya; it is difficult to sily whom this figure is meant to represent. Fig. 1, Pl. XCIV belongs to the Hoysala country; the image of Sūrya has in this instance four hands, in the front two of which are the lotuses and the back ones are seen carrying the chalira and the śainklua. The seven horses and Aruṇa are sculptured below the foot of Sürya. Pl. XCV represents the tōrana or gateway of a Sūrya temple. On the columns and the archway of this torana are sculptured the figures of eleven Adityas, which together with the one in the central shrine make up the usual number of twelve A$d i t y a s . ~ S o m e ~ o f ~ t h e ~ A d i t y a s ~ h a v e ~ t w o, ~$ others four goddesses attending upon thom; each one is enshrined in a small fane and are seen carrying lotuses in their hands. All except the central figure on the archway are standing ; the central figure is seated in a chariot to which are yoked the seven horses characteristic of Sürya. In the niches below the two Adityas on either side of

## HINDU ICONOGRAPHY.

the central onc are some figures whose signiticance is not known.

## The Eight other Grahas.

In Hindu astronomy as well as astrology, the sun, the moon, the five planets-Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn, and also the ascending and the descending nodes of the moon, called Rāhu and Kētu, constitute the well known nava-grahas or nine grahas. It has been stated that all these are worshipped in certain Hindu temples, where there are special inages installed in representation of them. The sun is the chief of the grahas, and the description of the sun-god and of his images has therefore been given first in some fulness. The other eigbt grahas are now taken up for consideration.

Chandra or the moon is also known as Soma. His figure according to the Ams'u-

## Chandra or the Moon.

 madbhēdāgama nay be represented either as standing or sitting. In the latter case, the seat, upon which he is to sit, should be a simhäsana. The colour of Chandra should be perfectly white and his head should be surrounded by a balo or prablıänandala. He should also be adorned with various ornaments and a garland composed of all sorts of flowers, and
## ADITYAS AND THE NAVA-GRAHAS.

should be clothed in white garments. He should have two hands, each of which should hold a white water-lily (kumuda). On his chest there should be shown a golden yajã̄̄pavīta and his countenance should be beautiful and possess a peaceful look. The Śilparatina requires that the figure of Chandra should be shown as seated in a chariot drawn by ten horses, that this deity should hold a gada in the right hand and that the left should be held in the varada pose. The Matsya-purana agrees with the Śilparatna in stating that Chandra should be seated in a chariot to which ten horses are yoked, and adds that on the right and left of Chandra there should be the goddesses Kānti and Sōbhā, and that the lion banner of this god should also be placed on his left. The Pürva-liārañagama gives the name of the only goddess, who is to be by the side of Chandra as Rōbiṇi.

Diflerent authorities give different descriptions Bhauma or Mars. of the figure of Bhauma. Some say that it should be seated upon a goat, some upon a simhīsana, and some again in a golden chariot drawn by eight horses. The colour of the image of this planetary deity should be red like the fire ; it should have four arms; one of the right hands should be in the abluaya or the rarada pose, while the other should carry the

## HINDU ICONOGRAPHY.

weapon śaliti. In the left hands, the gada and the suãla should be held. It should be adorned with garlands of red colour, and should be clothed in red garments.

Budha is'sometimes known as Grahapati and is said to be the son of Chandra.

Budha or Mercury. His image should be seated upon a lion and should be adorned with garlands of yellow flowers and ornaments of gold. The colour of the body of Budha should be the yellow of the karnikiara flower, and that of his garments should be also yellow. Budha should have four arms; one of the right hands should be in the varada pose, and the other three hands should carry the weapons known as lihadga, likētalia and gadã. The Vishụudharmōttara, however, states that the image of Budha should resemble that of Vishṇu and be seated in a chariot resembling that of Bhauma.

The two planetary deities Bṛihaspati and Sukra should each be represented

Brihaspati or Jupiter and Sukra or Venus. with four arms ; one of the hands should be in the vararla pose and the remaining three hands should carry the liamand̦alu, the akshamāa $\bar{a}$, and a rlanḍa. The colour of Brihaspati is golden yellow. According to the Vishnudharmōttara, however, Bṛihaspati should

## ADITYAS AND THE NAVA.GRAHAS.

have only two arms, and in his two hands he should carry a pustatia and the alishamālà. He should be adorned with all suitable ornaments and also clothed in yellow garments. The same authority says that Sukra, the son of Bhrigu, should be of white complexion, should have only two arms ; in his two hands he should carry a nidlii (treasure?) and a pustaka (book), and should be seated in a silver chariot drawn by eight horses. The colour of his clothings also should be white.

The complexion of Śanaischara and also the colour of his garments should be

> Sanaischara or black. He should be small in Saturn. stature and somewhat lame in one leg. He should have two arms ; in the right hand he should hold a danda, and the left should be in the varada pose. This is according to the Amśumadbhēdãgama; but the Vishnudharmōttara requires that there should be the danda in the one hand and the akshamãla in the other. The former authority prescribes the padma-putha as the seat appropriate for Śanaischara, while the latter prescribes an iron chariot drawn by eight horses.

The figure of Rāhu should, according to the Silparatna, be seated upon a simhāsana, while according to the Vishnudharmōttara, a silver chariot drawn by

## HINDU ICONOGRAPHY.

eight horses has to be his seat. According to the first of these authorities, Rāhu should possess four arms, one of his hands should be in the varada pose and the remaining three should carry the kihadga, lihētaka and sūla. But according to the second authority, Rāhu should have only two hands, in the right of which there should be a book and a woollen blanket while the left hand should carry nothing at all.

Kētu is to be of dark colour and should have two arms, one of his hands is to be in the ablaya pose and the other should carry a gadā. He should be mounted upon a kite. The Tiśvakarma-Śilpa states that Kētu should resemble Bhauma in all respects, but that his chariot should be drawn by ten horses.

The Rūpamandana gives a summary of the description of the colours, weapons and emblems and vehicles and seats of the nine grahas, which may be tabularly presented thus:-

| Name of the deity. | Colour. | Weapons eto. |  | Seat and Vebicle. |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Right hand. | Left hand. |  |  |
| Sürya | White | Padma | Padma | Chariot with seven horses |  |
| Sōma | Do. | Kumuda | Kumuda | Chariot with ten horses |  |

- 

PLATE XCYI.


Sürya.

[To face page 323.]

ADITYAS AND THE NAVA-GRAHAS.

| Name of the deity. | Colour. | Weapons etc. |  | Seat and Vehiole |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Right hand. | Loft hand, |  |  |
| Bhauma | Red. | Daṇạa | Kamaṇalalu | A goat |  |
| Budha | Yellow | Hands in y | ōga-mudrā | Sarpäsana |  |
| Guru | Do. | Aksbamālā | Kamaṇalu | Hamsa | \% |
| Sukra | Whito | Do. | Do. | A frog | 8 |
| Śani | Black | Danạa | Do. |  | 亏 ' |
| Rāhu | Smokecolour |  |  | A sacrificia pit (kuñda) |  |
| Kētu | Do. | Arms folde añjali att | d as in the tude. | The lower por tion of th body of Rāh should that of suake. |  |

Pl. XCVI contains the reproductions of the photographs of the bronze images of the Navagrahas to be found in the Sūrya temple at Sūryanārkōyil in the Tanjore district. The central shrine of this temple, which faces the west, is dedicated to Sūrya, the sun-god; near the image of the Sun-god are also placed those of Viśvēśvara and his consort Viśālākshī. The figure of Brihaspati is set up in front of the central and those of the other grahas in small shrines constructed round the central shrine.

DEVI.

41

## DEVI.

GOD, according to Hindu philosophy and theoI logy, may be viewed as being either with or without attributes, that is, as saguna or nirguna In the former case God is spoken of as He or She, and in the latter case as It. In the saguna form of worship, which is prescribed for all common people, the Vaishṇavas worship him as Vishṇu and the Śaivas as Śiva. Those Hindus who worship the Supreme deity exclusively as a female principle are called Śāktas. The classification of Hindu worshippers into Vaishṇavas and Śaivas on the one hand and Śaktas on the other is not, however, exclusively rigid or inviolable, in as much as Vaishṇavas and Śaivas also worship the Dēvi in the form of Lakshmī and Pārvatī, although the supreme place of honour is reserved for the male Dēva, that is, for Vishṇu or Śiva as the case may be. Here the Dēri comes only next to the Dēva. But the Sāktas make the Dēvi supreme deity and assert

## HINDU ICONOGRAPHY.

that without the co-operation of this goddess the absolute Brahman of itself can achieve nothing. This Śakti may be conceived to be the personification of universal energy in the abstract. She resides in the macrocosm as well as in the miorocosm. The discovery and development of Śakti or psychic energy in man is the aim of the Mantra-śästras. The Śakti which resides in man, and the development of which is one of the aims of the Yōga-śãstra, is called the Kundalini Śakti. The place where it resides is called the Mūlādhāra, and is understood to be at the lower extremity of the spinal cord. By a successful development and working of this Śakti at the M $\bar{u} l \bar{a} d h a \bar{a} a$, even the attainment of $m \bar{o} k s h a$ or the liberation of the soul is believed to become possible. In the ordinary condition the Kundalini $\dot{S} a k t i$ is latent and sleeps quitely at the M̄̄̄̄̄तhära. The yōgic aspirant may first awaken the sleeping faculty in two ways, that is, either by means of the prānāyāma or by means of mantras. Of these the former process consists in the regulation and the holding of the breath for certain definite periods of time. This is the course advocated in works on the Yōga śāstra. The second process requires the aspirant to be initiated in certain mantras or incantations which he has to repeat a fixed number

## DEVI.

of times at certain hours of the day, keeping all the while before his mental vision the image of the deity associated with the mantra. When thus roused up, the Kundalini ascends from the $M \bar{u} l \bar{a}-$ dhiàra to the next higher centre the Svädhishthāna: thence to the centres Manipūra and Anähata in the latter of which this psychic śaliti is transform. ed into sound ; then to the centre Viśuddhi where it becomes sattvic ; and then at last to the centre $\bar{A} j \tilde{n} \bar{a}$ where the saliti becomes manifest in the form of a flash of light. By repeatedly practising the process of holding the breath and controlling it, as laid down in the Yōga śastras, one may be enabled to enjoy this divine light perpetually, and thus be in union with Divinity itself. The practice of holding the breath and controlling it for the purpose of rousing the Kundalini saliti possibly brings into active play some latent power residing in the several parts of the spinal cord of the human being, which has not been as yet examined by Western Science.

The effects produced in each of the six centres mentioned above are often depicted diagramatically ; and the diagrams may convey to the initiates some concrete idea of the internal psychic results attained by the practice of yōgic breath control and mental concentration. These diagrams

## HINDU ICONOGRAPHY.

are called by the names of Chakras and Yantras. A chakra is defined in the Tantras as a figure consisting of angles and petal-like parts ; that which consists of angles alone is called a yantra. The yantras generally consist of triangles cutting each other or straight lines crossing each other so as to produce a number of rectangular spaces and terminating in trident-like projections. Certain letters called büjāksharas or seed-letters are associated with these chalras and yantras, and are written down invariably in specified parts thereof. The būjāksharas may be imagined to be something like code words, whose significance is known only to the initiates. The worship of yantras is common throughout India; perhaps the most important of these yantras is the Śrichakra. It generally consists of forty-three triangles interestingly arranged in a plane and may also be produced in three other different forms called Mēru, Kailāsa and Bhū. The Mēru is the same as the plane Srichatira in plan; but the various triangles, surrounding the innermost one, are piled one over another in different planes so that the whole becomes shaped into the form of a pyramid. The topmost layer of the Mēru contains a circle called the bindu. If associated with the eight mātrikia deities the Mēru becomes the Kailäsa; and with the

PLATE XCYII.


Śríchakra.


Sríchakara: On metal Pletī : Srīngāri Maṭha.

Vāsinū deities it becomes the Bhū. The Ŝruti or Vēdic revelation itself supports the worship of yantras (vide, Taitt. Āran.). The drawing of the famous yantra known as the Śrichakra is given herein : the lettering of the spaces is also shown in the photograph reproduced below; with an ordinary reading lens, the letters of the Dēvanāgari alphabet may be seen engraved in various parts on this mystic figure.* This and other yantras are generally engraved on some metallic plate, preferably one of gold ; silver and copper also are of ten enough employed. The Śrchchara engraved on metallic plates is au object of worship. In South Indian temples of the medieval and later periods,

[^1]there are shrines called by the name of Śsaliti-p $\bar{\imath} t h \bar{a}-$ layas, in which there is a pethla or smaller altar very much resembling the common bali-pittha whereon the oblations of formal worship are usually offered in temples. It is said that these pithas associated with the ŚSkiti-pīthālayas contain inside them the plate on which the Srichakra is engraved. Regular $p \bar{u} j \bar{a}$ is offered to the ŚSkiti-p $\bar{t} t h a$ at least twice a day. In as much as this is thus an object of worship, it has been treated in this work as an icon.

The other yantras are engraved upon thin gold, silver or copper plates, which are rolled into a cylinder and then put into a golden or other metallic case so that they may be worn on the body of person with a view to avoid diseases, possession by devils, and other such evils, which, it is supposed, they have the power to ward off. Occasional worship is also offered to this case containing the magical yantra, and the wearer's faith in its efficacy may well effect cures in many cases.

The goddess Dēvi is worshipped in many forms. She is variously named sometimes according to her imagined age ; thus, when she is worshipped as an year old baby, she is known by the name of Sandhyā; if she is conceived to be two years

DEVI.
old, she is called Sarasvati ; if of seven years of age, Chaṇđ̣ikā; if of eight years of age, Sāmbhavi; if of nine years of age, Durgā or Bālā ; of ten years of age, Gauri ; of thirteen, Mahālakshmi ; and of sixteen, Lalitā. Sometimes she is named in recognition of one or other of her heroic achievements; for instance, she is called Mahishāsuramarddani in consequence of her having destroyed the Mahishāsura. There are special forms of images corresponding to these various ways of conceiving the goddess Dēvi. In the Dēvimāhātmya found in the Mārkandēya-puràna, the Dēvi hersclf is made to say "In the Vaivasvatamanvantara, at the end of the Dvāpara-yuga and the beginning of the Kali-yuga, a new set of asuras called by the names Surnbha and Niśumbha, would be born; and then I shall also be born as Nandā to the cow-herd Nanda-gōpāla, and shall take up the Vindhya mountain as my abode. Thereafter, at the end of the Dvāparayuga, I shall kill the asuras born in the family of Viprachitta and eat them up; then my teeth, hair, body and weapons will all become red with their blood and for that reason they will call me in the world as Rakta-Chāmuṇda. Then there would occur a famine of a hundred years' duration in the world, when there would not be available in it

## HINDU ICONOGRAPHY.

even a drop of water. In response to the prayers of the Munis I shall at that time come out of the body of Pārvati with a hundred eyes; and then people would call me by the name of Satākshi. In the fortieth yuga of the Vaivasvata-manvantara I shall protect all the beings in the world with such vegetables as are necessary for the maintenance of life and relieve them from the famine. People would then call me Śākambhari. In this form of mine I shall kill an asura named Durgama, and shall thenceforth be known as Durgādēvi. I shall then proceed to the Himalayas and assume the terrific form of Bhimā. There will then appear an asura by name Aruṇa; and in the sixtieth yuga I shall, with the aid of a swarm of wasps (bhramaras), attack him and kill him. I shall, for this reason, be called Bhrāınari'". In this way the Mārkandèya-purana gives the clue to some of the names of Dēvi, indicating that they often depend upon the achievements that are attributed to her.

Regarding the supremacy of Dēvì as a deity and her position as the source of all divine as well as cosmic evolution, it is worth quoting from the same authority. It is said in the Mārliandēya-purāna-" The Gupta-rūpi Dēvi, that is, the Dēvi who is unmanifested, takes the three forms of Lakshmí, Mahākāḷi and Sarasvatí, representing the

## DEVI.

Rājasa, the Sāttvika and the Tāmasa attributes or gunas of pralyiti. She is also known in various other ways; for instance, at the time of srishți ol creation, she is Mahākā! exercising control over Brahmà and bringing the world into existence; at the time of the pralaya or universal destruction, she is Mahāmārī ; as giver of wealth and prosperity she is Lakshmi and as destroyer of wealth and prosperity Alakshmì or Jyēshṭhādēvī."
"During the time of creation, she assumes the form of a dark coloured woman under various names, such as Mahāmāyā, Mahākāḷi, Mahāmārī, Kshudhā, Tṛishā, Nidrā, Trishṇā, Ēkavīrā, Kālarātri and Duratyayā. In obedience to the command of the supreme goddess Mahālakshmī, she divides herself into two portions, a male portion known by the names of Nilakanṭha, Raktabāhu, Śvētāñga, Chandraśēkhara, Rudra, Śankara, Sthāṇu, and Trilōchana, and a female portion of white colour known as Vidyā, Bhāshā, Svara, Akshara, and Kāmadhēnu. Similarly, the Sattva form, of moon-like splendour, possessed of alishamàlà, ainlilśa, viña and pustaka, is also generated by Mahālakshmí, the supreme goddess ; this aspect of the goddess is known by the names of Mahāvidyā, Mahāvāṇi, Bhāratī, Vāk, Sarasvatí, Āryā, Brāhmī, Kāmadhēnu, Vēdagarbhā, Dhī and

Íśvari. She also gives rise to a male and a female form by the command of the supreme Dēvi; the male form produced out of this aspect of the goddess is the black coloured deity known as Vishṇu, Kṛishṇa, Hṛishīkēśa, Vāsudēva and Janārddana; and the female is the fair coloured goddess known as Umā, Gaurí, Satī, Chaṇḍi, Sundarī, Subhagā and Śivā. The Rājasa form of the supreme Mahālakshmi is simply called Lakshmi. She carries a mātuluinga (pomegranate) fruit, the gada, the pātra (vessel) and the lihētaka, and has a chihna or mark consisting of the inale and female signs (Linga). Hers is the colour of molten gold. She has also divided herself into male and female parts; the former is known as Hiranyagarbha, Brahman, Vidhi, Viriñcha and Dhātā and the latter is called Śrī, Padmā, Kamalā, and Lakshmī. And the mother of the universe, Mahālakshmi, ordered Brahman to take Sarasvati as his consort. The great Brahmānda was born by their union. Rudra, that is, Siva married Gauri, and they both broke open the 'egg of gold'. Lakshmi became herself the consort of Vishṇu and they both afforded protection to the universe. From Māyā the whole lot of created beings came into existence." Thus, according to the Dēvimāhātmya,all the gods and goddesses mentioned above are but manifestations
of the one single Supreme Being Mahālakshmí and should not be understood to be separate individual deities."

The evolution of the various cosmic gods and goddesses from the supreme Goddess Mahālakshmi, as given in the Dēvïmãhātmya of the Mārkandēyapurana, is shown below in a tabular form :-


It may be seen from the above table that all the manifestations of divine power are here conceived to flow from Mahălakshmí, who is looked upon in the Mārkandèya-purāna as the Supreme source of all power. This Dēvi is indeed at the basis of the worship of Śakti; and hence, as proceeding out of the supreme Dēvi, all the minor Dēvis are described in this chapter irrespective of whether they belong to the Śaiva or the Vaishṇava cult. They are, however, for the purposes of description, grouped according to the cult to which they belong, as certain convenience is gained by so doing.

## HINDU ICONOGRAPHY.

It was pointed out already that $D \overline{\mathrm{e}} \mathrm{Vi}$ is wor-

General features of the images of the Devi. shipped independently as the Supreme Deity under the name of Śakti in Śāktism, and that she is also worshipped in association with Siva in Śaivism and Vishṇu in Vaishṇavism. It has to be noted, however, that Śāktism is often considered to be more akin to Śaivism than to Vaishṇavism. Hence the characteristics of the Dēvi as an independent goddess and her Purānic associations may be noticed to have somewhat marked relations to the cult of Śiva-worship; and the study of Dēvi-icons confirms this view. The ordinary or common form of the image of the Dēvi as the consort of Siva is given in the Uttara-kämikāgama. There it is described as having four arms and three eyes and a pacific countenance. It should wear on the head a karanda-makuta and be clad in silk garments. In two of the hands the pāśa and the aìkuśa should be carried, while the remaining two are to be held in the varada and the abhaya poses.

If the image of the Dēvì is such as is made to stand by the side of the image of her consort, then it generally has only two hands; one of these is made to hold a lotus or is kept in the kataka pose, evidently to have a fresh natural flower put in every day, instead of having to carry metallic or

## DEVI.

stone representation of the same ; the other hand is allowed to hang down freely by the side. This kind of goddess should have only two eyes and be of golden colour and handsome in appearance. Even when the Dēvi is not made to stand by the side of her consort, she may sometimes be given only two hands, one of which may be made to carry a parrot or a mirror and the other a blue-lily; or, she may be made to hold a śūla and a $p \bar{a} s ́ a$, or any other weapons which please the fancy of the artist.

The Dēvi may also be sculptured with six arms; then she should be wielding in four of her hands the pāśa, ainkuśa, śaizkika and chakra and the remaining hands should be in the varada and abhaya poses. Sometimes she may be given even as many as ten hands: in this case she should be represented with five faces having terrific look and with side tusks. Her hands should carry the same weapons which Siva does when he is given ten hands. She should have the same àsana as Śiva.

Again, the Dēvi is sometimes sculptured as embracing Śsiva or as sitting on the same or a different seat near Siva. In the former case she is seated on the lap of Siva. In the latter case, one of her legs, either the right or the left, should

## HINDU ICONOGRAPHY.

be folded and made to rest upon the seat, and the other should be left hanging down. Since it is said that either of the two legs might be folded and made to rest upon the seat, it is clear that the goddess may be seated on the right or the left of Śiva.

Whether the image of the Dēvi happens to be an independent figure or in association with the image of Siva-in either of these cases, the body of the goddess may have two bends and be of the dvibhainga variety or it may be perfectly erect and be of the samabhainga variety. When by the side of her lord Śiva, the Dēvi is known by the names of Manōnmanị or Gauri. If Siva is conceived as Sadāśiva, the Dēvī associated with him is Manōnmaṇi ; and she happens to be Gauri, when she is associated with Naṭarāja and other mūrtis of Śiva. There is, however, not the least difference in the sculpturing of these two differently named forms of the goddess. She might be shown as being black, white or red according to the taste of the artist.

The Suprabhēdāgama says that the image of the Dēvì should have large and prominent breasts, and that it should be adorned with all ornaments. The standing figure of the Dēvi with only one pair of arms is, according to the Pūrva-kāranāgama, known by the name of Bhavāni also.

(Fig. 1.) Durgã: Wood: Ōnakkūr.


Durgā : Stone: Mabābalipuram.

We may now take into consideration some of the special forms of the Dēvi, as associated directly or indirectly with the cult of Śiva. The Śaiva and the Śăkta forms of the Dēvi are in fact the most numerous; and it is the latter of these forms that are indirectly associated with Śaivism largely.

The goddess Durgā may have four, eight or more hands, should have three eyes and be of dark complexion. She should have a handsome look with a well developed bust, stout thighs and big hip, and be clad in yellow garments. The head should be adorned with a karanda-makuta, and the body decked with all ornaments. The front right hand should be in the abhaya pose, and the back one should carry the chakra. The front left hand should be in the lattaka pose and the back one should carry the sainkiha. The image of Durgā should be made to stand erect upon a padmāsana, (See Pl. C.), or on the head of a buffalo, or be seated on the back of a lion. Her breasts should be bound with a snake, and a red bodice should cover the upper portion of her body. The Suprabhēdāgama calls her' the dear younger sister of Vishṇu', and informs us that she came out of

## HINDU ICONOGRAPHY.

the Ādiśakti. According to this work she may have either eight or four hands; and when she has eight hands, they have to carry the sainkha, chakra, śūla, dhanus, bāṇa, kihadga, lihēṭaka, and päsa. (See Pls. XCIX and CI).

No less than nine different forms of Durgā are mentioned in the $\bar{A}$ gamas, namely,

1. Nilakanṭhì.
2. Agni-Durgá.
3. Kshēmañkari.
4. Harasiddhi.
5. Rudräṃśá-Durgā.
6. Vana-Durgā.

To the above inust also be added the group of nine figures of Durgā called the Nava-Durgās.

Of the nine forms of Durgā mentioned above
Nilakanthi.
7. Jaya-Durgá.
8. Vindhyavãsi-Durgā.
9. Ripumāri-Durgã.

Nilakaṇṭhi is described as the bestower of wealth and happiness on her devotees and is to be shown as carrying in three out of her four hands the triśzila, the $k h e ̄ t a k a$ and a drinking vessel, while the remaining hand is required to be kept in the varada pose.

Kshēmankari, the goddess capable of giving health, should keep one of her hands in the varada pose and the remaining three should be shown as carrying the triśūla, the padma and a drinking vessel.


Durgā: Stone; Mabābalipuram.


Durgā panel in the rock-cut temple of Varākasvämin in Mahābalipuram.

## DEVI.

Harasiddhi is the goddess who confers attainment of the desired ends to her votaries; she should carry in her hands the damaru, the kamandalu, the kihadga and a drinking vessel.

Rudrāmśa-Durgā is described as having two eyes and a dark coloured body

## Rudramsa. Durga.

 and is draped in red garments. Her head should be covered with the kirita-makuta and she must be adorned with golden ornaments set with rubies. She should carry in her hands the śulla, the khadga, the sainkha and the chakra. Her vehicle is said to be the lion; on either side of this goddess should be the sun and the moon.Vana-Durgà should have eight hands in seven of which should be held the śaìkha, chakra, khaḑgā, khēṭaka, bāna, dhanus and śūla, the remaining hand being held in the tarjani pose. The complexion of this aspect of Durgā is grass green.

Agni-Durgā has also eight hands, six of which hold the chakra, khadga, khētaka, bāna, pāśa, and ainkuśa; of the remaining two hands one is held in the varada pose and the other in the tarjani pose. She has three eyes and her complexion is as brilliant as the

## HINDU ICONOGRAPHY.

lightning. On her crown is tied the crescent moon; she is riding a lion and has a terrific look. On the right and left of this goddess there should be standing in a reverential attitude two celestial damsels holding each a sword and a shield.

Jaya-Durga should have three eyes and four arms in which she should be shown as carrying the sainkha, the chakra, the lihadga and the triśüla. The colour of this form of Durgā is black. The crescent moon adorns the crown of this goddess also ; the vehicle of JayaDurgā is a lion; her lustre is said to spread throughout the three worlds. This form of Durga should be worshipped by those who desire to attain siddhi.

Vindhyavāsi-Durgā of complexion bright as the lightning should be seated on

> VindhyavasiDurga. a golden lotus, should have three eyes and four arms. Two out of her four hands should carry the sainkita and the chakra, while the remaining two are to be held in the varada and the abhaya poses respectively. She should be adorned with the crescent moon, the hāra, angadas, kundalas and other ornaments. Surrounding her should be seen standing Indra and other gods praising her. The lion, her vehicle, should also be standing near her.

(Fig. 1.) Katyāyanī or Mabisbāsuramarddanī: Stone: Madras Museum.

(Fig. 2.) Durgā : Stone: Conjeevaram.


Katyāyanī or Mahishāsuramarddanī : Stone: Gangaikoṇḍaśolapuram.
[To face page 345.]

Ripumāri-Durgā is of red complesion and with

Ripumari. Durga, a terrific look. In one hand she carries the trisílla, while the other is held in the tarjani pose. If her mantra is repeated ten thousand times, all the while concentrating the mind on her as being placed in the Sūrya-bimba (the disc of the sun), she is believed to effect the destruction of enemies and their followers.

The goddess Durgā, as Mahishāsura-marddanī, should have ten hands, according

Mahishasuramarddani. to the Śliparatna, which describes her further as having three eyes; she should wear on her head a jatā-makuta and in it there should be the chandra-kala or the digit of the moon. The colour of her body should be like that of the atasi flower, and the eyes should resemble the nilōtpala or the blue lily; she should have high breasts and a thin waist and there should be three bends in her body (of the tribhainga variety). In her right hands she should carry the tris̄̄la, khaḍga, śaktyäyudha, chakra, and a stringed bow; and in the left hands the päsa, añkuśa, khētaka, paraśsu, and a bell. At her feet should lie a buffalo with its head cut off and with blood gushing from its neck. From within this neck should be visible the half emerged real asura bound down by the näga-pāśa of the Dēvì. The

## HINDU ICONOGRAPHY.

asura should be made to carry a sword and a shield, although the Dēvi has already plunged her triśūla into his neck and he is bleeding profusely. He should have a terrific look with knitted eye-brows. The right leg of the Dēvi should be placed on the back of her lion and her left leg should touch the buffalo-body of Mahishāsura. (See Pls. CII and CIII.)

The Vishnudluarmōttara as quoted in the Vācluaspatya, describes Mahishāsura-marddani under the name of Chaṇ̣̣ikā thus:-This Dēvì has the complexion of gold and is a very handsome youthful woman in an angry mood, sitting on the back of a lion. She has twenty hands; the right ones carry respectively the śñla, khadga, śainliha, chakra, bāna, śakiti, vajra, abluaya, damaru and an umbrella; while the left ones are seen to hold the nāga-pāśa, khēṭaka, paraśu, ainkuśa, chanus, glıanṭa, dhvaja, gad $\bar{a}$, a mirror and the mudgara. The buffalo-part of the asura is lying decapitated with the real asura proceeding from out of the neck. His eyes, hair and brows are red and he vomits blood from his mouth. The lion of the Dēvi mauls him, and the Dēvi herself thrusts the triśūla into his neck. The asura, who is bound down by the $n \bar{a} g a-p a ̄ s ́ a$, carries a sword and a shield. (See Pls. CIV and CV.)


Kātyāyanī or Mahishāsuramarddanī : Stone:
Ellora.
-


Kātyāyanī or Mahishāsuramarddani : Stone: Mahābalipuram.

## DEVI.

Kātyāyani is described as a goddess having

Katyayani. ten arms and partaking of the nature of the three gods Brahma, Vishṇu and Śiva. She wears on her head the jata $\bar{a}$ bhära, in which is tucked up the crescent moon. Her face resembles in splendour the full moon and the colour of her body is that of the atasi flower. She has very pretty eyes and an appearance disclosing the freshness of the youth which has just come upon her, and is decked with all ornaments. Her breasts are large and prominent and she stands with three bends in her body (tribhainga). She is represented as killing Mahishāsura, bearing in her right hands the triśūla, lhaḍga, bāna, chakra, śaktyàyudha; and in the left ones, khēṭaka, päśa, ainkuśa, ghanṭa and paraśu.* Below is the headless trunk of the buffalo-bodied asura from whose neck his human form is made to emerge with a sword and a shield in his hands. His chest is pierced by the tris $\bar{u} l a$ of the Dēvi. The rest of the description of this asura here agrees closely with that of Mahishāsura as given under Mahishā-sura-marddanī.

[^2]
## HINDU ICONOGRAPHY.

The following account of the destruction of Mahishāsura is given in the Varāha-purāna: Vaisḥ̣avi, the Śakti of Vishṇu, was making tapas on the Mandara mountain. On one occasion, her mind lost its concentration, and in consequence several handsome looking females were born out of her. They began to attend upon the Dēvi; and thus, looked after by these damsels, she began to continue her austerities. Nārada, who happened to go that way, saw her resplendent beauty, and told Mahishāsura of the existence of a real paragon of beauty on the Mandara mountain. Seized by the madness of possessing her, the asura prepared himself to capture her and marry her. As a preliminary step he sent a messenger to the Dēvi to relate to her his greatness and prowess and to ask her to accept him as her consort. This messenger narrated to her the origin and history of Mahishāsura thus:-When the rishi Sindhudvipa, son of Supārśva, was practising penance in Mahishmati, a girl named Mahishmati, a daughter of Viprachitti, came with her friends to the Mandara-parvata on a pleasure excursion. There they came upon a beautiful abode of a rishi, which she wanted to take possession of. To drive away the then occupant of the $\bar{a} s$ rama, they all took the shape of she-buffaloes and threatened to

## DEVI.

gore the rishi, who was doing penance. The rishi perceived by means of his mental vision the truth of the situation and cursed that these girls should all become real mahishis or she-buffaloes. As soon as they heard the curse, they began to realise the formidable nature of the offence they bad committed and began to repent. The rishi also became cooled down somewhat; and promised them that their buffalo nature would disappear from them as soon as a buffalo-son was born to Mahishmati. After some years had passed by, Mahishmati was grazing on the banks of the Narmadā. The rishi Sindhudvipa, who had also gone there, met a celestial nymph named Indumati and fell in love with her. As he was not able to approach her, his seed fell in the river Narmada, and it was swallowed with the water of the river by Mahishmati who took then her drink from the Narmadā. This seed grew in the womb of Mahishmati, and in time Mahishāsura was born. In addition to giving this description of the origin of Mahishāsura, his messenger praised also the intelligence and valour of his master. On hearing this, Jayà, one of the attendants of the Dēvi, replied by saying that none of the women on the Mandara mountain was going to get married, and that therefore he might depart in peace. He left

## HINDU ICONOGRAPHY.

accordingly. After the departure of the messenger Nārada appeared before the Dēvi, and informed her that Mahishāsura, having defeated all the gods, was going to her to carry her away by force. Very soon, the asura, as stated by Nārada, came with a large army to attack the Dēvi ; she with her female attendants met him and his army in battle and completely destroyed all of them.

A different version of the destruction of Mahishāsura is given in the Vāmana-purāna. Pulastya addressing Nārada says-"The gods, having been defeated by Mahishäsura, forsook their abodes and hastened, with Brahmā at their head, to implore the protection of Vishṇu. Śañkara was also present there ; and, when the gods finished relating their grievances, Vishṇu, and at his command, Brahmā, Śankara and all the gods so emitted flames of anger from their eyes and countenances that a mountain of effulgence was formed. From this mountain came forth Kātyāyanī, resplendent as a thousand suns, with three eyes, with hair black as night and with eighteen arms. To her Śiva gave a trident, Vishṇu a disc, Varuṇa a conch, Agni a dart, Yama an iron rod, Vāyu a bow, Sūrya a quiver and arrows, Indra a thunderbolt, Kubēra a mace, Brahmā a rosary and a waterpot, Kāla a sword and shield, Viśvakarma a

DEVI.
battle-axe and other weapons, Himavān a lion, and other gods various arms and ornaments. Being thus armed and adorned by all the gods, Kātyāyani proceeded to the Vindhya mountain. There two asuras, Chaṇḍa and Muṇḍa, saw her, and immediately hastened to their king, and informed him that a most lovely goddess had singly fixed her abode on the Vindhya mountain. On hearing the high encomiums which Chanḍa and Muṇḍa bestowed on the beauty of this goddess, Mahishäsura determined to obtain possession of her and ordered, his army to be collected and marched to the vicinity of the mountain. He himself entered into a lofty pavilion, and then sent the son of Maya to summon the goddess to his presence. Dundubhi, the son of Maya, accordingly proceeded to her, and standing respectfully at a short distance addressed her-"I am, O virgin lady, a inessenger sent by the chief of the asuras". Kātyāyanī replied-"Approach! Approach! and dismiss thy fear, and truly deliver the message which thou bringest." Encouraged by these words, Dundubhi answered,-"thus says Mahisha, the king of the asuras,-'The gods wander upon the earth, helpless and powerless, as the three worlds have been conquered by me. It is I who am Indra and Rudra and Sūrya; I am the sole lord of the

## HINDU ICONOGRAPHY.

Universe, and there is no other god than me. In battle am I unconquerable; and by my victorious arms have I acquired possession of every desirable thing that the world contains. But on thy account, O lovely virgin! have I now come to this mountain'; hasten, therefore, to pay due obeisance to the lord of the universe, for thou art worthy of becoming his spouse "Kātyāyani replied,-"It is true that the mighty asura Mahisha has subdued the three worlds, and I also am ready to obey bim ; but there is a custom, long established in my family, which requires that each daughter of our house should be conquered in battle by her wooer before she can be united to him in marriage. From this custom I cannot deviate. Before, therefore, I can become the spouse of thy king, he must vanquish me in combat." Dundubhi, on hearing these words, returned to Mahisha, and acquainted him with the determination of the goddess; and he immediately ordered his army to advance, on observing which the gods exclaimed to Durgā,-" Put on thy armour". But she said,-"I will not, for what necessity is there for an armour, when none but these vile asuras stand before me?." Vishṇu, however, presented her with an armour, and entreated her to protect herself with it against the weapons of her enemies, especially as in conse-

## DEVI.

quence of a boon granted by Śiva to him Mahisha had been rendered almost invulnerable.

When Dēvi perceived the elephants, the horse, the foot soldiers and chariots composing the army of the asuras approach her, she at once strung ber bow and rained on them a ceaseless shower of arrows. Many of the enemies of the gods she slew with her shafts ; others with her sword; and with her various other weapons she caused havoc in their ranks, as her lion brandishing its mane bore her along. . . . . . Thus Kātyāyanī destroyed countless hosts of the bold asuras ; and on beholding the battle-field covered with their corpses, she seized a vina and a d̦amaru in joy and laughingly began to play. Wherever she moved, drawing out music from her instruments, ghosts and goblins shouted out in response and danced; and her lion tossed about in sport the lifeless bodies of the slain. But Mahisha, on viewing the destruction of his army, hastened to engage, the goddess in personal combat; and Kātyāyani, equally eager for the combat, urged on her lion. Then commenced a terrible duel in consequence of which the summits of the mountain were rent beneath their feet, the earth and the ocean trembled, and the very clouds up above became scattered. In vain did the goddess employ her various weapons

## HINDU ICONOGRAPHY.

again and again; the wily art of Mahisha rendered them all innocuous; even when she succeeded in binding him with the noose given her by Varuna, carrying the rope round his horns, his muzzle and hoofs, he escaped from the bond; and when she hurled a thunder-bolt at him, he shrank into such a diminutive size that it went past him leaving him uninjured. At length Durgā dismounted from her lion and sprang upon the back of Mahisha, and with her own tender feet so smote his head that he fell senseless on the ground; and then she immediately cut off his head with her sword ; and all the hosts of asuras exclaimed, Ah! Ah!'".

In other works also similar stories are given of the killing of Mahishāsura by the Dēvi. The destruction of Mahishāsura is considered to be allegorical; the Padma-purana says that in the Svāyambhava-manvantara, Mahishāsura was killed by Vaishṇavi on the Mandaragiri, that he was once again destroyed by Nandā in the Vaivasvatamanvantara on the Vindhya mountain, and that thus personified ignorance was killed by Jñānasakti which is the same as personified wisdom. It may also be that this story indicates the substitution of the buffalo-totem worship by a form of goddess-worship among certain early primitive tribes in the country.

## DEVI.

In the Vishnudharmottara it is stated that Nandā was born 'from the pleasure of Bhāradvāja'. She has four arms; one of her hands is in the varada pose, another in the abhaya pose; the third and the fourth hands carry a lotus and an ainkuśa respectively. Or, she may in these hands hold the khaḑga and the khētaka. Her complexion is white and she is seated on an elephant.
'The Varaha-purana, however, has the following version of the origin of Nandā:-The king named Sindhudvipa, the son in a previous birth of Tvashțā, knowing that in that birth he was killed by Indra, practised penance with a view to beget a son who would kill Indra. The river Vētravati assuming the form of a young woman approached Sindhudvipa; and through their union was born a child named Vēträsura. The child of theirs in due time became the king of Prägjyōtisha. He vanquished all rival kings, and then began to give trouble to Indra and the other gods. The gods with Indra at their head, and having Śiva also with them, went to Brahina to complain to him of the annoyance caused by Vētrāsura to them. On hearing their complaint, Brahmā suspected that the trouble was due to Mäyã created by Vishṇu ; and then at once a damsel, clad in white robes,

## HINDU ICONOGRAPHY.

wearing a kirita on her head, and having eight hands carrying in them the sainkha, chakra, gada , $p a \bar{s} a$, kihadga, ghanṭā, chuanus and bāna, appeared before him and undertook to kill the troublesome Vēträsura. She then transformed herself into innumerable heroic damsels, and fought with the asura and put an end to his life. Brahmä and other gods, while complimenting her on her success, prophesied that she would be called upon on a future occasion to destroy another troublesome asura of the name of Mahishāsura. The gods then retired to the Himalayas, where they set up the goddess Nanda as an object of worship and were feeling happy. Because they were so happy, they named this goddess Nandā.

Durgā is often worshipped in the form of nine

Navadurgas. figures, one of them being set up in the middle and the remaining eight in positions corresponding to the eight points of the compass. They are all seated figures having a lotus as their seat. Instead of actual figures, we may introduce in their respective places their tatvāisharas, in the yantra. The innage in the middle has eighteen hands, big breasts and thighs, and is adorned with various ornaments. This goddess, who is capable of granting all powers, has in eight of her left hands the tuft of hair of the

## PLATE CVI.



Standing figure of Bhadrakāli : Bronze:
Tiruppālatturai.

## DEVI.

asura, the khētaka, ghanṭa, mirror, dhanus, dhvaja, damaru, päśa, the remaining left hand being held in the tarjani pose. The right hands carry the śakti, țainka, śūla, vajra, śainkiha, ainkuśa, cane, bāna and chakra. Each of the eight other figures of Durga has only sixteen hands. The names of these goddesses are Rudra-chanḍa, Prachanḍā, Chanḍōgrā, Chanḍa-nāyikā, Chanḍā, Chandavat̄̄, Chandarūpā, Atichandikia, and Ugrachandika. The colour of the centrally situated Durgā is that of fire. The other Durgās are yellow of the gōrōchana, red, black, blue, white, grey, turmeric-yellow and pink. The central Durgā is in the $\bar{a} \bar{\imath} d$ hásana posture riding on a lion and holds in one of the hands the tuft of hair, as already stated, of the asura emerging from the cut-end of the neck of the buffalo-form of the asura. The other Durgās are seated upon rathas shaped like lotuses. Such is the description of Navadurgās as given in the Skandayāmala.

The conception of the goddess Dēvi as

> Bhadrakali. Bhadrakāli has eighteen hands and a handsome appearance. She has three eyes. The following things are found held in her hands, namely, the akshamälä, triśüla, khadga, chandra, bäna, dhanus, śainkha, padma, sruk, sruva, kamaṇdalu, daṇda, sakti, agni,

## HINDU ICONOGRAPHY.

Krishnäjina, water, one in each hand: of the remaining two hands one is in the sañti pose (abhaya?), and the other carries a jewelled vessel. She is seated in a chariot drawn by four lions, her posture being what is generally described as the àliddhāsana.

Mahākāli is jet black in colour and has tusks

> Mahakali. in her mouth. Her eyes are distended and the waist is thin. She carries in her four hands the khadga, kikētaka, pätra and kapäla. She wears on her head a garland of skulls. Or, she is black in colour: resembling the rain-cloud and has a stout body and eight arms. In her hands are held the chakra, śaikkha, gad̄a, a pitcher, a pestle, ainkūśa, päśa and vajra.

This goddess is said to be of the colour of the Amba. water-lily, carrying in three out of her four hands the páśa, padma, and pātra the fourth hand being in the abhaya pose.

Ambika is seated upon a lion and has three cyes; she is adorned with various ornaments, and has in one of her left hands a mirror; one of the right hands is held in the varada pose. In the other two hands she holds the sword and the shield.

(Fig. 1.) Mahākālī : Bronze : Mādeyūr.

(Fig. 2.) Mahākālī : Bronze : Madras Museum.

## DEVI.

Maingalā is seated upon a simhāsana, and wears on her head a jatā-makuta. She carries in eight out of her ten hands the sūla, akshamā̀ā, dhamus, a mirror, the bāna, kikétaka, khadga, and chandra; and the remaining two hands are held in the varada and abhaya poses. She has a lovely appearance with pretty breasts and a playful smile on her countenance. She is adorned with various ornaments.

This goddess is seated on a lion and has four arms; in her hands she carries
Sarvamangala. the akshasūtra, padma, śüla and kamandalu.

This goddess is a representation of the sakiti
Kalaratri. as a destructive power. She has a single braid of hair and her ears are ornamented with red shoe-flowers in addition to the kundalas. She is naked and seated on an ass. She is sometimes specially associated with Bengal. Her body is smeared with oil and her left foot wears a kind of anklet made of iron spikes. Kālarātrī is rightly of a terrific appearance.

Lalitā has in her two left hands a mirror and

```
Lalita.
```

a sainikha, and in her right hands a fruit and a small box containing collirium for the eyes. Hers is a standing figure, and it must be decorated with various ornaments.

## HINDU ICONOGRAPHY.

Gauri is the goddess looked upon as an unGauri. married girl, with either two hands held in the varada and abhaya poses, or with four hands, three of which carry the akshamàlà, padma and kamandalu, the fourth one being in the ablaya pose. This is understood to be the aspect in which the dēvas contemplate upon her ; and she is held to be capable of bestowing much benefit and great merit.

Gauri is worshipped under different aspects,

## Uma.

 such as Umā, Pārvati etc. Of these Uma is the goddess who is worshipped even by the dēvas ; she has in her hands the akshamālā, a mirror, the kamandalu and a lotus.The figure of this goddess has four arms ; in Parvati. her hands are seen the akshamālā, an image of Siva, an image of the lord of the Dēvagaṇās (Gaṇēsa) and the kamaṇdalu; and her abode is between agni-kundas.

Another aspect of Gauri is represented as a female figure standing upon the back of an alligator; she is required to be worshipped at home in the houses of her votaries who desire wealth and prosperity. She has four arms ; in two of her hands are held the akshasütra and the padma, while the other two are kept in the varada and abhaya poses respectively. (See fig. 1, Pl. CVIII.)

(Fig. 1.) Pārvatī : Stone: Ellora.

(Fig. 2.) Annapūrṇādē̄vi: : Ivory: Trivandram.

Rambhā is an aspect of the Dēvi said to be
Rambha. able to grant all the desires of her votaries; she is seated on an elephant. She is handsome and has four hands, which carry respectively the kamandalu, akshamãlà, vajra and aìluuśa.

Tōtalā is another aspect of Gauri who carries
Totala. the śūla, akshamälā, danḍa and a white chauri. She is said to be able to destroy all sins.

Tripurā another aspect of Gauri carries in two
Tripura. out of four of her hands the ainkusa and the $p a \bar{s} a$, while the remaining ones are held in the varada and abhaya poses.

In a temple dedicated to Gauri the central figure should naturally be that of Gauri. On the left of the image of the central Gauri should be that of Siddhi, while on the right that of Sri. There should also be the images of Bhagavati and Sarasvati in places which are called the prishthalarṇa bhāga, Gaṇēéa in the north-east corner and Kumāra in the south-east corner of the temple. The door-keepers of the temple of Gauri are eight in number. They all keep one of their hands in the abhaya pose and carry in another a danda while the two other hands of Jayã and Vijayā,

## HINDU ICONOGRAPHY.

two of the gate-keepers, are seen carrying ainkusa and pāśs ; of Ajitā and Aparājitā, the padma and pāśa; of Vibhaktā and Mangalā, the vajra, and ainkuśa; and of Mōhinī and Stambhinī, the śaìkiha and the padma.

The general appearance of this goddess is

## Bhutamata.

 black, and she has long eyes. The colour of her face is either white or red. She wears a liinga on her person, and has only two hands in which she holds the kihad.ga and kihètaka respectively. She is seated on a simina $\bar{a}$ sana. Her head is decorated with ornaments made of pearls. Bhūtamātā is worshipped by bhūtas, prētas, piśächas, by Indra, Yakshas, Gandharvas, etc., and her abode is under an aśvattlia tree (ficus religiosa).The figure representing this goddess is required to be sculptured as lying down on a bed with the eyes closed. It must be shaped very beautifully. The goddess keeps a drinking vessel near her, and has only two hands.

Vāma is represented as a female figure with one head and two arms, and is of terrific look possessing three eyes. She holds in one hand a kapa $l a$ and the other is in the abhaya pose. She wears a jaṭa $-m a k u t a$ on her

## DEVI.

head. This goddess is supposed to confer all the desired good upon her votaries.

The goddess Jyēshṭhā is terrific and powerful, Jyoshtha. is of red complexion and is said to confer fortune upon her votaries and also destroy their enemies. She is described as the eldest of the group of eight goddesses beginning with Jyēshṭhā and ending with Manōnmani. She has two hands in which she carries the kapāla and the bäna.

Raudri has a black face, is of a terrific look Raudri. and is draped in red clothes. She is older than the other six goddesses whose descriptions follow.

Kālī is a goddess of dark colour, her face alone Kali. being red. She carries in her two hands a lotus and the kapāla. She is the destroyer of fear.

Kalavikarnikā is of a bluish colour and carries in her two hands the kapäla and the śakti. She is also understood to be capable of removing fear and giving rise to happiness.

Balavikarnikā is of grey colour, has long eyes
Balavikarnika. and holds in her two hands the kapāla and the japamālā. She is the giver of peace to her worshippers.

## HINDU ICONOGRAPHY.

Balaprannathani is of a reddish or white comBalapramathani. plexion and has two hands in which she carries the kapāla and the $p \bar{a} s s_{a}$. She is the destroyer of all enemies.

Sarvabhūtadamani is of deep red clour resembling that of the shoe-flower, and

> Sarvabhutadamani. has tusks in her mouth; her belly is big and large. She carries the kapäla and the vajra in her two hands.

Manōnmanī is to be either of blue or of black
Manonmani. complexion, should have a large face and should carry the liapāla and the khadya. She is also said to bestow wealth upon her votaries and to terrify their enemies.

This is a twin goddess of whom Vāruṇi has pendulous breasts and a flabby

Varuni-Chamunda. belly and is clad in red garments and carries in her hands the śūla and bāna. Otherwise she must be sculptured as a handsome woman. Chāmuṇd̄a has large and long nails and several hands. This Chāmuṇ̣̣ā is said to be capable of attracting all to herself by means of her power.

Rakta-Chāmuṇ̣̣ā, also known as Yōgēśvari, is

Rakta-Chamunda. believed to be permeating throughout the moveable and immoveable objects of the universe; her worshippers are,

## DEVI.

supposed to attain this extraordinary power of permeating the whole universe. This goddess carries in her hands the khadga, musala, hatā and a pātra.

Sivadūti has a faded look and a face suggestSivaduti. ing that of a jackal. Her body is emaciated, thin and wiry. It is ornamented with snakes ; and she wears a garland of skulls. Her look is terrific. In her four hands she carries the rakta-pātra (a vessel to hold blood), kihadga, śulla and mämsa (flesh). She is seated in the $\bar{l} l \bar{l} d l \bar{a} s a n a$ attitude; near her is seen a khatvànga. According to another authority, the complexion of Sivadūti is said to be that of the midday sun ; she has three eyes and hands, in the left ones of which are held a pātra (vessel) for holding blood, the gada, kikētaka, pāśs and in the right ones the padma, kuthâra, lihadga and ainkuśa; she is adorned with ornaments set with all the nine gems and is worshipped by the gods, rishis and others.

Yōgēśvari should have ten hands, three eyes, and should carry the śaki, kihadga

## Yogesvari.

 and damaru in three of her right hands and ghanṭā, Fhētaka, kihaṭuäiga, and trišüla, in the four left ones. Nothing is mentioned about the remaining bands.
## HINDU ICONOGRAPHY.

Bhairavi holds in her hands the pāśa and the Bhairavi. aintuśa, and is of red complexion. If the worshipper so desires, he may endow her figure with twelve arms.

This goddess is of the complexion of the rising sun and has three cyes.

[^3] Her bead is surrounded with a garland of skulls ; a ratna-māFutua in which is inserted a crescent moon adorns the crown of her head and her chest is daubed with blood. In two of her hands are held the aksha$m \bar{a} l \bar{a}$ and vidyā (is it j$\tilde{n} a ̈ n a-m u d r a \bar{a}$ or a book?), while the others are held in the varada and abhaya poses.

Sivā is seated upon a bull and has three Siva. eyes; one of her hands is in the varada pose, another carries a damaru bound with a snake, the third hand carries the triśula and the fourth is in the abhaya pose.

Kirti is adorned with costly ornaments set with superior gems. She has a very pretty waist and is seated on a blue lily, and also holds the same flower in one of her hands. In $^{-}$another hand she carries a kalaśa (vessel). She smells of rice mixed with toddy.

## DEVI.

Siddhi is another goddess who is capable of
Siddhi. bestowing all desired. objects on her worshippers ; she has her body covered with white sandal paste, is seated upon a white seat, and is decorated with white lotuses. She has a door-keeper attending upon her.

Riddhi is a goddess represented like a handsome woman seated in the virãsana posture. She is fondly looking into a mirror. Her forehead is marked with a very pretty tilalia and the hair of her head is done up neatly and beautifully. * Chāmaras and garlands are held on either side by attendant women. She is also fond of playing on the flute and the vina.

This goddess is seated upon a padmãsana and Kshama. is engaged in the practice of $y \bar{o} g a$. Hers is a pacific and beautiful countenance; she wears a flat waist-zone and has also the yogga-patta going round the back and the two crossed legs. One of her hands is in the varada pose and the other holds the triśztla.

[^4]
## HINDU ICONOGRAPHY.

Dipti is a goddess full of radiating effulgence and is seated upon a chandrasana.
Rati is a very handsome looking goddess
Rati. wearing such jewels as are generally worn in spring seasons. She is attached to playing on the vina. She is scented with kastūri and karpüra, and is carrying in her hands a dand $d a$ and an akshamäla. She is full of glee and is dancing in joy.

Śvēta is bright as the moon
Sveta. and is seated on an white lotus.
Bhadrā is a goddess with four hands in which

Bhadra. are found an akshamālā, n̄̄lōtpala, a fruit and the śula. She is seated on a bhadrāsana.

These twin goddesses should each hold in three

Jaya and Vijaya. out of four hands the sūla, padma akshamālā ; and the fourth hand is in the varada pose. The goddesses are seated upon a lion. They are also goddesses who fulfill all the desires of their votaries.

Kālī is a terrific goddess and has a peculiar Kali. smell about her calculated to create fear in the mind of all.

Ghaṇṭākarṇi carries in her Ghantakarni. hands the ghanṭā and the triśūla.

## DEVI.

Jayanti must also be sculptured as a very beautiful woman ; her hands should be made to carry the liunta, śūla, khadga and khētaka. She is worshipped in thankfulness by those who are enjoying happiness.

Diti, who is praised by the asuras, is also worthy to be worshipped. She is to be shown as seated on a dand $\bar{a}-$ sana, and decorated with all ornaments. In her hands are to be held a nīlōtpala and a fruit and she carries a child on her lap.

Arundhati is a goddess who is free from anger, is draped in white clothes and is always austere. And in evidence of this latter quality she has to be sculptured as carrying in her hands patras (leaves), flowers and water indicating that she is intent upon offering worship to the gods. Her body is covered with sandal paste.

Aparājitā should be so shown as riding a lion ; she is to be sculptured as a very strong woman carrying in her hands the pinākia (Śiva's bow), bāna, khadga, and lihettalia; she should have three eyes and the jateabliar $\bar{a}$ on the head, with the crescent of the moon in it. She has a snake Vāsuki as her wristlet.

## HINDU ICONOGRAPHY.

This goddess has the face of a cow and the body of a handsome woman. She carries in her two hands a handful of grass and a kamandalu respectively, and is worshipped for the attainment of wealth and plenty and prosperity.

The abode of this goddess Krishṇā is in the

## Krishna.

 midst of agni-kundas or sacrificial fire-pits. She has four hands, two of which are in the añjali pose, and the two remaining ones carry the akshamā $\bar{a}$ and the kamandalu.Indrākshī is a goddess with a bright countenance and a pair of hands in one of which she holds the vajra, and keeps the other in the varada pose. She is draped with a pair of yellow garments, decked with all ornaments and is surrounded by a number of youthful damsels. This is the aspect of the Dēvi which is worshipped by the apsaras women.

The youthful goddess Annarūurna is of red complexion, having a face round

## Annapurna.

 as the full moon, three eyes and high breasts. In her left hand she carries a vessel set with rubies and containing in it honey : in the right hand she holds a spoon set with rubies and containing delicious rice. She is adorned with wristlets set with rubies, a hāra which restsDEVI.
gracefully upon her chest and many other ornaments. (See fig. 2, Pl. CVIII.) She may have sometimes as many as four hands, in which case, two hands are to carry the pāśa and ainkuśa and two others held in the abhaya and varada poses respectively. There should also be the crescent moon adorning the crown on her head.

Tulasidēvi is of dark complexion, with eyes Tulasidevi. resembling the petals of the lotus flower, and having four arms; of the four hands two are in the abhaya and varada poses and the other ones keep in them a lotus and a nīlōtpala. She is to be adorned with kirīta, hāra, kīyūra, lundalas and other ornaments, clothed in white garments and seated on a padmāsana (or on a lotus).

This goddess should be seated upon a horse,

> Asvarudhadevi. with one hand carrying a golden cane and the other holding the reins of the horse. She has three eyes; on her crown is the crescent moon.

The complexion of Bhuvanēśvarí is the red

> Bhuvanesvari. colour of the rising sun and she has three eyes. Her crown is adorned with the crescent moon and she is seen wearing all ornaments including liundalas, hāra, a broad belt round the waist and kainkanas set with

## HINDU ICONOGRAPHY.

rubies. She is seated upon a padmāsana. In two of her hands are the pāśa and the ainkuśa and the remaining hands are held in the abhaya and the varada poses.

Bālā is also a goddess of red complexion
Bala. seated upon a padmāsana. She holds in two of her hands the atistiamāta and the pustakia and the remaining ones are lept in the abhaya and the varada poses.

This goddess of black complexion should be Rajamatangi. seated upon a seat set with rubies, with one of her legs resting upon a lotus and her hands playing upon the vina $\bar{a}$. There should be near her a parrot whose talk the goddess should be listening to. Rājamātangi is adorned with the crescent moon on her crown which is tied round with a garland of blue lilies, a tilaka on her forehead and all appropriate ornaments.

So far we have dealt with the images of Dēvi either as directly or indirectly associated with the cult of Śiva.
There is goddess-worship associated with the cult of Vishṇu and Brahmā as well. The goddess is here invariably looked upon as the consort of the

PLATE CIX.


Śrīdēvī : Stone: Mabābalipuram.


Śrīdēví: Stone: Ellora.

## PLATE CXI.



Lakshmī: Stone: Mādeyūr.


Srídēvī: Ivory: Trivandram.

## DEVI.

god ; and chicf among Vishṇu's consort is Lakshmi. When the occan of milk was churned for obtaining the ambrosials for the gods, many other valuable things came out from that ocean. The goddess of wealth Lakshmi, who became afterwards the consort of Vishṇu, came out from that ocean then. Lakshmi is conccived to be treasured by her lord on the right side of his broad chest. She is known by several names, such as, Śri, Padmā and Kamalā. She is seated upon a padma and holds in each of her two hands a lotus. She is also adorned with a lotus garland. On either side is an elephant emptying water on her head from pots presented by attendant celestial maidens, (See Pls. CIX, CX and fig. 2, Pl. CXI). This goddess is of dark complexion according to the Vishmudharmöttara. The Ámśumadbhēdāgama describes her differently. According to it the colour of Lakshmi is to be golden yellow. She should wear golden ornaments set with rubies and other precious gems ; in her ears there should be jewelled nakira-kundalas. The figure of Lakshmí has to be like that of a maiden who has just attained age and should be of very handsome appearance, with pretty eye-brows, eyes like the petals of a lotus, a full neck and a well developed waist. She should wear a bodice and be adorned with various ornaments on the head. In

## HINDU ICONOGRAPHY.

her right hand she should carry a lotus flower and in the left hand a bilva fruit; she should be draped in beautiful clothing and ber back should be broad and attractive. The waist zone should be a broad belt of artistic workmanship and should heighten the effect of her natural beauty.

The Silparatna alone mentions that the colour of Lakshmi is white and further says that in her left hand she holds the lotus and in the right hand the bilva fruit. It adds that she wears a necklace of pearls and is attended by two maidens who are waving the chāmara near her. She must be bathed with water taken out of two exactly similar vessels. The figure of Lakshmi should have only two hands when she is by the side of Vishṇu. But when she is worshipped in a separate temple she should have four hands, (See fig. 1, Pl. CXI), and be seated upon a lotus of eight petals placed upon a simhäsana. In one of the two right hands she should hold a lotus with a long stalk, and in the other a bilva fruit ; the left hands should carry an amritaghata (a pot containing ambrosia) and a śainliha respectively. Two elephants standing a little behind her should pour from pots pure water on her head for bathing her. On her head also there should be a lotus. She should be adorned with kieyūra and kainkaṇa.


Kollāpura Mahālakshmī : Stone: Kolhapur.

## DEVI.

In Karavira (the modern Kolhapura) there is a temple dedicated exclusively to Mahālakshmi: it is therefore a very famous place of pilgrimage. The Viśvakarma-śāstra describes separately the figure of Mahālakshmì as found in this temple. She is represented as a small girl wearing various ornaments and looking very handsome. In her lower right hand is a patra (vessel), and in the upper right hand the gadā named kaumōdaki; in the lower left hand she holds a bilva fruit, and in the upper left hand the kisētaka. On her head is a Linga, (See Pl. CXII). She has to be worshipped by those who are desirous of acquiring wealth.

It is conceived that Bhāmi or Bhūdēvī, meaning the Goddess Earth, is also a

Bhumi or Bhudevi. consort of Vishṇu. Possibly this association of the Goddess Earth with Vishṇu is due to his boar-incarnation. Bhūmi or Bhūdēvi is said to be of a light green colour resembling that of the tender sprouts of the paddy plant. Her head has to be adorned with a karandamalutua; and she should be made to wear ornaments of all kinds and be dressed in yellow clothes. Bhūmidēvì should be sculptured as a woman with two hands in which she should carry either lotuses or nū̄ōtpalas. She may be either sitting or standing

## HINDU ICONOGRAPHY.

upon a padmapitha. This is the description of the goddess as she is found by the side of her lord Vishṇu. The Pūıra-kārañāgama, however, gives a slightly different description of Bhūdēvī. She is said there to be of dark colour and to wear red clothes as well as a golden yajñōpavita on her body. In the Vishnudharmōttara we have it stated that her complexion is white, that she has four arms and carries in her four hands a ratna-pātra (a vessel filled with gems), sasya-pātra (a vessel
 containing medicinal herbs) and a lotus respectively. She should be seated upon the back of four diggajas or elephants of the quarters. This description is evidently that of the Goddess Earth when she is set up independently as a svayam-pradhana object of worship and represents fully poetically all the characteristics of the earth, as the producer of plants, gems etc.

In addition to Lakshmī and Bhūdēvì, there are other goddesses associated with Vishṇu in relation to some of his other incarnations. For instance Śitā was worshipped as the consort of Rāma, and Rukmiṇí, Satyabhāma and Rādhā as the consorts of Kṛishṇa. Even Subhadrā, the sister of Kṛishṇa, is associated with Vishṇu worship at Jagannath.

[To face page 377.]


Sarasvatī: Stone: Gañgaikoṇḍaśọlapuram.
[To face page 377.]


Sarasvatī: Stone: Bāgaḷi.


Sarasvatī with a viṇā : Stone: Halōbīdu.


Sarasvatī dancing : Stone : Haḷēbiḍu.

DEVI.
Sarasvati, the goddess of learning, is associated generally with Brahmā, who happens to be the creating god in the Hindu trinity. She is seated upon a white lotus, is of white complexion, and is draped in white clothes. She has four hands (See Pls. CXIII and CXV). In one of the right hands she holds an akishamātā and the other right hand is in the pose called vyalihyana-mndra; and in the left hands she carries respectively a book and a white lotus. Surrounding her there are standing a number of munis or sages engaged in worshipping her. She wears a yajñopavita on her person and has the jata $\bar{a}$-maluta on the head; otherwise also she is decked with various ornaments. This is according to the A $\dot{m}$ śumadblied $\bar{n} g a m a$. But the Vishnudharmōttara tells us that Sarasvati should be standing upon a white lotus and further substitutes the lamandaln in the place of the lotus in one of the left hands and makes the right hand with the vyāhlyāna-mudrā carry instead a vina with a bamboo stem (See fig. 2, Pl. CXVI). In her standing posture she should be sculptured as a samabhainga image. The A $\dot{m} s{ }^{\prime} m a d b h e \bar{e} d a g a m a$ says that the limḑalas of Sarasvati should be made
 for her, ear-rings of pearl (See Pl. CXIV, also fig. 1,

## HINDU ICONOGRAPGY.

Pl. CXVII). Sarasvati is described in the SūtaSam̈hitā of the Skanda-purāna as a female figure having a jața -makutca on her head, in which there is a crescent moon inserted. Her neck is of blue colour and she has three eyes. The Dēvimãhātmya of the Märkandēeya-purāna describes her as holding in her hands an ainkuśa, a vina à, an akshamälā, and a pustalia. It is in this fashion that the Dēvi is represented in the Hoysala sculptures (See fig. 1, Pl. CXVI). It is obviously intended here that Sarasvati is to be looked upon as a Śakti of Śiva. She is also sometimes conceived as a Śakti of Vishṇu. Indeed Lakshmí, Sarasvati and Pärvatí are all identified with the one Dēvi.

In relation to the sculptures and castings of goddesses in South India, it. may be observed that, in groups consisting of a god and two goddesses on either side, the goddess on the right is seen wearing the kucha-bandha (bodice) just as is worn at the present time by the Nambúdiri ladies under the name of mulaikikachchu or breast-band, and that the goddess on the left does not wear such a bodice. This is a noteworthy peculiarity. It may be particularly noticed in relation to the group of images consisting of Vishṇu and his consorts Śrī and Bhū (see Pls. XXII and fig. 2, Pl. LXII). The meaning of this difference in the sculpturing is not evident.

(Fig. 2.) Vārābī ; Stone: Vaishṇavī.
Tirunandikkarai.

(Fig. 1.) Śāradādēvī : Ivory :
[To face page 378.]

DEVI.
By Diti were born to Kaśyapa two sons known as Hiraṇyāksha and Hiranyakaśipu. They were respectively killed by Vishṇu in his Varāha-avatāra and Nṛisimha-avatāra. Prahlāda, the son of Hiraṇyāksha, became a devotee of Vishṇu and renounced all concerns of worldly life. After him Andhakāsura began to rule over the asuras. By piously practising a long series of austerities, he obtained several boons from Brahmā and became very powerful. He then began to cause annoyance to the dèvas; and they ran to Kailāsa to complain to Śiva about the troubles caused by the asura chief. Even as Śiva was listening to their complaint, Andhakāsura appeared at Kailāsa with a view to carry away Pārvati. Siva thereupon got ready to fight the asura; he made the three well known snakes Vāsuki, Takshaka and Dhananjaya serve as his belt and bracelets. An asura named Nila, who had secretly planned to kill Śiva came out in the meanwhile in the form of an elephant. Nandi caue to know of this and informed Virabhadra; and he took the shape of the lion (the natural enemy of the elephant) and attacked and killed Nila. The skin of this elephant was presented by Virabhadra to Śiva. It was worn by Śiva as his upper garment. Clad with this curious garment

## HINDU ICONOGRAPHY

and ornainented with the serpents, and wielding his powerful triśūla, Śiva started out on his expedition against Andhakāsura taking with him his army consisting of the ganas. Vishṇu and the other gods also went with hin to offer help. But in the struggle that ensued Vishṇu and other ceevas had to run away. At last Śiva aimed his arrow and shot at the asura and wounded him; blood began to flow in profusion from the wound, and each drop of it as it touched the earth assumed the shape of another Andhakāsura. Thus, there arose thousands of Andhakāsuras to fight against Siva. Immediately Siva thrust his trišzula through the body of the original and real Andhakāsura and began to dance. Vishṇu destroyed with his chakirayudtha the secondary asuras produced from the blood-drops. To stop the blood from falling on the earth, Siva created out of the flame that was issuing from his mouth a śakiti called Yōgēśvari. Indra and other dēvas also sent their śalitis to serve the same purpose. They are Brahmānị, Māhēśvari, Kaumārī, Vaishṇavì, Vārā̄hī, Indrāṇị and Chāmuṇḍa. These are the female counterparts of the gods, Brahmā, Mahēśvara, Kumāra, Vishṇu, Varāha, Indra and Yama, and are armed with the same weapons, wear the same ornaments and ride the same rähanas and carry the same

## DEVI.

banners as the corresponding male gods do. Such is the account of the origin of the Sapta-mātrikās or the seven Mother-Goddesses.

The Varālu-purana, however, states that these Mother-Goddesses are eight in number and includes among them the goddess Yōgēśvari mentioned above, although all other purainas and agamas mention them to be seven. The Varāleapurāna further says that these Mātṛikās represent eight mental qualities which are morally bad; accordingly Yōgēśvari represents kāma or desire ; Māhēśvarí, krōdha or anger ; Vaishṇavì, lōbha or covetousness ; Brahmāṇi, mada or pride ; Kaumāri, mōha or illusion; Indrāṇi, mātsarya or faultfinding ; Yāmī or Chāmuṇḍà, paiśunya, that is, tale-bearing ; and Vārāhi, asiuya or envy.

The seven Mātṛikās caught all drops of blood as they fell in the battle between Siva and Andhakāsura, and thus stopped the further multiplication of secondary Andhakāsuras. In the struggle Andhakāsura finally lost his power known as asura-miay $\bar{a}$ and was defeated by Siva. Nevertheless through Siva's grace he gained a good end.

The Kūrma-purāna continues further the story of the Mātṛikās. After the chastisement of the asura Andhaka, Siva commanded Bhairava and the Mātrikās to retire to the $p \bar{a} t \bar{a} l a-l \bar{o} k a$, the

## HINDU ICONOGRAPHY.

abode of the tãmasic and destructive Vishṇu Nṛisimha. They accordingly did so; but very soon Bhairava, being only an ainśa or part of Śiva, became merged in Śiva, and the Mātrikās were left alone without any means of subsistence. They began to destroy everything in the universe for the purpose of feeding themselves. Bhairava then prayed to Nrisimba to abstract from the Mātrikās their destructive nature, and it was thereupon withdrawn from them.

According to the Varāha-purana the account given above of Andhakāsura and the Mätrikäs is an allegory; it represents $\bar{A} t m a-v i d y \bar{a}$ or spiritual wisdom as warring against andlualiar'a, the darkness of ignorance: ètat-tē sarvam-ākhyātam$\bar{a} t m a-v i d y a \bar{a} m$ ritam. The spirit of vidy $\bar{a}$, represented by Śiva, fights with Andhakāsur'a, the darkness of avidy $\bar{a}$. The more this is attempted to be attacked by vidy $\bar{a}$, the more does it tend to increase for a time ; this fact is represented by the multiplication of the figures of Andhakāsura. Unless the eight evil qualities, liāma, lirödha, etc., are completely brought under the control of $v i d y \bar{a}$ and kept under restraint, it can never succeed in putting down andliãkāra.

In the Śuprabliedagama it is said that these seven Mātṛikās were created by Brahmã for the

rirabladra.
Kaumāri.
Vaishṇavi.
Vārāhī.
Indruạnị.
Cbāmuṇ̂ā.
Gaṇḗa.
(Fig. 2.) TIIE SAPCA-MĀTRIKA GROUP: (Stone: Bēlūr).


## DEVI.

purpose of killing Nirrita. The general description of these goddesses is briefly given in the āgama thus:-Brahmāṇi should be sculptured like Brahmā ; Māhēśvaríl like Mahēśvara; Vaishṇavîlike Vishṇו ; Vārāhi as a short woman with an angry face and bearing a plough as her weapon ; Indrāṇi like Indra; and Chāmuṇda as a terrific woman. This last goddess should have her hair in a dishevelled condition, should possess a dark complexion and have four hands; she should wield the triśūla in one of her hands and carry a liapāla in another. All the Mātṛikās are to be seated images and should have two of their hands held in the varada and abhaya poses, while the other two hands should carry weapons appropriate to the male counterparts of the feinale powers. They are shown seated upon padmäsanās in the sculptures.

This goddess has four faces and a body bright

> Brahmani. as gold. In the back right hand she carries the sūla and in the back left hand an alishamãla ; the front right hand is in the ablaya pose and the front left hand in the varada pose. She is seated upon a red lotus and has the hainsa as her vāhana as also the emblem of her banner. She wears a yellow garment (pitambara) and her head is adorned with a karandamaliuta. Her situation is under a palāśa tree.

## HINDU ICONOGRAPHY.

Such is the description of her in the Amsumadblēdāgama; the Vislm? the Vāchaspatya, gives her six hands, the left ones of which are characterised by abhaya, pustaka (book) and kamanḍalu, while the right ones are characterised by varada, sūtra and sruva. It also adds that her dress is deer-skin. On the other hand, the Pūrra-kāranagama agrees with the first work quoted above in ascribing only four hands to Brahmānị, although it states that she carries the liamandalu and akshamàāa in two of her hands and holds the other two in the abhaya and rarada poses.

Vaisbṇavi carries in one of ber right hands Vaishnavi. the chatira and in the corresponding left hand the sainilla; ber two other hands are held in the ablaya and the rarada poses respectively. She has a lovely face and beautiful breasts, and is of dark complexion. Her eyes are pretty, and she wears a yellow garment. On her head is a linita-maluta. She is adorned with all the ornaments generally worn by Vishṇu, and the emblem of her banner as well as her rāhana is the Garuda. Her place is under a rajavriksha. The Vishmudharmōttara states that like Brahmāṇi she has also six hands; the right hands are characterised by the gadia, padma and abhaya,

Brahmāṇī.


## DEVI.

and the left ones by the saikkha, chakra and varada. In the Dēvī-purana she is represented as possessing four hands in which she carries sainkha, chakra, gadā and padma. She wears the vanamālā, the characteristic garland of Vishṇu. In respect of this last description, the Dēv̄-purāna agrees with the Pūrva-kāranāgama.

The figure of Indrānị has three eyes and four arms ; in two of her hands she carries the vajra and the sakti, the two other hands being respectively held in the varada and abhaya poses. The colour of this goddess is red, and she has on her head a kirita; on her body she wears various ornaments. Her vāhana as well as the emblem of her banner is the elephant, and her abode is under the kalpakia tree. According to the Vishwudharmōttara, she should have a thousand eyes, and should be of golden colour ; she should have six arms, four of the hands carrying the sūtra, vajra, kalaśa (a pot), and pätra (a vessel) and the remaining hands being held in the varada and abhaya poses. The Dēvī-purāna states that she carries the ainiuśa and the vajra only, and the Pūrva-kāranāgama mentions that she has only two eyes. According to the last authority the goddess Indrāṇi holds a lotus in one of her hands.

## HINDU IOONOGRAPHY.

The goddess Chāmuṇda has four arms and three eyes and is red in colour.
Her hair is abundant and thick and bristles upwards. She has in one hand the Kapāla (skull) and in another the sílla, while the other two hands are respectively in the varada and the abhaya poses. She wears a garland of skulls in the manner of the yajñōpavita and is seated upon a padmãsana. Her garment is the tigerskin, and her abode is under a fig tree. Her seat, it is said in the Vishmudharmottara, is the dead body of a human being, and she has a terrific face with powerful tusks. She has a very emaciated body and sunken eyes and ten hands. The belly of this goddess is thin and apparently empty. She carries in her hands the following things ; musala, kavacha, bāna, ainkuśa, lihaḍga, khēṭakā, paśa, dhanus, daņ̣ḍa and paraśu. To this description the Pūrvakārañāgama adds that she should have her mouth open and should wear on her head the digit of the moon even as Śiva does ; that her vāhana is an owl and the emblem of her bauner an eagle. In one of the left hands she carries as we have already said a kapala which is filled with lumps of flesh; and in another left hand there is fire. In one right hand she holds a snake. She wears in her ears kundalas made of conch-shell (śainkha-patra or kundala).
fithas of Sapta-matrikas

plan of the Pithas.


elevation.

## DEVI.

Māhēśvari has four arms ; two of which are in the varada and the abhaya poses respectively, while the remaining two hands carry the śüla and akshamãlā. Her vāhana is the bull. This goddess is said in the Vishnudharmōttara to have five faces, each possessing three eyes, and she wears on her crown the crescent moon. Her colour is white and she has six arms; in four of the hands she carries the sütra, ḍamaru, śula and ghanṭta, the two remaining hands being respectively in the varada and abhaya poses; her head is adorned with the jatēa-makuṭa. Her banner also has the bull for its emblem.

The figure of Kaumārī is a feminine copy Kaumari. of that of Subrahmanya who is known as Kumāra. Kaumāri has four hands, in two of which she carries the sakti and the kukikuta, the remaining two hands being respectively in the abhaya and the rarada poses. Her $v \bar{a} h a n a$ is the peacock and this same bird forms the emblem on her banner. She has a makuta said to be bound with vāsitiō or vāchiki. What this means cannot be found out. Her abode is under an udumbara or fig tree. She has, according to the l'ishnudharmōttara, six faces and twelve arms; two of her hands are beld respectively in the varada and the abhaya poses;

## HINDU ICONOGRAPHY.

and she carries the śakti, dhvaja, danda, dhanus, bāna, ghanṭã, padma, pātra and paraśu in her other hands. The Dēvipuraña adds that her garland is made of red flowers, and the Pūrvakāranāgama substitues the ankuśa for kukkuta, and adds that the goddess should be so sculptured as to suggest the ideas of valour and courage.

Vārāhì has the face of a boar and the colour Varahi. of the storm-cloud. She wears on her head a laranda-makuta and is adorned with ornaments made of corals. She wields the hala and the śakti, and is seated under a kalpaka tree. Her vāhana as well as the emblem on her banner is the elephant. To this description the Vishmudharmōttara adds that she has a big belly ; according toithis authority, she has six hands, in four of which she carries the danda, kihadga, khētakia and $p \bar{a} s{ }_{s} a$, the two remaining hands being held respectively in the abhaya and varada poses. The Pūrva-kāranāgama says that she carries the śäringa-dhanus, the hala and the musala as her weapons. She wears on her legs nūpura-anklets.

We have already mentioned that on one side of the group of the Mother-Goddesses there is the figure of Ganeēsa, and on the other side that of Virabhadra. This latter god is described as having four arms and three eyes, and being of a pacific look.

## DEVI.

On his head is a jaṭa $\bar{a}$-makuta, and he is decked with various ornaments. His colour is white. One of the right hands is in the abhaya pose and the other holds the sūla; one of the left hands is held in the varada pose and the other carries the gad $\bar{a}$. He is seated on a padmāsana under a vaṭavriksha (banyan tree). His banner has the bull as its emblem. Gaṇēśa might be figured here either as standing or as seated on a padma-nutha.

The sculpturing of the Sapta-mātricikā group of gods and goddesses found in the cave temples of Ellora conform largely to the descriptions given above. They, however, differ in a few points ; for instance, the goddesses in some cases are all made alike with a single face each ; and these are distinguished from each other by their weapons and the lãñchhanas or emblems worked out below them in small niches or countersunk panels. Thus, Brahmāṇi is recognised by the small figure of a swan sculptured in the seat below. In some cases the goddesses are each provided with a child, which is placed either on the lap or is made to stand by the side. The group is invariably made up of the seven seated mothers flanked on either side by Virabhadra who is seen playing upon a vīnä and Vināyaka, there being some blood-thirsty ghosts surrounding Chāmuṇ̣̣a.

## HINDU ICONOGRAPHY.

The worship of Jyēshṭhādēvi appears to be

> Jyeshthadevi. very old. The Bōdhāyana-GṭikyaSūtras contain a chapter dealing with the worship of this goddess. One of the Śrivaishṇava A Alvārs (saints), called Toṇ̣̣ar-aḍippoḍi, meaning the dust of the feet of God's devotees, refers in derision to the worship offered to this goddess by people in the vain hope of acquiring the fulfilment of their desires, while there is the great god Vishṇu, the conferor of all boons, whom they forget altogether. We know of several temples in which the image of this dē $u \bar{u}$ is still seen to be occupying a corner, though not receiving any worship; in many other temples the image of this goddess is pulled out of the seat and thrown away ; and even educated people do not understand what this rejected piece of sculpture is intended to represent. Strange stories are concocted in modern times in connection with the image of Jyēshṭhādēvi; and they are introduced into Sthalapuranas. In a place called Nangapuram in the Trichinopoly District there is a Siva temple belonging to the Chōla period. It is known to have been built in honour of a Chōla princess. The first part of the name of the village means a maiden, referring evidently to Ariñjigai, the Chōla princess. The people of this village point out an image of Jyēsh-

## PLATE CXXI.



Jyēshṭhādēvī: Stone: Mylapore, Madras.
[To face page 391.]

DEVI.
thādēvi and assert that it represents a Chōla princess whowas born with the face of a jackal. The story is that the king, feeling sorry for the deformation of his child prayed to god that her jackal-face might be removed from her. Then his god appeared to him in a dream and told him that if he built a temple for Śiva in the village of Nangapuram, and made his daughter visit and worship the god set up in it, she would immediately lose the face of the jackal and obtain instead the normal face of a woman. This, they say, happened accordingly ; and in proof of the correctness of the story, they direct our attention to the figure with the bull's face sitting on the right of Jyēshṭhādēvì and say that it is the princess before she visited the temple and lost her jackal-face and that the figure to the left of this is the lady as she became after she offered worship to Siva in the newly constructed temple (Cf. Pl. CXXI). They, however, give no explanation at all regarding the central figure.

Another equally remarkable instance of forgetfulness in relation to the image of this goddess is noticeable in the famous temple of Siva at Tirupparangunram near Madura. About the end of the eighth century A.D., a pious queen of the then reigning Pāṇḍya king, Jaṭilavarman Parāntaka Pāṇḍya, had a shrine of Durgà excavated in the rock

## HINDU IOONOGRAPHY.

near the shrine of Śiva and got sculptured near it the image also of Jyēshṭhādēvì in half relief. These facts are even now found recorded in an epigraph very near to the group of the Jyēshṭhādēvi images there. Tirupparangunram is in fact one of the few famous sacred places dedicated to the worship of Subrahmanya now. But, unfortunately, there is neither a shrine for that god nor a sculptured representation of him in that place. Pilgrims go there, nevertheless, by thousands on days sacred to Subrahmanya, believing that the group of Jyēshṭhādēvī images-which are the principal objects of worship there-in sone manner or other represents that god. Possibly at some period in the history of that temple, the central figure of the Jyēshṭhādēvī group came to be draped in masculine god's clothes and to be called Subrahmanya, the figure to the right being understood to be Nandikēśvara, the steward of Śiva's household, and the figure of the female to the left being taken to be the first wife of Subrahmanya. The pūjāri accounted for the absence of the second wife by stating that the god is sculptured there as he was, before he took his second wife. This so-called image of Subrahmaṇya has by its side a silver śakti (weapon) dedicated perhaps by a pious worshipper. The crow-banner found by the side of Jyēshṭhādēvi

## DEVI.

in the sculpture is explained to be the cock-banner of Subrahmanya. To the $p \bar{u} j \bar{a} r i$ the absence of six heads, of two wives and of the peacock vāThana as well as many other details characteristic of Subrahmanya, did not matter very much. Even the noticeably female form of the central image did not make him hesitate in asserting his opinion that the central figure in the group is indeed that of Subrahmaṇya.

According to the description of Jyēshṭhādēvi, as given in Sanskrit works, she is a goddess with two arms and two eyes, with big cheeks and large pendulous breasts descending as far as the navel, with a flabby belly, thick thighs, raised nose, hanging lower lip, and is in colour as dark as ink. Her legs have to be hanging down in front of the Bhadrāsana on which she is seated. Her hair is done up in a knot, and on the forehead a tilalia is marked. She wears a maluuta on her head ; in her right hand she holds a nülōtpala flower, and the other hand rests upon the seat. One authority, however, states that she should carry a nilōtpala in one hand and keep the other in the abhaya pose. In actual sculptures, she is often seen with the right hand in the abhaya pose and the left hand made to rest upon her thigh (See Pl. CXXI) ; sometimes in the sculptures the right hand holds

## HINDU ICONOGRAPHY.

the nitotpula flower and the left hand rests upon the seat. (See Pl. CXXII and CXXIII.)

On the right of Jyēshṭhādēvi is the image of a bull-faced human being with two arms. In the right hand of this image there is a danda (stick), and a rope is held in the left hand. In the Pürvakārañagama this being is declared to be the halfbovine son of the Dēvi. The right leg of this figure is hanging down, while the left one is made to rest upon the seat. The colour of the body is white, the Suprabhèdāgama saying that it is blood red. This image is decked with all ornaments; on its head is a kirita, and it is clothed in silk garments.

On the left of the Dēvi is a female figure, whom the $\bar{A} \dot{m} s{ }^{\prime} u m a d b h \bar{e} d \bar{a} g a m a$ calls Agnimatha.(?) She is a maiden with a pretty bosom and of youthful appearance. Clad in red clothes, adorned with all ornaments and with a karanda-makutca on her head, she is seated with her left leg hanging down and the right folded and made to rest on the seat. Her colour is jet black. In her right hand she holds a nīlōtpala flower. The Pūrva-kāranägama calls her the daughter of the Dēvi.

The emblem on the banner of Jyēshṭhādēvī is the crow and her vāhana is an ass.

When the ocean of milk was churned Jyēshthã was born before Lakshmi, and no one wished


Jyēshṭhādēvī : Stone: Madras Museum.

## PLATE CXXIII.



Jyēshṭhādévī: Stone: Kumbhakōṇam.
[To face page 395.]
to marry her. The rishi Kapila took her for his wife and therefore she is known as Kapilapatni.

The side-images in the Jyēshṭhādēvi group must come up as high as her shoulders.

In the old Tamil nighantus the names of Jyēshṭhā are given as follows: Mugadi, Tauvai, Kaladi, Mūdēvi, the crow-bannered, the ass-rider, Kēṭtai, the bad woman and Ēkavēṇi. Her weapon is said to be the sweeping broom.

There are two kinds of images of Jyēshṭhā, says the Vishnudharmōttara, namely, the RaktaJyēshṭhā and Nila-Jyēshṭhā; both of them are seated figures having their feet touching the ground. They have each only one pair of hands. These forms of the goddess are to be praised and propitiated by heroes.

The Liinga-puraina has an interesting account of Jyēshṭhādēvì which is somewhat different from what has been given above. When the ocean of milk was churned to obtain the immortalising ambrosia for the gods, k $\bar{a} l a k u \bar{u} t a-v i s h a$, the all-destroying cosmic poison, came out first from that ocean; then came Jyēshṭhādēvî. A Brähmaṇa rishi named Dussaha married her and was taking her home with him. He perceived in her on the way a peculiar trait which he was not able to comprehend. He noticed her closing her ears

## HINDU ICONOGRAPHY.

wherever there was the singing of the praise of Vishnu or the uttering of the prayers offered to Siva, or any other good thing was being mentioned or done. Once upon a time he went with his wife to the forest for tapas, but the lady could not endure to see him so engaged, and consequently left him alone there and quietly returned home. The poor rishi had at last to promise to her that he would no longer engage himself in any virtuous acts, which were displeasing to her, before he could reside with her in his house. Just about that time Mārkaṇdēya came there ; and poor Dussaha then opened out to him his heart and explained to him the peculiar nature of his wife and asked him for advice as to what places he might visit without causing annoyance to his wife. He was advised

Mārkaṇḍēya that be might go with her to all places where inauspicious acts were being done or inauspicious words were being uttered; and gave a long list of acts of which the following are a few :wherever there was quarrel between husband and wife in a household, Jyēshṭhādēvi might be taken there; she might also be taken to places of Bauddha and non-Vaidik forms of worship ; again, she might be asked to take her place in houses where the elders enjoy pleasures, such as eating anything good, without first offering the good things to the children

## DEVI.

to eat. After giving this advice, Mārkaṇdēya departed. The rishi Dussaha then called his wife and told her that he was going to the Rasātalalolka to find out there a good place for them both to live in without anything to disturb them, and asked his wife to stay, till his return, in a place midway between his ásrama and the pond near by, and was getting ready to start on his journey. Jyēshthādēvi asked the rishi how she was to sustain herself till he returned, and who would help her with the things she wanted; the rishi replied that women would offer her bali, which would be more than enough for her to feed herself satisfactorily, and added that she should not visit the houses of any of those women who offered her oblations. Promising to return as early as possible, the rishi went to the tank near his abode and plunged into it with a view to reach the lower world Rasātala, and never again returned. Ever since that time, this poor abandoned wife is said to have been wandering here and there and making the hills and the plains outside inhabited villages her abode from time to time. She once happened to meet Vishṇu, whom she entreated to prescribe for her some avocation to while away the tedium of being all alone. He thereupon permitted her to go and live with those who offered worship to him exclusively, with a

## HINDU ICONOGRAPHY.

distinct disregard in their hearts for Siva and the other gods. On leaving her after bestowing this boon he went on muttering the Rudramantra to safe-guard himself from the evil influence of Jyēshṭhā otherwise called Alakshmī. Vishṇubhaktas and women must therefore offer oblations to Jyēshṭhādēví.

An explanation of the worship of Jyēshṭhādēvi is found in the Śaivägamas. The Siddhāntasārāvaḷ of Trilōchana Śivāchārya and the commentary on it give what follows:-Parāśakti, in the form of Vama, is the author of the pañcha-krityas, or the five acts called srishṭhi, sthiti, samihāra, tirōdhāna and anugraha. She, therefore, assumes the eight forms representing the eight tattuas. They are, V̄̄mā as prithvimaȳ̄, Jyēshṭhā as jalarūpinī, Raudrì as agniyãliãrā, Kālī as vāyvā̄āara, Kalavikaraṇi as āliáśarūpinịi, Balavikaraṇì as chandrarūpin̄̄ ; Balapramathanī as sūryarūpā; her two other forms are-Sarvabhūtadamanī as atma$r \bar{u} p \bar{a}$, and Manōnmayì as Parāśakti. Now, Vāmā means a beautiful damsel. Although each of the five bhūtas or elements has its own peculiar characteristic quality when pure and unalloyed, still, it is conceived that, ordinarily, all the elements except $\bar{a} k a ̄ s ́ a$ are not unalloyed and therefore possess mixed characteristics. Among such alloyed elements

## DEVI.

prithvi, or the earth-element, is the most alloyed, and possesses the characteristic qualities of all the five elements; and hence Vāmā, the beautiful, is said to be presiding over prithvi. The manifestation of Śiva, or Murtiśvara, corresponding to his creative function (srishthit), is called Vāmadēva, as he is the lord of Vāmā.

Jyēshṭā, who is jalamayi, is the representative of sthithi. The Mūrtiśvara of jala is Jyēshtha, and he is the lord of Jyēshṭhādēvi. Raudri represents the śakti of the agni-tattva. The Mūrtiśvara of agni is Paśupati, who is no other than Rudra, the lord of Raudrí. Prāna is the property of time ( $k \bar{a} l a)$; hence Kālì is the śakiti presiding over the element vāyu. The Mūrtiśvara of vāyutattva is Kāla, and he is the husband of Kàlì.

The part kala in the name Kalavikaraṇí, means a limb, and vikarani indicates absence. Hence Kalavikaraṇì means 'free of limbs,' that is, undivided. Indivisibility is the characteristic feature of $\bar{a} k \bar{a} s{ }^{\prime} a$; therefore this goddess is made to represent $\bar{a} F a ̄ s{ }^{s} a-t a t t v a$. Her lord and corresponding Mūrtíśvara is Bhima. He is Kalavikaraṇa, and his consort is Kalavikaraṇi.

That which augments strength is Balavikaraṇi. Chandra (moon) is conceived to influence the production of $\bar{o} s h a d h i s$ (medical herbs) which

## HINDU ICONOGRAPHY.

give health and strength; therefore Balavikaraṇi represents the moon looked upon as a tattva. Her husband is Mahādēva.

Balapramathani means the destroyer of bala or strength. Sūrya (sun) is hot and enervating; hence this saliti represents the sun as a tattva. The Mūrtiśvara corresponding to this goddess is Ugra. He is the destroyer of all paśas or bonds. The saliti that holds under control all the activities of all the souls is Sarva-bhūtadamani. She is ātma-mūrrti and her Mūrtiśvara is Yajamāna.

Monōnmani is the śaliti that unites aspiring souls with the Universal Lord, Śiva, after removing from them their mala or dirt of sin. Her lord is Paraśiva.

Such is the explanation of the functions of these goddesses. The very large variety of the goddesses herein noticed cannot but be striking. Their number is indeed even more. Hindu theology and philosophy account for their variety and numerousness by endeavouring to evolve them as representative powers out of fundamental philosophical principles. But a student with the historical turn of mind cannot fail to see in the very numerousness and variety of these goddesses a striking proof of the gradual affiliation of nonArryan deities of all sorts to the institutions of expanding Hinduism.

PARIVARADEVATAS

PLAN OF A VISHṆU TEMPLE WITH SEVEN $\bar{A} V A R A N A S$ AND THE DISPOSITION OF THE PARIV $\bar{A} R A D \bar{E} V A T \bar{A} S$ IN IT'.


$$
\begin{gathered}
\vdots \\
\vdots \\
\vdots \\
\because \\
\because \\
\vdots \\
\vdots \\
\vdots \\
\vdots \\
\vdots
\end{gathered}
$$


i

1

## APPENDIX A.

## A DESCRIPTION OF THE PLAN AND OF THE DISPOSITION OF PARIVARADEVATAS IN A VISHNU TEMPLE OF SEVEN AVARANAS.

According to the Vaikhānasāgama, that temple of Vishṇu which has only one âvaraña or circuit and contains the images of the central Vishṇu, Vishvaksēna, Śrîbhūta, Garuḍa, Chakra, Dhvaja, Śaṇkha, and Mahābhūta is considered to be the most inferior (adhamādhama) one. If, in addition to the above mentioned deities, there be also the Vimänapālas and Lōkapālas, it is said to belong to the Adhamamadhyama class of temples. A temple with a second ãvarana together with the images that are to be found in it, as also those of Havirakshaka, Pushparakshaka and Balirakshaka is classed as the adhamōttama temple. If there be a third àvarana with the necessary images in it, the temple is of the Madhyamādhama class. If, in addition to the above, there happens to be a fourth àvarana with all the images in it, the temple is considered to be of the Madhyamamadhyama

## HINDU ICONOGRAPHY.

class. The addition of the images of Kuhū, Anumiti, Jayā etc., and the Sapta-mātrikas, makes it one of the madhyamōttama variety. If the fifth
 in it is added to the above, the temple becomes one of the uttamàdhama class. The addition of a sixth a varaña with all the images in it makes the temple one of the uttamamadhyama class. A temple with seven àvaranas is an ideal temple and is said to be of the uttamottama class. The above classification is with respect to the number of āvaraṇas or prākāras, found in a temple. There is another classification based upon the number of images found in the temple. A temple with Vishvaksēna, Garuḍa, Śrībhūta, Nyaksha and Bhūtapiṭha, a group which goes by the name of pañcha-parivāra, is said to belong to the adhamādhama variety. The addition of Indra, and the other Lōkapālas, Sūrya, Chakra and Śankha converts the temple into one of the adhamamadhyama class. If, further, the images of Vivasvān, Mitra, Kshattā, Dhvaja and Yūthādhipa are found in it, the temple is said to belong to the adhamottama class. The addition of the images of Siddhi, Śri, Havihpāla, Skanda, Vighnēśa the Sapta-mātṛikās, Purusha, Jyēshṭhā, Bhārgava, and Brahmá renders the temple into one of

## PARIVARADEVATAS.

the madhyamadhama variety. The temple is of the madhyamamadhyama class if, with the images of the above mentioned deities, there are also those of Bhāskara, Añgāraka, Durgā, the seven Rōhiṇis, Manda, Budha, Bṛihaspati and Purusha in the third avarana. If, in addition to those above mentioned, there are the images of Jyēshṭhā, Śukra, Gañgà, the Saptarishis, Brahmā, Chandra, Rudra, the Aśvins, Kapila, the five Bhūtas, and Sarasvatī in the fourth a varana, the temple is of the madlyamottaina variety. It is of the uttamãdlıama class if there are in addition to the images already mentioned those of Pṛithvi, Mitra, Nara, Dharma, Dhātrī, Svarapriyā, Pushpēśa, Vyāhṛiti, Dasra, Bhava, Manu and Mahāvīra. It will be considered a temple of the uttamamadhyama class if there are the Ēkādaśa Rudras and the Dvādaśa Ādityas also ; and it would become a temple of the uttamōttama class if there are further the images of Balirakshaka, the eight Vasus, Jayā etc. The Vaikhānasāgama also gives the number of archalas or the officiating priests and the parichārakas or the servants that are to be employed in each one of the above mentioned varieties of temples. For the uttamōttama class of temple it is said that there should be twenty archakas and one hundred parirhārakas. Excepting the famous

## HINDU ICONOGRAPHY.

temple of Ranganātha in Śrirangam there does not appear to be any other ancient temple in India with seven àvaranas. Before the time of Rāmānuja this temple followed the Vaikhānasāgama and therefore we find even to this day a number of small shrines in all the àvaranas, but after Rāmānuja introduced the Pāncharātrāgama in Srirañgam, the images of the Srivaishṇava saints and āchäryas were set up along with the images of the deities already found in them. The plan of a Vishṇu temple having seven āvaraṇas with the names of the deities that are required to be consecrated in them is appended.

Besides the deities enumerated above a few others are also mentioned as being found in a uttamōttama temple in a place called the karmārchāsthāna in the second or the third avarana of the main temple where the utsava and other bēras or images are enshrined. This place itself appears to be surrounded by three avaraṇas. In the first or the second āvarana of the main temple, the water reguired for bathing the images should be kept in a room situated between the east and north-east facing the central shrine and guarded by Purusha. Near this place where the water is stored, the washed clothes required for draping the images should be dried, and the flowers required

## PARIVARADEVATAS.

for making garlands should be stored, the latter being under the guardianship of Pushparakshaka and the former under Tvashțā. The bed-room (Śayyādēśa or Palliyarai) for the utsava-bēra should be situated between the east and south-east of the first or the second avarana and should be guarded by Kaumōdaki. The kitchen should occupy the south-east corner of the second or the third àvarana; it should consist of four quarters ( $s \bar{a} l \bar{a} s$ ); in the southern quarter known as the hōmasthāna should be the nityāgni-kunḍa required for the daily fire sacrifices (agni-kärya) which should be guarded by Balirakshalsa. In the western quarter of the kitchen and on the north of its entrance should be stored rice and other articles required for cooking, under the guardianship of Chāmuṇda. The ovens should occupy the whole length of the eastern quarter-from the north end to the south end. The guardian of this quarter named Havirakshaka should be set up here. Like the room where water is stored, the kitchen should also face the central shrine.

Round the neck of the dome of the vimanna of the central shrine should be placed the four guardians of the vimāna, namely, Nyaksha, Vivasvān, Mitra and Kshattā facing outwards. The gates should be guarded by three pairs of

## HINDU ICONOGRAPHY.

dvāradēvas of whom Dhāta and Vidhāta facing the north and the south respectively should be situated on either door-posts of the central shrine. On the door-sill of the same gateway the deity named Bhuvañga should be conceived as lying with his head towards the south and the feet towards the north and facing upwards. The officiating priests (archalias) should not cross Bhuvanga except when they enter the shrine on duty. On the lintel of the same gateway and directly above the door-sill occupied by Bhuvanga, the deity named Patanga should be conceived as facing downwards with his head towards the north and feet towards the south. Patira and Varuṇa are conceived as occupying the right and the left doors respectively of the same gateway.

In the accompanying plan of an ideal Vishṇu temple, the letters $\mathrm{N}, \mathrm{E}, \mathrm{S}$, and W stand for north, east, south and west respectively, the directions which the images are required to face. In the case of those images where nothing is mentioned about the directions which they should face, they are shown tentatively by the same letters, but enclosed in square brackets.

## AN ALPHABETICAL LIST OF THE PARIVARADEVATAS.

## Avarana.

Avarana.

| Achyuta |  |  | 1 | Chaṇ̣̣a | Out-side the 7th |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Āditya | $\ldots$ | ... | 7 | āvar |  |  |
|  | twelve) |  | 5 | Cbandr |  |  |

Agni $\quad . . \quad 2,4,7$ Daṇḍadhara ... ... 7

Akshahantā ... ... 7 Dhanada ... ... 7
Aksbata ... ... 4 Dhātrī or Mābakālī ... 3
Añgāraka ... ... 2 Dhvaja ... ... 5
Aniruddha ... ... 1 Durgā ... ... 3
Anumiti ... ... 5 Ēkādaśa Rudras ... 5
Abāpavatsas ... ... 7 Gandharvas ... ... 5
Apsarasas ... ... 5 Gangā ... ... 3
Aryamā ... ... 7 Garuḍa ... ... 2
Asura ... ... 6
Aśvins ... ... 5
Atharva ... ... 4
Balida ... ... 5
Brahmā ... ... 7 Indra ... 2,7
Bựihaspati ... ... 2 Indraja ... ... 7
Budha ... ... 2
Chakra ... ... 3 Íśana ... ... 2
Chakrachūḍi ... ... 7 Īsitātmā ... ... 2

## HINDU IOONOGRAPHY.



## PARIVARADEVATAS.

| Avarana. |  |  |  |  | Avarana. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Sinivāli | ... | 3 | Turhana | ... | ... 5 |
| Śiva | ... | ... 4 | Vāmana | . $\cdot$ | ... 2 |
| Sōma | ... | 2,7 | Varāha | ... | ... 2 |
| Subhadra | ... | 2 | Varuṇa | ... | ... 2 |
| Sukra | ... | 2 | Vasus (eight) |  | ... 5 |
| Sunanda or | Sundara | ... 6 | Vatsaras | ... | ... 5 |
| Sundari | ... | ... 3 | Vāyu | . $\cdot$ | 2, 4 |
| Surā | ... | $\ldots 3$ | Vidyādharas | ... | ... 5 |
| Sūrya | ... | ... 2 | Vikbanasa | . | ... 1 |
| Srio | ... | ... 3 | Vipa | - | ... 6 |
| Srībhūta | . | $\ldots 1$ | Vishṇu | . $\cdot$. | 4 |
| Svadhā | ... | ... 3 | Vishvaksēna |  | ... 1 |
| Svāhā | ... | ... 3 | Vyājani | . ${ }^{\text {a }}$ | ... 6 |
| Takshaka | ... | ... 4 | Yajña | ... | 1 |
| Tāpasa | ... | .. 1 | Yajus | ... | 4 |
| Tirtha | $\ldots$ | ... 2 | Yaksha | . | 6 |
| Tōya | ... | ... 4 | Yama | -.. | 2,7 |
| Trivikrama | ... | ... 2 | Yamunā | . | 3 |
| Tumburu | ... | $\ldots 6$ | Yūthādhipa |  | ... 9 |

वैखानसागमोक्त वैष्णवालयसप्तावरणदेबाः।


## परिवारदेवतताः।

## भ्रुवबेरम्।

अथ देवस्य देव्यादीनां वर्णवाहनकेलादीन्व्याख्यास्याम: । वर्णवाहनकेतुनामनक्षत्रपत्नीबीजाक्षरादीज् ज्ञात्वार्चयेत् । अन्यथा चेदसुरा गृह्लायुः। देवः क्षतयुगे श्वेतवर्णां्त्रतायुगे रुक्माभो द्वापरे रक्ताभः कहौ ३यामाभस्सर्वेछे ३यामवर्णो वा। स्वेषां वर्णानां इयामं मुख्यम्। तस्माच्छयामवर्णः पीताम्बरधर: किरीटकेयूरप्रल्गम्बयज्ञोपवीती
 वाहन ओङ्कारबीजः श्रवणजः पश्चश्वब्दरवो दक्षिणवामयो: श्रीमूमिसहितो विष्णुं महाविष्णुं सदाविण्णुं सर्व्व्यापिनमिति चतुर्मूर्तिमन्च्रैचंयेत् । अथवा पश्वमूर्तिमन्त्रैरच्चयेदिति केचित्।

## प्रथमावरणदेवाः।

तत्र्राच्यां पुरुषः प्राह्मुखः श्चेताभः पीतवासाश्रत्रुर्भुजइराब्लचचकधरस्सर्वाभरणभूषित: श्रीमेदिनीम्यां संयुक्तः पुरुष: पुरषात्मकं परमपुरुषं धर्ममयमिति।

## परिवारदेवताः ।

अंग्नेय्यां कपिल: प्राङ्मुख: श्वेताभोSष्टहस्तो दक्षिणे चैकहस्तेन अभयप्रद: अन्यैश्चकासिहलधरो वामे चैकहस्तेन कटिमवल्ब्ब्यान्यैश्व शङ्नुचाप $\ddagger$ दण्डधरो रक्तनासा मकुटादिसर्वामरणभूषितो गायत्री $\dagger$ साविनीसंयुक्तः कपिलः कपिलं मुनिवरं हुद्धं वेदरूपिणमिति ।

दक्षिणे दक्षिणामुखोऽअनाभो रक्ताम्बरधरश्चतुर्भुजइशाङ्बचक्कधरस्सर्वाभरणभूवितो धृतिपौष्णीम्यां सहितस्सत्यं सत्यात्मकं ज्ञानमयं संहारमयमिति ।

नैर्ऋड्यां पश्चिमामिमुखस्तप्तचामीकराभश्वतुरशृङो द्विशीर्षस्सत्तहस्तरशा्न्वचक्राज्यदर्वीस्तुक्सुतजजूहूपधरस्त्रिपदो रक्तवत्रधररस्सर्वाभरणभूषितो दक्षिणवामयोस्स्वाहास्वधायुक्तो यज़ो यञ्ञं सर्वदेवमयं पुण्यं ऋतुमिति ।

पश्चिमे पश्चिमाभिमुखश्चतुर्भुजस्सर्वाभरणभूप्रितः कनकाभः इयामाम्त्ररधर: पवित्रीक्षोणमि्यां युक्तोऽच्युतोऽच्युतमपरिमितैश्वर्वर्य श्रीपतिमिति ।

वायन्ये पश्चिमाभिमुखस्फफटिकाभ₹इयामाम्बरधरोऽभयवरदहस्तः श्रीवत्साङ्ゃस्सर्व।भरणभूष्तित: कमल्डवनीम्यां युत्तो नारायणो नारायणं जगन्नाथं देवंदेवं त्र्यीमयमिति ।
$\ddagger$ पारोति पाठान्तरम् । + एतदादर्शान्तरे न ।

उत्तरे चोत्तराभिमुख: प्रचालभो नवसप्तपझ्चफणान्वितानन्तो-
 प्रमोदायिनीमहीयुक्तोऽनिरद्धोऽनिरुद्धं महान्तं वैराग्यं सर्वतेजोमयमिति ।

ऐशान्यां प्राङ्मुखस्तरुणादित्यसङ्ఘाराश्वतुर्भुजः शाङ्न्चक्रधरः श्रीवत्सवक्षास्सर्वर्भरण संयुक्तः श्वेतवस्त्रोत्तरीयोपवीती दक्षिणवामयोरिन्दिराधरणीम्यां युक्तः पुण्यः पुण्यं पुण्यात्मकं पुण्यमूर्ति पुण्यदायिनमिति ।

## द्वितीयावरणदेवा:।

द्वितीयावरणे प्राच्यां वराह: प्राङ्मुख₹्यामामश्चतुर्भुजइशाङ्बचक्ऋधरस्सर्वामरणभूषितो रक्ताम्जरो वराहाननः श्रीमूमिम्यां सहितो वराहो वराहं वरदं भूमिसन्धारणं वज्रदंष्ट्रमिति ।

आंग्नेग्यां प्राङ्मुख इन्दीवरामो हेमान्बरधरश्वतुर्भुजइराङ़चक्ऋधरस्सर्वाभरणसंयुक्तः कमलावनीम्यां युक्तस्सुभद्रस्सुभद्रं सुमुखं सुखप्रदं सुखदर्शनमिति ।

दक्षिणे दक्षिणाभिमुखो नारसिंहः श्वेताभो रक्तवन्नधरश्चतुर्भुजइसाब्बचकधरोऽभयकघ्यवल्वितहस्तर्स्सिहाननः श्रीभूमिसहितो नारसिंहो नारासिंहं तपोनाथं महाविष्णुं महाबलमिति।

नैर्कर्यां पश्विमाभिमुलो हेमाभः इसमाम्बरधश्रत्रुर्भुजः शबब्वचकधर: किराटायाभरणान्वित: पद्यास्सिरम्यां युक्त ईईशितामा ईशितालेमें घरदं सेवेंशं ईंशिताम्मानमिति।

पश्विमे पश्चिमामिमुखो बामनो बह्सचारी बकुऊफलाभो द्वि-
 ॠ्रपाणिर्चामनो वामनं करदं काझ्पपमदितिप्रियमिति।

घायन्ये पश्विमामिमुलो नीलाभ: पीताम्ब्रधरो ऊक्षीधरणीम्या युत्तस्सर्वोद्दहस्तोंक्रं सर्वाधारं सर्बन्नं सर्वादहमिति।
 पीताम्बधघरो हारादिभूपितस्सुधित्धियामपादो हराटन्तो दृतदक्षिणपाद उद्वृतपादे प्रसारितदक्षिणहसतः कघ्यवऊम्बितामामहसत्विविक्ममब्बिविक्ममं निलोकेखां सर्वाधारं बैकुणुठमिति।

ऐश़ान्यां प्रा््म्मुखो रक्राभझ्यामाम्यरधरः कनकाइस्यामान्यां सहितस्सव्वविये भ्वरस्वर्वविद्येधरं पुण्ं शुर्द्र ज्ञानमिति।

पुख्पादीनामनुक्तं सर्व विण्णोरिवेति विज्ञायते।
तृतीयावरणदेवाः।
तृतीयावरणे प्राच्यां झ्यामाभोडन्तर्तुलो जपाम्बरधरो ज्येष्हजो
द्विभुजो धृतुलिइदद्षिणहसत: कथ्खवङम्बितवामहसत: किरीटाया-

परिवारदेवताः ।
भरणान्वितो मेघनादरवो वेणुध्चजो गजवाहनरशचीपतिर्जकारबाज इन्द्रं शचीपतिं पुरुहूंतं पुरन्दरमिति ।

आग्नेग्यां वह्हिजातः किंश्रुकमुष्पसद्धाश्राक्तिपाणिः कुण्डलाद्भदहाररशुकपिज्छा|्बरधरः कपिध्चजोऽजवाहनस्स्वाहास्धधापतिरकारबीजस्सर्देवनमुख आसीनोऽम्निरम्निं जातेवदस पावकं हुताशानमिति ।

याम्ये इयामाभो रक्तवत्तधरो गदी व्याल्ध्चजो महिषवाहनो भरणीजो यकारबीजरशुकाझीझोो घण्टानादरवो यमो यमं धर्मराजं प्रेतेशां मध्यस्थमिति ।

नैर्क्भलां नीलाभो रक्ताम्बरशूूली भौमिकाख्येभवाहन:* कृकलासध्वजो मूल्डजस्संमोहिनीपतिः पकारबीजः पर्णरवो निर्क्रति[र*]रम्भाधिपतिनींलं निर्жतिं सर्वर्षोऽधिपतिमिति।

वारुण्यां नीळवर्णो रत्तवत्त्रधरः पाशी सिंहध्घजो वारुणजस्सुप्रतीकेभवाहनो $\ddagger$ अअनापतिर्वकारबीजो दर्दुररवो वरुणो वरुणं प्रचेतसं रत्ताम्बरधरं यादस्पतिमिति।

* 'भौतिकाख्यो नरवाहन' इति पाठान्तरम् । ध्यानमुक्तावल्यामस्य श्री भौतिकेभवहनत्वमुक्तम् $\dagger$ 'फणरव' इति पाठान्तरम्। ध्यानमुक्तावल्यां पणववाक्वमुक्तम्। $\ddagger$ 'सुप्रतीको मकरनाहन’ इति पाठान्तरम्।

परिवारदेवता : ।
वायन्ये कनकाभस्सिताम्बरधरो मृगवाहनो वायुजो* वेणुघ्वजः कुमुद्वतीपतिर्दण्डभृद्यकाराक्षर बीजइश ख्बरवो वायुर्जवनं भूतात्मकं वायुमुदानमिति ।

उत्तरे सितवर्ण: इयामाम्बरधरो दण्डी पुष्पकवाहनः कृकलासध्चजः ककारबीजो यवनलापतिर्धनिष्ठजो मृदझ्नवः कुबेरः कुबेरं धन्यं पौलक्यं यक्षराजमिति।

ऐशान्यां पाटलाभस्सिताम्बरो वृषध्वजवाहनो जटामौलिश्चतुर्भुजस्त्रिनेत्रशूर्उपाणिशराकारबीज आर्दाजः पार्वतीशो डमरुकध्वनिरीशान ईशानमीश्वरं देवं भवमिति ।

इन्द्रादयोऽप्रावभ्यन्तरमुखा: । एतेष्वनिरुद्वं बिविक्रमं वामनं च विना ध्रुने स्थिते स्थितानासीने त्वासीनाज्छयने यानके च तत्त्तकौतुकवद् ध्यायन्चर्चयेत् ।

## देव्यौ।

देवस्य दक्षिणे रक्माभा क्षौमाग्वरधरा पक्महता द्विभुजा कक्ष्याबन्घघनस्तनी लहाटोपरि पुष्पच्चूडान्विता मकुटहारादिसर्वाभरणसंयुत्ता श्रीवस्सादिवीजोत्तररफाल्गुनीजा मणिघ्चानिरवा श्रीः श्रियं धृतिं पविर्तां प्रमोदायिनीतिति ।

[^5]
## परिवारदेवताः ।

वामे इयामाभा रक्ताम्बरधरा रक्तोत्पलधरा मकुटादिसर्वाभरणसंयुक्ता वैशाखरेचतीजा लक्ष्मीपूर्वक्षराधिपा शड्बरवा भूर्हरिणीं पौष्णीं क्षेणीं महीमिति ।

पुरुषा(या)दिदेवीनां श्रीभूक्योरि[वे*]ति विज्ञायते ।

कर्मार्चास्थानदेवा: ।
कर्मार्चास्थाने पीठोपरि प्राच्यां प्राङ्मुखस्तुभद्रः पूर्ववत्।
आग्नेय्यां प्राङ्मुखस्स्वर्णवर्णः पीताम्बरस्सकलाविश्वाम्यां युक्तस्सर्वस्सर्व विश्वं सर्वाधारं सर्वेशामिति ।

दक्षिणे दक्षिणामुखो हयाइ्मक: श्वेताभ: पीतवासा हयानन इलाविश्वाम्यां सहितो हयात्मकं देवेशां सर्वनन्दं सनातनमिति ।

नैर्ऋड्यां पश्चिमाभिमुखस्सितवर्णइइयामाम्बरधररझुद्राविमलाक्यों युक्तस्सुखावहस्सुखावहं सुमुखं सुरेशं सुरप्रियमिति ।

पश्विमे पश्विमाभिमुखो रामदेवः कनकाभो नीलाम्बरधरश्वक्रराङ्वपरगुधरो त्राह्मीविजयाभ्यां सहितो रामदेचो रामदेन्रं महाबलं महाभद्रं परशुपाणिनमिति ।

वायन्ये पश्विमाभिमुख: किंशुरुपुष्पाभस्सिताम्बरधरस्सुभगासुमुर्खभ्यां युक्तस्संवहस्संवहं सर्र्रते जोमयमानन्दं सर्वरूपिणमिति।

परिवारदेवताः ।
उत्तरे चोत्तराभिमुख: पुण्यः पूर्ववत् ।
ऐशान्यां प्राङ्मुखोऽग्निवर्णस्सिताम्बरधरस्सुमताजननीम्यां युक्तस्सुवहस्सुवहं सुकृतं विज्ञानं देवमयमिति।

सुभद्रादीनामनुक्तं विष्णोरिवेति विज्ञायते ।
द्विर्तायावरणे गजवाहनः श्वेताभस्सुत्वध्वजो मित्रेशो मित्रः, ररुवाहनोऽग्निवर्णो जुहूध्वजस्सती|इोडत्नि:, गजवाहनः कनकाभस्सवा-
 वविश्व:, सर्वे रत्ताम्बरधरा भेरीरवा रे।हिणीजाता नामाद्यक्षरबीजाक्षैतान्पीठान्ते प्रागादिबहिर्मुखानर्चयेत् ।

हेमाभस्सनातनः कुन्ताभस्सनन्तनो गुआाभस्सनत्कुमारस्फफटिक[ [भ*] स्सनकश्च, सर्वे ₹यामाम्बरधरा: पद्मवाहनाः कूर्चध्वजा ब्रहचारिणो नामाद्यक्षरबीजाः पुष्यजाइरशड्बरवाश्य । एतानाग्नेयादिषु कोणेषु बहिर्मुखानर्चयेत् ।

मिन्रं लोकहितं विश्वात्मकं कविवरं, अत्रिं त्रिधागतिं तृती।यात्मकं वेदमूर्तिं, शिवं मुनिवरं रुख्रं सुखोत्तरं, विश्वं भूतनायकं जगद्वीक्षणं सर्वमातृकं, सनातनं मुनीन्द्रं व्रह्ससम्भवं निष्ठानकं, सनन्तनं गुरुं सर्वपूज्यं मन्न्र्जं, सनत्कुमारं ज्योतिरीशां निरुद्वेगमकोधं, सनकं नियन्तारं धर्मञ्ञ धर्मवेदितमिति ।

## परिवारदेवताः ।

तृतीयावरणे चेन्द्रादीन्पूर्वबत् ।
दक्षिणे श्रियं वामे हरिणीं च पूर्ववत् ।
दक्षिणे मित्तिपार्श्वे रुक्माभो हंसवाहन: कमणडलुध्वजोऽमिजिज्जातस्सावित्रीपतिरुकारबीजो वेदरवो व्रह्माणं प्रजापतिं पितामहं हिरण्यगर्भमिति । सुवर्णामो ब्रह्मचारी रक्ताम्बरधर: पद्मवाहन: कूर्चध्चजरशाध्बवरो रोहिणसिहितो मकारबीजो मार्कण्डेयं पुण्यं पुराणममितमिति ।

वामे भित्तिपार्श्वे श्वेताभो ठ्याघ्वचर्माम्बरधरः परशुमुगधरश्रतुर्भुजो वृषध्चजवाहनो डमरुकध्चनिर्मकारबीज आर्द्राज उमापतिर्गझ्भधरो गझ्भाधरं वृभभवाहनमष्मूर्तिमुमापतिमिति। अम्निवर्णश्रुक्काम्बरधरः पद्झवाहनः कमण्डतुध्चजो रोहिणीजराद्बरवो नामाद्यक्षरीजः ख्यातीशः पद्भापितरं धातृनाथं ख्यातीशं भुगुमिति ।

## द्वारदेवाः।

दक्षिणे गन्चर्चस्थाने वेणुवर्णाभः पुष्पकेतुस्सन्धिनीश उदङ्म्यो धाता। वमे गन्धर्वस्थाने श्रुकपत्राभे गजवाहनस्सर्पध्वज ऊर्च्वेशो दक्षिणामुखो विधाता। द्वारे दक्षिणाशिरा उत्तरपाद ऊर्ज्घमुखो नीलवर्णो दृषभवाहनोऽग्निकेतु: प्रीतीशो भृतिः। पूजकादिमिरर्चनाकाल-

दन्यत्र न लङ्ध्यः । उपरि शिरस्धाने पूजयेत्। तदुपरि शुकाभसतुरङ्ञाहनो 5 शकेतुर्भरणीज उदक्छिरा अधोमुख: पतङ्ञः। द्वारदक्षिणभागे स्वर्णाभो गजवाहनो वृषध्तजो बलेशः पतिरः। वामे सुवर्णाभो रथवाहनरहा ख़्वजो धरणारो वरुण:। एते नामाद्यक्षरबीजाइराङ्बरवा अश्वयुजादिहस्तजाश्य (?)। धातारं डम्भिनं सनिलं गदावहं, विधातारं कीनाशाम्मुरण्डं न्यनं, भृतिं भुत्ञमुत्सङ्ञं पीठं, पतङ्ञमुत्करमपदानं कपर्दिनं, पतिरं बलिदं मध्यगं व尺्बरं, चरुणं तेजिनं दंसिनमिति बडेतान्कपाटं यत्रास्ति ततार्चयेत्।

## विमानपालाः ।

आल्यस्य बहि:पार्श्व प्राग्द्वारमधये प्राङ्मुखो दूर्वाङुईरणर्णो हमाम्बरधर: प्रज्ताशीरो दण्डपाणिइझयेनधत्रजनाहनो रोहिणीजो नामाय्यक्षरबीजो न्यक्षं दर्धीत्यकं पीवरमार्यकमिति ।

दक्ष्षिणे दक्षिणाभिमुखो रक्तवर्णस्सिताम्बरधर उत्सायिनीपतिईण्डधरो भिण्डपालध्चजो हयनाहनो मघोद्भवस्त्रुतध्वनिर्विश्वाद्य[क्षर米] बीजो विवस्चन्विवस्वन्तं भरतं विश्नकर्माणं मरीचिमन्तमिति।

पश्विमे पश्विमामुखरशरकाण्डध्वनि: पुष्पाम्बरधरः कपोतवाहनो धूमकेतुहलागुधो बहुप्रजानाथो विशाखजो मेघरवो नामाघक्षरबीजो मित्नो मित्रमित्वरं राजिष्मन्तं रमणकमिति ।

उत्तरे चोत्तराभिमुखो हेमाभः पुष्पाम्बरधरो मृगवाहनो महिषघ्चजो मूलजो दण्डपाणिर्वाणीपतिर्वेदरव: क्षत्ता क्षत्तारं महीधरं उर्वरोहं शेवधिमिति।

द्वारपाला: ।
प्रथमद्वारदक्षिणे श्वेततर्णरशखुक्ञाम्बरधरस्सुकध्चजो गजवाहनो रोहिणीजस्सन्ध्यानाधशरह्यदरो यन्रिकायुधो मकारबीजो मणिको मणिकं महाबलं विमलं द्वारपालकमिति ।

वामे तस्स पृ्नी कनकाभा सिताम्बरधरा पुष्पहत्ता सौम्यजा श्रुकस्वररवा सकारबीजा सन्ध्या सन्ध्यां प्रभावतीँ ज्योतीरूपां दढन्नतामिति ।

मुखमण्डपद्दारदक्षिणे एफटिकाभो हेमाम्न्रो रुरवाहनः कुशध्चजो विधिजो दिन्येशो नामाद्यक्षरीजो दण्डपा|णिश्चतुर्भुजो वेदरवो विखनसो (?) विखनसं तपोयुक्तं सिद्दिदं सर्वदर्श्रनमिति।

बामे रुरचाहनः कूर्चध्चजस्ताराद्यक्षरबीजस्सन्धिनीशो वेदरवो दण्डधरो द्विभुजः पुष्यसम्भवत्तापसस्तापसं सन्धिराजं सर्वदोषविवर्जितं सहस्राश्वमेधिनमिति ।

प्रथमावरणद्वारदक्षिणेऽग्नितर्णशश्रुक्काम्बरधरः कूर्मवाहनइशरघ्नजस्सम्मोहिनीपतिर्नामाद्यक्षररीजः प्रोष्टपाजातो दण्डपाणिसिसिहरव: किण्फिन्ध: किष्किन्धं बहुमर्दनं बहुसेनं दढवतनमिति।

वामे श्वेताभो रक्ताम्बरधरः कूर्मवाहनइशारघ्चजो विशोकापतिर्वेणुदण्डययुधस्तीर्थाद्यक्षबीज आर्दाजो मेघरवस्तीर्थस्तीर्थमुद्धाहकं सर्वयोग्यमुदावहमिति ।

द्वितीयावरणे द्वारदक्षिणे चोत्तराभिमुखः प्रवालाभ एकदन्तः कण्ठादूर्ध्र गजाकारो वामनः कुराध्चजो वेणुकङ्कतवाहनइराङ्बरवग्वतुर्भुजः पारहेति: कदलीफलहस्त आर्द्रापति: श्रविष्ठजो वक्रतुण्डो वक्रतुण्डमेकदंष्ट्रं विकटं विनायकमिति।

उत्तरे शख्बवर्णो नीलाम्बरः किरीटी सिंहासने समासीनो द्विभुजो जवनपति *स्सर्पध्चजो हस्ततालरवरशेषाद्यक्षरबीजों मकरघ्वज वाहनो नवभिस्सप्तभि: पश्वभिर्शा पृष्ठोदतै: फणैस्समाच्छादितमौलिर्नागराजो नागराजं सहस्ररीर्षमनन्तं शेष्यमिति ।

तृतीयद्वारदक्षिणे शङ्बाभो नीलाम्बरो भूताकारइशुद्धापति:पद्मध्चजवाहनो हस्ताम्यां शख्धिं दधानो वारुण इराङ्बरवर्शाङ्बादिबीजः शाब्लनिधिशराङ़निधिवरं धनदं मौक्तिकोद्भवमिति ।

वामे रक्ताभो जपाम्बरधरो विशुद्देशो हस्ताम्यां पभं दधानः पन्मध्नजवाहनः प्रोष्रपाज्जातर्सित्रिनादरवः पद्माद्यक्ष₹बीजः पद्मनिधि: पद्भनिर्धि रक्ताङ्ञं भूतनायकमिति ।
*जरवतीपतिरिति पाठान्तरम्। जनीपतिरिति ध्यानमुक्तावल्यामुक्तम् ।

चतुर्थावरणे द्वारदाक्षिणे रक्ताभः श्वेताम्बरधरो नागचूडिकमस्तक उद्देस्यकरो व्याघ्रवाहनस्सर्घघ्वजो भामिनीशसतुरङ्नवाहनोऽहिध्वजो भेरीरवस्तुकारबीजो हस्तजस्तुईणस्तुर्हणं $\dagger$ दै्यराजं विष्णुभक्तं गदाधरमिति ।

वामे श्यामाभो रक्ताम्बरधरो नागचूडिकमस्तक उद्देइयकरस्सुधापतिव्यंघ्रवाहनस्सपध्चजो झह्डुरीरवो हस्तजो बल्यादिबीजो बलिदो दैतेयं महीवीय बलिदं शूल्रपाणिनमिति ।

पश्aमावरणद्वारदक्षिणे रक्ताभो नीलाम्बरधररिशरसि खड़्गधरो वायुवाहनेऽऽनलध्वजो घोररवस्चवातिजो बलेशः खकारबीजो नन्दको नन्दकं खड्भं पापहरं दैल्यनाशनमिति ।

वामे पञ्चवर्णैर्युक्तं श्वेताम्बरं नपुंसकं रिरसि चापधरं मेघवाहनं शरघ्वजं महानादरवं विशाखजं शकारबीजं शाई्झ शाई्ई धनुर्वरं शत्रुहन्तारं बरायुधमिति ।

षष्ठावरणद्वारदक्षिणे श्वेताभो नीलवासारिशरसि शब्खभृद्दण्डायुधो नन्देशो रोहिणीजो वियद्गतिध्चजो हंसवाहनः कर्णशब्दरवो नामाद्यक्षरबीजरशा़़ंचूडी शाख़्खंडिनं वृक्षदण्डं श्वेतामं घोररूपिणमिति ।

। 'तुद्धिनसुदुद्दिन’ मिति पाठान्तरम्।

वामे रक्ताभ: श्वेताम्बरधररिशरसि चक्रमृद्दण्डपाशाभृन्मेघनादरवो धूमकेतुस्तुप्टीशः प्रवृत्तवाहनश्चकारबीजश्चकचूडी चऋचूडिनं महानादमुदग्रस्रूपं भयानकमिति ।

सप्तमावरणे द्वारदक्षिणे हेमाभो रक्तवस्त्रधरश्रतुर्भुज उद्देशयदण्डधरो दक्षिणहस्ते अपसव्यकस्यवल्रम्बितवामहस्त उग्रवेगसमन्वितो दंष्ट्रम्यां युक्तः किंचिद् द्वारं सरीक्ष्य स्थितः प्रियापतिर्स्सिहवाहनो मेघरवो धूमकेतुर्मूलोद्भवो नामाद्यक्षरबीजश्चण्डश्चण्डमुग्रं भयानकं द्वारपालकमिति ।

वामे इयामाभ: श्वेताम्बरधरस्सुमुखीपतिरन्यत्सव्वं चण्डवत्, प्रचण्ड : प्रचण्डं भीमं घोररूपं द्वाराधिपतिमिति।

## विष्वक्सेन:।

उदक्राकारपार्श्वे विमानपार्श्वे वा कुबेरेरेानयोर्मध्ये दक्षिणामुखस्सिसहासने समासीनोऽग्निवर्ण: पीतवासाश्चतुर्भुजइश ङ़ चक्रधरोऽमयकव्यवलम्बितहस्त: श्रीवस्सं ब्रह्मसूत्रं विना हरिरिव भूषणैर्युक्तोऽथवा द्विभुजः पुष्पपाणिशशक्तिदण्डभृद्धा जयापतिः श्टङक्ञकतुः पुष्परथवाहनः पूर्वाषाढोद्नवः पुष्परवो विद्यादिबीजो विष्चक्सेनो विष्वक्सेनं शान्तं हरमिति ।

## परिवारदेवताः ।

## आलयाभिमुखदेवाः ।

प्रथमावरणस्य त्रिभागाद् द्विभागे सोपानमध्ये वा श्वेताभो रक्ताम्बरधरो बहिर्मुखो ब्नह्मचारी द्डायुधस्सिह्ध््वजवाहन: फाल्गुनहरिणीजात: कुम्भशब्दरवो भूताद्यक्षरबीजः श्रीभूतः श्रभूतं श्चेतवर्ण वैष्णवं मुखपालिनमिति ।

द्वितीयावरणे हाटकाभरशुरकपिन्छाम्बरधरो झद्धर्रीमेखल्डयुक्तः किङ्किणीजालयुतस्सर्वाभरणभूषित उपर्युपरिच्छन्नार्मिन्धूकूनिभाभिश्बूडाभिस्तिसृभिर्युक्त३्ययामलत्बिशर्षार्षस्सुखुखुजगेन कृतच्छनबीर: किरीटवान्पश्ववर्णमिश्रितभुजगाभ्यां युक्तरछन्दोमयपक्षद्दययुतो गुझाभनेतो हृदयेऽअ्ञािसंयुत्तोऽमयदो वा द्विभुजस्खात्युद्भवश्नूडाध्चजो विशोकेशो वायुवाहनसुण्डायुयः पक्षाघातरवो गणाद्यक्षरवीजो गरुडो गरुडं पक्षिराजं सुपर्णं खगाधिपतिमिति।

तःप्वे्वे चक्ћोडद्ञारवर्णो रक्ताम्बरश्रिरासि चक्रभृत्पुष्टिकेशो धूमकतु: प्रवृत्तवाहनस्तर्जनीरवश्चकारबीजोऽनलस्सुदर्शनं चक्षं सहस्तविकचमनपायिनमिति ।

तंप्पूर्वे पाश्थजन्यो दुग्धाभो रक्तवत्न्नरो भूताकृतिश़रासि शाब्लुपद्वियद्रतिध्वजो वियद्नात्रायुधो हंसवाहन: कर्णशब्दरवो वारु-
 प्रियमिति ।

तत्पूर्वे हाटकाभ₹ङुकपिञ्छाम्बर ऊर्ध्वकेराइराङ्बकेतुर्वयुवाहनस्सिंहरवस्वातीजातो जकारबीजो जयप्रियापतिर्द्यिभुजः पद्मधर भासने दक्षिणं पादं प्रसार्य वाममाकुज्च्यासीनस्सर्पयुत्तो हृदयेऽअ्ञलिसंयुक्षो ध्वजो जयमयुच्छितंत धन्यं ध्वजमिति।

ततूर्वे यूथाधिपस्य पीठे बहिर्मुखः श्धेताभो रक्तवस्नधरो भूताकारो द्विभुजो दण्डधरो भूतकेतुर्महाचातकवाहनो विरजेशो गतिशब्दरव: श्रविष्ठजो भूतादक्षरो महाभूतो यूथाधिपातिं निल्यमुम्रं महाभूतमिति।

तस्पूरेे पीठे पाकोर्जुनो रुक्माभः पद्ननेत्रः कृष्णकुल्खितमूर्छजो भूताकारः कृष्णवस्त्रधरः कुम्भोदरो द्विभुजो दण्डहस्तोऽश्विनीजातIिस्सिहनादरवर्सिसहध्वजवाहनो भूतायक्षरबीजस्सुमुखीपतिर्विण्णुभूतः पाकोर्जुनं पाइहस्तमक्षहनं (?) विष्णुभूतमिति।

एतेऽनपायिन एतेषु श्रीभूतगरहौौ प्रासादपार्श्वे चक्रशाङ़धजयूधाधिपपाकोर्जुनान्बलिपीठपार्श्वे संयोज्यार्चयेदिति केचित्।

प्रथमावरणे द्वितीये वा पूर्ववादन्द्धादीनर्चयेत्। प्रागादिद्दारदक्षिणपार्श्वे तत्तद्दिगीशानभ्यर्चयेत् ।

द्वितीयावरणे प्राग्द्दारादुत्तरे पश्चिमाभिमुखो रक्तवर्णइश्रुक्काम्बरो द्विभुज: पम्महत्तस्सत्ताश्वनाहनो हयध्चजो रेणुकासुवर्चल्वापतिः खकारबीजोऽविधघोपरवस्तहत्नकिरणो मण्डलावृतमौलि: श्रावणे मासि हस्तज आदिल्य आदिलं भारकरं सूर्य मार्तण्डं विवस्वन्तमिति।

दिगीशस्य दक्षिणे पश्चिमाभिमुख: श्वेतामो रक्ताम्बरो द्विभुज इषुचापभृं्मण्डला|ृततमौलिर्हिरण्मयाष्टाश्ववाहनः कुलीरघ्वजो हंसरवो रोहिणीपतिस्सकारवीजश्चन्द्रो वसिष्ठं सोमं यज्ञाइन्झमिन्दुं चन्द्रमिति।

दक्षिणे दिगीशस्य पूर्ने चोत्तराभिमुखो बन्धूकवर्णो नीलाम्बरधरइशात्तिपाणिइशररभध्चजरुुकंबुषापतिरश्विनीजातो sश्ववाहनरूाब्ब रवो नामाद्धक्षरबीजोऽङ्भारकोऽड्भारकं वक्रं रक्तं धरासुतमिति।

तस्य पश्चिमे चोत्तराभिमुखः इयामवर्णों रक्ताम्बरो द्विभुजो
 बुधो बुधं इयामं सौम्यं श्रविष्ठजमिति ।

पश्चिमे दिगीशस्य दक्षिणे प्राङ्मुखः पीताभइइयामाम्बरधरो दर्भहस्तः पूरिमकुटः कृष्णाजिनधरः कुराध्चजो हंसवाहनस्तिष्यजातस्तारापतिर्नामाद्यक्षरखर्जो बृहस्पतिः पीतवर्ण गुरुं तैष्णं वृहसपतिमिति।

तस्योत्तरे प्राइ्मुखो रजतवर्णों वल्फलाम्बोरजिनजटाधरो
 रवशुक्रश्रुक्ष भार्गंवं काव्यं परिसप्पणमिति।

उत्तरे दिगीश़्य पश्भिमे दक्षिणामुखोइअनामो द्विभुजः
 यक्षरवीजोो मन्दस्स्र्वपंन्ं मन्द्ं रेवयं शनैश्थरमिति।

तत्पाच्यां दक्षिणामुखः ₹यामामो जपाम्बरपरो दिभुजो नाग-
 जरपतिर्नामाइक्षर्रवीजो राहूराह्डें देतेयमुरगेगं ग्रहृकिति।

प्राच्यां पश्रिमाभिमुखो धूम्वर्णः छ्वेताम्बर्रो नागेशोरन्यस्तवं राहोरिव केतुं कृष्णं रैद्द प्रकाशिनमिति । यद्विद्दारं तदिद्धारपार्ब्बे समर्चयेत्।

वृतीयावरणदेवाँः।
तृत्तीयावरणे प्राच्यां प्रान्दरााद्धक्षिणे पश्थिमाभिमुली द्विभुज पीताम्बरा श्वेताभा कृण्णकुल्चितमूर्धजा हदययेज्जलिसंयुक्ता रेवतीजाता गकारबीजा कूर्मघजबाहना शख्यवा गङ्ना गझां नलिनीं जाहवीं लोकपावनीमिति ।

दक्षिणे चोत्तराभिमुखा इयामरर्णा रक्तनब्न्रवरा पीनस्तना कृष्णकुण्वितमूर्धजा द्विभुजा पुष्वहस्ता परपुप्ररवा मस्स्यवाहनकेतुका मूलजा नामाद्यक्षरबीजा यमुना यमुनां ₹फाटिकां नदीवरां पावनी－ मिति ।

पश्चिमे प्राङ्मुखा रक्ताभा श्वेतनत्ना सुखासीना द्विभुजा पुष्प－ मालाधरा कूर्मध्चजवाहना जलजकुक्कुटरवाश्विनीजाता नामाचक्ष्तर－ बीजा［नर्मदाँ＊］नर्मदां नर्दीरूपां विद्युदूपां विशालामिति ।

उत्तरे दक्षिणामुखा कृष्णश्वेताभा पुष्पवस्नधरा पह्महत्ता द्विभुजोदूद्वकेरी। पौष्णजा जल्बोषरवा मकरध्जजवाहना सिता－ ［द⿻丷木］क्षररीजा सिन्धुस्सिन्बुं नदीवरां मृदईईं साधनामिति ।

प्राद्दारोत्तरे इसामचर्णा पीताम्बराष्युजा चतुर्भुजा वा श⿸्ब्बच－ ऋधरा सर्वाभरणसंयुक्ता कঞ्ष्याबन्घवनस्तनी कृत्तिकोद्भवा घण्टारवा नामादक्षरवीजा सिंहध्चजवाहना दुर्गा दुर्गां काल्यायनीं विन्ध्यवासिनी－ मिति ।

अग्नेय्यां रत्तनर्णा श्वेतयत्ना चतुर्भुजा दक्षिणवामयोरक्षमाल－ कमण्डतुज्ञानमुद्वापुस्तकहस्ता हंसवाहना नामादक्षरबीजाश्विनीजाता प्रणवध्वनिस्सिद्धिस्सिद्दिं विश्वां भृगुपन्नों सरस्खतीमिति ।

## नैर्कल्यां श्रियं पूर्ववत् ।

वायव्यां रक्ताभा पुष्पाम्बरा पीनस्तना पुष्पानिधिभाजनधरा दक्षिणे पीतगदाधरा वृषभयुता वामे रक्तनीलपपरिताह़ी (?) मझलिकायुक्ता* ज्येप्वानक्षत्रजाता खरयुक्तरथवाहना काकध्चजा काकष्चनियुता नामाद्यक्षरवीजा ज्येष्ठा, भू: ज्येष्ठायनीं भुवः ज्येष्टायनीं सुवः ज्येष्ठायनीं कलिराजनीं (?) कलिपल्नीमिति।

ऐशान्यां रक्ताभा इयामाम्बरधरोप्रनयना महारौद्री दंश्र्रम्यामलङ्बृता बालमौल्युत्तरासझ्गा मांसार्द्रत्रिहूला Чड्भुजा भूरूभझिकटा कपालपपाइहस्ता रक्तकुण्वितमूर्धजट्टाहाससहितोग्रवाठसमासीना डमुरुकघ्चनियुता नामाघ्क्षरवीजा पिशाचध्चजवाहनार्द्रानक्षत्रजाता धात्रों महोदरीं रौर्टि महाकालीमिति।

अन्तराले प्राच्यां पश्रिमाभिमुखा रक्तर्णा जपाम्बरधरा पुष्पहस्ता ललाटे पुष्पचूडा कृष्णकुण्च्वितमूर्शजा चीणावेणुरवा स्वत्युद्र习ा कपोतध्धजवाहना सुराद्यक्षरीजा सुरा सुरां सुमुर्यीं विद्युदूपां सुभगामिति।

तद्द्धिणे पश्चिमाभिमुखी कनकाभा सिताम्जरधरा पुष्पहस्त। द्विभुजा कृषणकुण्थितमूर्धजा चीणावेणुरवा ख्वायुद्रवा हंसध्चजचहना

* मझुलकुचयुस्तेति पाठान्तरम् ।


## परिवारदेवताः।

> नामाद्यक्षरबीजा शेषं सुरावत्, सुन्दरी सुन्दरीं विशालां पव्भाक्षीं पव्मवर्णिनीमिति।

दक्षिणे चोत्तराभिमुखा रुक्माभा रक्तवस्त्रधरा पुष्पहस्ता कृष्णकुण्वितमूर्धजा हंसध्वजबाहना हंसरवा विशाखजाता नामाद्यक्षरबीजा खाहा खवाहां शुभाछीं मृद्दङीं साधनामिति।

तत्पश्विमे चोत्तराभिमुखा सितइयामा कृष्णाम्बरधरा पुष्पहस्ता द्विभुजा कृष्णकुश्चितमूर्धजा शुकुध्वजवाहना नामाद्यक्षरबीजाम्रिरवा याम्यजा ₹धधा सवां समृद्दिं कुलवर्धनीं सन्नतिमिति।

पाश्विमे प्राड्मुखा कनकाभा सिताग्बरधरा पुण्पहत्ता द्विभुजा ललाटोपरि पुष्पचूडान्विता मयूरवाहना मयूरखवररवा सौम्यजा नामाघक्षरबीजा माया मायां मातఓीं वराडी़ीं बराननामिति।

तदुत्तरे प्राङ्मुखा कनकाभा झ्रुक्काम्बरा पुष्पहसता द्विभुजा कृष्णकुश्चितमूर्धजा वीणावेणुरवा हंसध्वजवाहना मूलोद्रवा नामादक्षरबीजा संह्रादिनी संह्रादिनीं वरारोहां मायाहीं मदवर्धनीमिति।

उत्तरे दक्षिणामुखा हेममिश्रासिताभा रक्ताम्बरधरा पघहतता द्यिभुजा कृष्णकुध्रितमूर्धजा श्रुकत्रवरवा हंसध्वजवाहना राकादक्षरबीजाभिजिज्जाता राकाराकों मुख्यां रत्ताछईीं बराननामिति।

## परिवारदेवताः ।

तंत्पूर्वे दक्षिणामुखा सितइयामा शमीपुष्पनिभाम्ब्रधधरा पुष्पहस्ता द्विभुजा कृष्णकुक्चितमूर्धजा घनस्तनी पृथुश्रोणी हंसध्वजवाहना शुकस्वररवाभिजिज्जाता पुण्य|घक्षरबीजा [सिनावाली*] सिनीवालीं गभस्तिनीं हितदां पुण्यदामिति ।

हवीरक्षकाद्यः ।
पचनालये चोत्तरामुखः कृष्णवर्णः श्वेताम्बरो विकटइशूलपाणिः कुरेशयायताक्षो नामाद्यक्षरबीजस्सुरगणेशः शाह्नूरवोऽश्ववाहनस्सिंसहध्वजो रोहिणीजो हवीरक्षको हवीरक्षकमाग्नेयं हैल्षं पचनमिति ।

पुष्पसंचयस्थाने पश्चिममुखः कनकवर्णइइयामाम्बरो गजवाहनः पुष्पध्वजो रेवतीजइशा छरवरशुद्धाङ्गीरो नामाघ्यक्षबीजः पुष्परक्षकः पुष्परक्षकं हरितमधिवासं फुलुल्डमिति ।

स्नानोदकसंचयस्थाने पुरुषं पूर्ववत् ।

प्लोतवस्त्रोत्तरीयादिसंचयस्थाने हेमाभरशुकािन्छाम्बरधरश्वतुर्भुजः कलशाक्षमाल।पाणिर्जटाधरो हंसवाहनो रूपाघक्ष्रबीजस्सावित्रीपतिरभिजिज्जातः कमण्डलुघ्वजो हुद्धाररवस्वष्टा त्वष्णरं रूपजातं निधिजं प्लोताधिपतिमिति ।

शयनस्थाने पश्चिमाभिमुखा हेमाभा रक्ताम्न्नरा पक्महस्ता द्विभुजा । डोरसि गदाधरा सिंहुध्वजताहना घोररवा श्रविष्ठजा गकारबीजा गदा गदां कौमोदकीं पुण्यां प्रबलामिति ।

हविर्द्रव्यादिसंच्वस्थाने पश्चिमाभिमुखो मेघनर्ण: श्वेताम्बरो किकटो दण्डपाणिर्भूतवाहन श्रूलॠ्च्रजो नामाद्यक्षरवीजः कुम्भशब्दरवस्सर्वेश अार्दानक्षत्रजातश्चामुण्डस्सर्वेशवरं जगनाथं चामुण्डं सैर्घतश्वरमिति ।

होमस्थाने पश्रिमाभिमुखः इयामवर्णः पीताम्द्रो द्विभुजो दण्डायुधो रथवाहनस्सिंसहध्ध्ज नो नामाद्यकर्वीजइशन्न्नरव: श्रविष्ठजातस्सुमनसापतिर्बलिरक्षको बलिरक्षकं द्व्डधरं सर्चज़ं सममिति।

चतुर्भावरणदेवाः ।
चतुर्श्रावरणे प्राम्दारोत्तरे ख़संकाशः पीतथासा दण्डपाणि: ख नादरवो गतिष्षो गत्रिष्टं जैष्टुभं गुह्यमाकाशमिति।

द्वारस्य दक्षिणे पूर्वनद्दरिणीम् ।
पश्चिमे प्राड्मुख उत्पल्भभ₹रुक्रुपिन्छाम्नरधधर: पाइाभृद्रजवाहनस्सिहध्धजो वकारनीजो वरुणजो दर्दुरशः्द्र: फनकाधिपस्तोय: पचित्रममृतं तोयं गद्बरमिति ।

[^6]दक्षिणे चोत्तराभिमुखः पिक्नलाभो नीलवासाझशक्तिमृद्नजवाहनः कपिघ्वजस्सह्नुयापतिशश्द्वरवो नामाघक्षरवीजोऽग्रिर्वीतिहोत्रमाभुरन्यं श्रुद्दमम्सिमिति ।

उत्तरे दक्षिणामुखः इयामवर्णः पीतवासा असिपाणिर्गजवाहनो रेणुध्वजो यकारर्जीजक्षलिकापतिस्स्चतीज़शद्यकवो वायुरसुं समररणं वायुं पृषदक्वमिति ।

आग्भेग्यां पश्थिमाभिमुखस्कटिकाभो रक्ताम्बरो द्विभुजः पुष्पहस्तष्ठडृतुघ्वजवाहनो विदेश ॠतायक्षरवीजो याम्यज ऋग्रेद ऋग्वेदं मधुं सोमं कतुमिति।

नैर्क्ञयां पाड्मुखः पीतवर्णः श्वेताम्बरः कुलिशहस्तो द्विभुज: कांस्यतालरवोऽग्रिकेतुर्बुद्दीशस्तुर्मवाहन * इध्माघक्षररीज:। पुनर्वसूजातो यजुर्वेदो यजुर्वेदंद दधिमिश्रमिष्टमिति।

चयव्यां प्राड्मुखो रक्ताभः पीतवासा द्विभुजस्स्त्वरध्वजो5जवाहनो मूलोद्रवो मरीझो गानरवस्सामाघध्नरबीजस्सामवेदस्सामं घृतं वज्ञं यज्ञमिति ।

```
* स्वरवाह्न इति पाठान्तर्म् । + ध्यानमुक्तावल्यां यकारबीज.
```

त्वमुक्षम् ।

परिवारदेवता: ।
ऐेशान्यां पश्चिमाभिमुग्बोडङ्जनाभः शेवतवत्रो द्विभुजः कूर्चन हस्तस्तुवध्वजो हंसवाहनो हंसरव: कलेशः प्रोष्ठपाज्जातो जपाद्यक्षरबीजोडथर्ववेदोडर्वर्व पवित्न क्ष्रीरं पुण्यमिति ।

अन्तराले प्राच्यामुत्तरे शिबं पूर्ववत्।
तद्दक्षिणे पश्विमाभिमुखस्सुवर्णनर्ण: शुकपिञ्छाम्बरधर: श्री-
 द्वतो जाताद्यक्षरबीजो विष्णुर्चिष्णुं व्यापिनं रक्षं विश्वमिति ।

दक्षिणे चोत्तराभिमुखः कृष्णवर्ण: पुष्पवत्रधरो वेणुद्ण्डधरो द्विभुजइराबरवस्तिपादवाहन: कमणडलुध्वजो विश्वाद्यक्षरबीजो हस्तज : क्षमेशः काइयप: का₹यपं त्रिश्वमूर्तिमक्षतं तक्षकमिति ।

तत्पश्चिमे चोत्तराभिमुखः पालाशपुष्पाभो द्विषड्भुजष्षम्मुखससर्वाभरणभूषितो बालमौलियुतो देवयानीपतिर्नामाद्यक्षरबीज इशाड़रवो मयूरध्रजवाहनो गुहो जगद्युवं तिश्वभुवं रुद्रभुवं झह्मभुवं भुवर्भुबमिति ।

पभ्विमे दक्षिणभागे प्राड्मुखइइयामचर्णसिताम्बरो द्विभुज : खड्नखेटकसंयुक्तः किरीटी भूतध्रजवाहनो नन्दितापतिरुत्तरोद्भवो

[^7]बराद्यक्षरबीजो बंशरब: पङ्र्क्ताशः पड्क्तीशां मिलं बरदं भूतनायकमिति ।

तदुत्तरे प्राड्मुखोऽअनाम: श्बेताम्जरधरो नपुंसको वृषवाहनो गळकाध्चज उग्ररव ऊर्म्यायुधससौम्यजः पराचक्षर्जीजः पवित्र: पचित्रममृतं जष्यं शुद्धमिति ।

उत्तरे दाक्षिणामुखः पिङ्ञलाभ: इयामाम्बरोऽन्यसर्व पबित्रवत् पाबनससर्वर्ताथ्थ जलं पुण्यं पावनं पुष्यपूजितमिति ।

तत्पूर्वे दक्षिणामुखः ₹यामझर्णो हेमान्बरधरः पझ्रसप्तफणयुतो
 क्षकस्तक्षकं सर्पराजं क्षितिजं धराधरमिति।

प च्चमान्ररणदेवाः ।
पश्रमावरणे पूर्वद्धारोत्तरे पश्चिमाभिमुखा ₹यामाभा पुष्पबह्रा



दक्षिणे पश्चिमाभिमुखा सितझयामा जपाम्बरधरा पुष्पहस्ता द्विभुजा खन्नध्चजवाहना शुकस्तररवा ततायक्षरबीजाभिजिज्जातानुमति रनुमतिं सुरूपां तन्वङ्ञीं सुभगामिति ।

[^8]दक्षिणे चोतराभिमुखा बह्माणी चतुर्मुखी रुक्मवर्णा रक्तवत्रा कलइाक्षमालायुता, सरित्पिया श्वेतबर्णा कृणाम्न्ररधरा त्रिनेता इूलपाणि:, जैशाखिनी रक्तनर्णा घेताम्बरा घण्मुखी शाक्तिपाणि:, वैठणची रयामलाड़्री पीताम्नरधरा शख्风चकधरा, वाराही क्रष्णाइयामनिभा रक्तवस्त्रा इस्त्रपाणि:, इन्द्राणी इयामाभा रक्ताम्जरा वज्रपाणि:, काली इयामाभा रकाम्त्ररा सुदंष्ट्र शूल्पाशकमालिनी चैता एकमासादे समासीना नामाद्यश्नरबीजाः पिशाचध्वजनाहना आर्द्रो।द्रता गणधनियुतास्सपमातरः।

त्रहाणीं पिद्नर्डीं गौरीं सर्वतोमुखीं, सरित्रियां विश्धरूपामुमां गणेशरीं, वैशाखिनीं खण्डिनीं गायत्रीं पण्मुखीं, विश्वगर्मां विषोर्मिण्णं कृज्णां रोहिणीं, वाराहीं उरदामुर्वीं उज्रदंष्ट्रीं, जयन्तीं कौशिकीमिन्द्राणीं बनाघनीं, कालीं नार्लाकदंष्ट्रीं विषहां बेढ‘वरिणामिति ।

पध्रिमे प्राङ़मुखातिरक्ता शुकपननिभाम्बरा जया, हाटकाभ। शुकमत्रनिभाम्बरा त्रिजया, हरिताङी रक्तवस्रा विन्दा, कनकाभा श्वेतवस्त्रा पुष्टिका, केतकीपुषपसंकाशा झपपत्रनिभाम्बरधरा नन्द्का, कुमुदाभा सस्य₹यामनिभाम्बरा कुमुद्रती, चोतॅपलनिभा नीलाम्बरधरोडपलका, अशोकपुष्पनिभा शुकपत्रनिभाम्बरा विशोका चैता: पमहस्ताः द्विभुजा: कृषणकुझ्खितमूर्धजा वीणावेणुरवाइशुकध्व जवाहना नामाघक्षरबीजा धनिष्ठजा जयाद्या: ।

जयां सुखप्रदां समृद्धिनीं भद्रां, विजयां विशोकां पुण्यां कामनन्दां, बिन्दां लाभां प्रमत्तामजेयां, पुष्टिकां मोहततीं पुण्यां प्रमत्तां, नन्द्कां मधुजननीं सुमुक्तां सुभगां, कुमद्बतीं सुवहां सुसंभारां निवृच्तिम्, उत्पलकां सुगन्धिनीं सर्चमोदां सर्वा्तमकां, विशाकां धनराशिमक्षाताममितामिति ।

उत्तरे दक्षिणामुखास्वर्वा मरकतप्रभा: पुष्पाम्बरधरा: पुष्पहसता द्विभुजा: क्रषणकुश्चितमूर्धजा मयूरध्वजवाहना मृद्झशब्दरवा रोहिणीजाता नामाद्यक्षारबीजाससप्तरोहिणय: ।

कूठिनीं नन्दिनीं धरितीं रजतम्रियां, ग्रन्थिनीं वेगिनीं मजयां प्रवाहिणीं, कृच्द्रिणीं शाखिनीं वाहिनीं योकित्रणीं, कुण्ठिनीं जारिणीं छर्दिनीं प्रवाहिनीं, विकारिणीं दामिनीं वैसिनीं विद्युतां, दर्द्रणीमिन्दुकरां सौमनसीं प्रविद्युताम्, इन्द्रियनिकारिणीमर्वतीं गङ्झावाणीं सृजन्तीमिति।

आग्रेग्यां पद्मपत्रनिभा: पुष्पाम्बरा द्विभुजा द्ण्डहस्ताइशाशध्त्रजचाहनाइराङ़खास्स्तातीजाता निस्यादिबीजास्सुगुणानामीश्वरा वस्सरा बः्सरान्वसुसुतान्निधीन्धर्मसू नुकानिति ।

नैर्ञ्य्यां कनकामास्सिताम्बरा द्विभुजा असिधरा: प्लवङ्गवाहनारश ड़्बन्तजा हंसरवास्चात्युद्भवा यकारबीजा दायिनीश्वरा: पाणादय:, प्राणमपानं ०्यानमुदानं समानमिति ।

## परिवारदेवताः ।

वायन्यां धूमाभास्सिताम्बरा द्विभुजा असिधराः प्रनड्ञवाहना-
 सप्तसप्तगणन्मरुत्वतीसुतानिति ।

ऐेशान्यां.................्चेताभा व्याघघर्माम्त्ररा: विद्ञलनेत्राइशकारबीजाश्चान्यत्सर्न्र रुद्रवत्। शतरुद्रानोषधीशांस्र्यम्ब्नकान्कपालवनित ${ }^{+}$इति ।

दक्षिणेडन्तराले पश्चिमाभिमुखा............भादकरणद्ध द्वाद्शादिल्या:, धातारमर्यमणम् [अंशं*] मित्रं [वरुणं* भगमिन्द्रं विवस्वन्तं पूषणं पर्जन्यं त्वष्टारं विष्णुं (जघन्यम्) इति ।

उत्तरे पश्चिमाभिमुखा: (पभकिङ्कसद्राः पुष्प)
वर्णा: त्याघ्रचर्माम्ब्रा नीलग्रीवास्त्रिनेत्राश्चान्यत्सर्वं रुद्रवत्। एकादशरुद्राश्व अजैकपाद (?) हिर्बुधन्यं पिनाकिनं पराजित मृगण्याधकं भार्व निर्भ्भतिमीश्वरं कपालिनं स्थाणुमिति ।

दक्षिणे चोत्तराभिमुखा दंष्ट्रामुखा द्विभुजा: पाशहस्तास्सिहहनादरवा गजवाहना गकार(एद्यक्षर)बीजा देठ्योकतायुक्ताः स्सौम्यनक्षत्रजाता [गन्धर्वा: *] गन्धर्वात्रम्यान्खरजान्सोमजानिति ।

[^9]
## परिवारदेवता: ।

तत्पश्चिमे चोत्तराभिमुखाः कनकाभा जटाधरा: कुराम्बरा: कुराक्तणाजिनधरा अनूराधाजा जलघोषरवास्तपोडधिपास्तपाद्यक्र्बीजा मुनयो मुनींस्तपोडधिपन कृशान्पापचिनागनानिति ।

पश्रिमे प्राड्मुखा हेमाभा: पुष्पाम्जराः पभहहता द्विभुजा: क्रुष्णकुफ्छितमूर्धजाइशुक्सराराः हंसध्वजनाहना अमृताद्यक्षारबीजा उत्तराजा अव्सरसोऽमृतजा भोगवहास्सरे।जा इति ।

तदुत्तरे प्राङ्मुखौ गोक्षीराभावशोकपुष्पवस्तौ पुष्पहस्तो द्विभुजौ मयूरवाहनौ काकपक्षाध्वजौ ज्येष्ठानक्षत्नजातौ हंसरतौ सुन्दरेशावश्वाद्यक्ष्र्वीजावश्विनावP्विनौ यमजौ युग्मौं व्वाष्ट्रीपुताविति।

उत्तरे दक्षिणामुखा: पन्माभा: पुष्पवस्त्रधरा: पव्महस्ता दि-
 बसव:, धरं ध्रुवं सोममापमनलमनिंल प्रत्यूपं प्रभासमिति ।

तनपूर्वे दक्षिणामुखाइइयामाभा रक्तनस्त्रा दंष्ट्रामुखा रक्तकेशा गदा'धरा द्विभुजा डमरुकधरा महिषध्जजनाहना मेघरवा विद्याधरीणामीशा मन्त्रादितीजा विद्याधरान्मन्त्रबलन्पुध्पजन्भोगजानिति ।

## पप्ठावरणंदेवा: ।

पष्टावरणपूर्वद्वारोत्तरे रक्ताम: श्वेताम्बरो जटाधरो द्विभुजो बीणाहहतो नागरवस्संगीतापतिर्बायुवाहनः म्नुबध्वजोडभिजि-

ज्जातो नामाद्यक्षरबीजस्तुम्बुरुस्तुम्बुरुं मुनिवरं स्वरेां वेदरूपिणमिति ।

तद्दक्षिणे पश्चिमाभिमुख: श्वेताभो रक्काम्बरधरो जटाधरो द्विभुजो वीणाहस्तस्तालरवस्त्वरेशो [वायु*] वाहनः कूर्चध्वजोडभिजिज्जातो नामादक्षरबीजो नारदो नारदं मुनिवरं गानरूपं नह्ससंभवमिति।

दक्षिणे चोचरामुखा अब्जाभा: श्वेतवस्त्राः पुष्पहस्ता द्विभुजा: पुष्परथवाहना विद्युद्ध्चजा मेघरवाः श्वेतकृष्णापतयो मूलोद्भवा गकारबीजाष्पड़तव ऋतून् फलराशीन्पुष्पगन्धांत्तीर्थानिति ।

पश्चिमे प्राङ्मुखः श्वेताभ: प्रजापतिरेकवकत्र एष एव विरोषोऽन्यस्सर्व विरिश्चवत्, प्रजापतिः प्रजापतिं स्रष्टारं वेदमयं ह्मरूपिणमिति ।

उत्तरे दक्षिणामुख: श्वेताभो रक्ताम्बरो जटाधरः कूर्मवाहनः कुराध्वजो वेदरवस्सुगणेशो नामाद्यक्षरबीजः श्रवणजो मुद्नलो मुद्रलं मुनिवरं शुद्ध सर्वज्ञमिति ।

आग्नेग्यां श्वेताभो नीलाम्बरो द्विभुजो हलधरः पव्मवाहनः पुष्पकेतुर्नामाद्यक्षरर्वजो मायापतिर्मैत्रजो हंसरवो हलेशो हलेखां महाहलं मायाइं वरदायिनमिति ।

परिवारदेवताः ।
नैर्ऋड्यां हेमाभो रक्ताम्बरो द्विभुजः पुष्पहस्तो मेघध्वजवाहनो नारदो (?) यकारबीजो यक्षपपिर्मूल्लजातो यक्षो यक्षं सर्ववरदं सुखिनं देवयोनिमिमित।

वायन्यां इयामाभो रक्काम्नरो जटाधरो द्विभुजो बालमौलिसमायुक्तरच्छन्नवीरसमायुक्तो बालापतिर्मृगध्चजवाहनः पुष्पधरहस्तो (मेघघंचवाहनो) जकारबीजो मृदङ्ररवो जाम्बवं रूपं दर्शानीयं सुन्दरमिति ।

ऐशान्यां इयामाभो रक्ताम्बरो द्विभुजरशूलधरो रक्तकेशो दंष्टामुखो नीलापतिः खरघ्चजवाहनो घोररवो मूलजो नामाद्यक्षरबीजो डसुरोऽसुरं दैतेयं भयानकं घोररूपिणमिति ।

अन्तराले प्राच्यां पश्चिमाभिमुखं पक्षिपादं पुंस्त्रीरूपेार्ध्चकायं पार्श्वयोः पक्षाग्यां युक्तं वीणातालहस्तं नामाद्यक्षरबर्बजं वायुवाहनं नालध्वजं स्वररवं हस्तजं किन्नरमिथुनं तीर्थ सड़ीतं पक्षिरूपमिति ।

तद्दक्षिणे पाश्चिमाभिमुखो रक्ताभास्सिताम्बरो जटाधर: पुष्पहस्तो द्विभुज: प्राणेशोडश्वध्वजवाहनो रोहिणीज₹राङ्दूरव: प्रणवाद्यक्षरबीजः प्रह्नाद: प्रह्बादं प्रजननं विष्णुमक्तं गदाधरमिति ।

दक्षिणे चोत्तराभिमुखइझयामाभो रुक्माम्बरो द्विभुज इक्षुचापपुष्पशारो रतिपतिर्मकरध्चजनाहनः पुनर्वसूजातस्स्वररवो मकारवीजो मदनो मदनं कामं सुन्दरं दिव्यरूपिणमिति ।

## परिवारदेवताः।

तत्पश्चिमे चोत्तराभिमुखा पाटल्रपुष्पनिभा रक्तनस्त्रधरा पुष्पहस्ता द्विभुजा कृष्णकुग्चितमूर्धजा ललाटोपरि पुष्पचूडासमन्विता हंसध्वजवाहना शुकस्तररवा स्वत्युद्भवा विद्यादिबीजा विपा विपां विद्युढूपां विशाल्लाओं मेधामिति ।

पश्चिमे प्राङ्मुखा हेमाभा रयामाम्बरा द्विभुजा पुष्पहसता कृष्णकुझ्वितमूर्धजा वेणुरवा शुकध्चजवाहना चित्रानक्षत्रजाता नामाद्यक्षरबीजा व्याजनीं सुभगां सुन्दररीं विशुद्रामिति ।

तदुत्तरे रत्नाभा श्वेताम्बरधरा चान्यत्सर्व्व ठ्याजनीवत्, कामिनी कामिनीं कान्तां शुराङ़ं विमल्रामिति ।

उत्तरे दक्षिणाभिमुखा श्वेताभा कृष्णाम्बरा पुष्पहस्ता द्विभुजा ललाटोपरिपुष्पचूडासमन्विता खगध्वजवाहना हंसरवा हस्तजाता नामाद्यक्षरबीजा चन्द्राभा चन्द्राभां तन्बड्ञीं श्वेतरूपां दढव्रतामिति ।

तत्वूर्वे दक्षिणाभिमुख₹रयामाभो रक्ताम्बरो द्विभुजः पद्महस्तससर्वाभरणभूषितो गजवाहन: खड्जध्जजस्सुनन्दापतिर्नामायक्षरबीजः शतभिषग्जातस्सुनन्दं सुन्दरं सुरप्रियं शुभाननं सौम्यमिति ।

सत्तमावरणदेवाः ।
सस्तमावरणे पूर्वद्वारोत्तरे ब्रह्माणं, तद्दक्षिणेऽर्यम्णं पश्चिमाभिमुखं, दक्षिणे दण्डधरमुत्तराभिमुखं, पश्चिमे पाशभृतं प्राङ्मुखम्, उत्तरे

## परिवारदेवताः ।

धनदं दक्षिणाभिमुखम्, आग्रेय्यां सवितारं सावित्रं, नैर्₹त्यां चेन्द्रमिन्द्रजं,* बायव्यां रुदं रुद्रजम्, $\dagger$ ऐशान्यामप आपवत्सं चार्चयेत्।

अन्तराले प्राच्यामुत्तरपार्श्वे ईशं पर्जन्यं जयन्तं महेन्द्रं नागं भूतं यक्षमिति ।

तद्दक्षिणपार्श्वे चादिस्यं सत्यकं भृरामन्तरिक्षं दुर्गो घोटकमुखीं धात्रीं वपुषं चेति ।

दक्षिणे पूर्वभागेडग्निमुष्णांखुं वितथं गृह्क्षतं राक्षासं जयं कृष्ण चेति 1

तःपश्विमभागे यमं गन्धर्व मृद्ञाराजमृषीन्सुरण्डं शिवं प्राणं चेति ।

पक्षिमे दक्षिणभागे निर्भतिं दौवारिकं पुह्पदन्तं कविं शक्रं पुहुहूतमिति ।

तदुत्तरभागे सरित्पतिमसुरं शोषिणं रोगं विद्यां यशसं भद्रमिति ।

उत्तरपश्चिमभागे जदनं नागं मुख्यं भह्हांटं वेद्यृतं तापसं सिन्धुषमिति ।

* ‘इन्द्रराज’ मिति पाठान्तरम् 1 † ‘रद्रराज’’ मिति पाठान्तरम् ।

तत्पूर्वभागे सोममर्गलमदितिं सूर्यदेवं विद्याममितं पाख्वमौतिकमिय्येतान्देवानेकमूर्त्या समर्चयेत्।

प्राकारबाह्ये महत्पीठं कृत्वात्रानुक्तदेवान्सर्वन्देवानिति समर्चयेत्। एषां च वर्णवाहनादीन्पूर्बोक्ताज् ज्ञात्वार्चयेत्। अनुक्तास्सर्वेप्याकारावर्णाः श्वेताम्बराः पुष्पहस्ता द्विभुजाः खगध्चजवाहनाइराछ्नरवास्तत्तन्नामप्रियायुक्ता नामाद्यक्षरतीजा अभिजिज्जाताश्चैवं ज्ञात्वार्चयेत्। एवं प्रकारेण परिवरैर्युक्तमुत्तमोत्तमं सर्वसंपत्करमत्यन्तदर्शनीयं चक्षुर्मसो: प्रीतिकरं देवप्रियं च भवेत् । तस्मास्सर्वप्रयत्नैनैतै: प्राकारैः परिवारैश्र युक्तमालयार्चनमाचरेत्। सर्वप्राकाराणामभावे प्रथमाचरणे तचतत्प्राकाराश्रितदेवानर्चयेत्। परिवाराणामभावे द्वितीया(वरणा) दिष्वावरणेषु तत्तत्सूत्नैस्त्तदावरणस्थान् देवान्संयोज्यार्चयेदिति केचित् । अथवा विभवानुसारेण नवविधपरिवारोक्कमार्गेण परिवारार्चनमाचरेत्।
इति श्रविखानसागमे मरीचिप्रोक्ते विंशः पटल: ॥

THE UTTAMADASATALA MEASURE

## APPENDIX B.

## MEASUREMENT OF PROPORTION IN IMAGES.

THE UTTAMA-DAŚA-TĀLA MEASURE.
In the Indian measure of length there are two different kinds of units, namely the absolute and the relative. Of these the first is based upon the length of certain natural objects, while the second is obtained from the length of a particular part or limb of the person whose measurement is under consideration. The following table gives the relation between the various quantities used in the absolute system:-


## HINDU ICONOGRAPHY.

Besides these there are also other larger units of length ; they are :-

24 Angulas or Mänängulas make 1 Kishku,
25 Mānängullas ,, 1 Prājāpatya.

26 ., ", 1 Dhanurgraha.
27 ", " 1 Dhanurmushti.
4 Dhanurmushṭis ,, 1 Danda.
The measure called dand a is employed in ascertaining large lengths like that, for instance, of a street in a village.

In the relative system an aingula is taken to be the length of the middle digit of the middle finger of either the sculptor or the architect, or of the rich devotee who causes a temple to be built or an image to be set up. The aingula thus obtained is called a mätrāngula. Another kind of aingula is obtained by dividing the whole length of the body of an image into 124,120 or 116 equal parts ; each of these divisions is called a dēha-labdha-aingula or shortly dēhängula. The relative measure is meant to be used in the construction of temples or in the making of images ; it is however, employed for the latter purpose more often than for the former. Different names are given to certain lengths representable by two or more dēhängulas up to twenty-seven; a knowledge of these is also very necessary for the proper understanding of the descriptions given in

## THE UTTAMA-DAŚA-TĀLA MEASURE.

the Sanskrit texts printed in this Appendix. An explanatory list of those names is accordingly given below :-

A distance of one angula is called Murti, Indu, Viśvambharā, Mōksha and Ukta.
A distance of two aingulas is called Kalā, Gōlaka, Aśvini, Yugma, Brāhmaña, Vihaga, Akshi and Paksha,
A distance of three angulas is called Rina, Agni, Rudrāksha, Guna, Kāla, Śula, Rāma, Varga and Madhy $\bar{a}$.
A distance of four añgulas is called Vēda, Pratishṭh $\bar{\alpha}$, Jäti, Varna, Karṇa (or karaṇa), Abjajānana, Yuga, Turya, and Turiya.
A distance of five añgulas is called Vishaya, Indriya, Bhüta, Ishu, Supratishṭh $\bar{a}$ and Prithvi.
A distance of six angulas is called Karma, Anga, Rasa, Samaya, Gāyatrī, Krittikī, Kumārānana, Kauślka and Ritu.
A distance of seven angulas, Pātāla, the Munis, Dhātus, Lōkas, Ushṇik, Rōhiṇī, Dvipa, Ainga and ambhōnidhis.

A distance of eight añgulas is called Lōkapālas, Nāgas, Uraga, Vasus, Anushṭup, and Ganas.
A distance of nine angulas is called Brihatī, Grihas, Randhras, Nandas and Sutras.
A distance of ten angulas, is called Dik, Prāturbhāv $\bar{a}$, Nādi, Paikti and
A distance of eleven aingulas, is called Rudras and Trishtup.

## HINDU ICONOGRAPHY.

A distance of twelve angulas is called Vitasti, Mukha Tāla, Yama, Arka, Rāśi and Jagati.
A distance of thirteen angulas is called Atijagati.
A distance of fourteen angulas is called Manu and Śakvari.
A distance of fifteen anigulas is called Ati-śskvari and Tithi.
A distance of sixteen angulas is called Kriyā, Ashṭi and Indu-Kalā.
A distance of seventeen angulas is called Atyashṭi.
A distance of eighteen angulas is called Smriti and Dhriti.
A distance of nineteen aigulas is called Atidhriti.
A distance of twenty angulas is called Kriti.
A distance of twenty-one angulas is called Prakriti.
A distance of twenty-two angulas is called $A k r i t i$.
A distance of twenty-three angulas is called Vikriti.
A distance of twenty-four angulas is called Samskriti.
A distance of twenty-five angulas is called Atikriti.
A distance of twenty-six angulas is called Utkriti.
A distance of twenty-seven airgulas is called Nakshatra.
The measurements described in Sanskrit authorities are altogether of six kinds; and they are respectively called Mäna, Pramāna, Unmāna, Parimāṇa, Upamāna and Lambamāna. Of these Māna is the measurement of the length of a body; pramana is that of its breadth, that is a linear measurement taken at right angles to and in the same plane as the māna; measurements taken at

## THE UTTAMA-DAŚA-TALA MEASURE.

right angles to the plane, in which the mana and pramāna measures have been noted, are called unmãna, which obviously means the measure of thickness; parimana is the name of the measurement of girths or of the periptery of images; upamāna refers to the measurements of inter-spaces, such, for instance, as that between the two feet of an image ; and lastly lambamāna is the name given to measurements taken along plumb-lines. These six names of the requisite linear measurements have a number of synonyms which it is also very necessary to know for understanding aright the texts given in this Appendix. They are therefore given here below:-

$$
\begin{aligned}
& \text { Māna-Āyāma, Āyata, Dīrgha. } \\
& \text { Pramāna-Vistāra, Tāra, Striti, Viśrriti, Viśritam } \\
& \text { Vyāsa, Visārita, Vipula, Tata, Vishkambha } \\
& \text { and Viśāala. } \\
& \text { Unmäna-Bahala, Ghana, Miti, Utchchhrāya, Tuñga, } \\
& \text { Unnata, Udaya, Utsēdha, Uchcha, Nishkrama, } \\
& \text { Nishkriti, Nirgama, Nirgati and Udgama. } \\
& \text { Parimāna-Mārga, Pravēśa, Parin̄āha, Nāha, Vriti, } \\
& \bar{A} v r i t a ~ a n d ~ N a t a . ~
\end{aligned} \text { Upamāna-Nīvra, Vivara and Antara. }
$$

Besides the smaller unit known as the dēhāingula there are otber larger relative units of length, which are called Prädéśsa, Tāla, Vitasti and

## HINDU ICONOGRAPHY.

Gōkarna. The distance between the tips of the thumb and the forefinger, when they are stretched out to the utmost, is called a prādēśa; that between the tips of the thumb and the middle finger, when they are also so stretched out, is called the tāla; that between the tips of the stretched out thumb and ring-finger is known as the vitasti; and that between the stretched out thumb and little-finger is called the gōkarna.

The $\bar{A}$ gamas prescribe various proportions to the images of the various gods, goddesses and other beings belonging to what may be called the Hindu pantheon: the unit of measurement chosen for stating these proportions is the tāla. The different tāla measurement prescribed for the various images are given below:-

The Uttama-daśa-tāla (of 124 dēhāiıgulas) is prescribed for the images of the principal deitiesBrabmã, Vishṇu and Śiva.
The Madhyama-daśa-tāla (of 120 dēhängulas) for those of Śridēvī, Bhūmidēvī, Umā, Sarasvatī, Durgā. Sapta-mātṛikās, Ushā and Jyēshṭha.
The Adhama-daśá-tāla (of 116 dēhāngulas) for Indra and the other Lōkapālas, for Chandra and Sūrya, for the twelve Ādityas, the eleven Rudras, the eight Vasus, the two Aśvini-dèvatas, for Bhṛigu and Mārkaṇdēya, for Garuḍa,

## THE UTTAMA-DAŚA-TĀLA MEASURE.

Sēsha, Durgã, Guha or Subramanya, for the seven Rishis, for Guru, Ārya, Chaṇḍēsa and Kshētrapālakas.
The Navārddha-tāla for Kubēra, for the nine Grahas (planets) and certain other celestial objects.
The Uttama nava-tāla for Daityēśa, * Yakshēśa, Uragēśa, Siddhas, Gandharvas and Chäraṇas, Vidyēśa and for the Ashṭamurrtis of Śiva.
Sa-tryangula-nava-tāla for such persons as are equal to the gods in power, wisdom, sanctity, etc.
Nava-tāla for Rākshasas, Asuras, Yakshas, Apsarases, Astramūrtis, and Marudganas.
Ashta-tāla for men.
Sapta-tāla for Vētälas and Prētas. 1
Shat-tāla for Prētas.
Pañcha-tāla for Kubjas or deformed persons and for Vighnêśvara.
Chatustāla for Vāmanas or Dwarfs and for children.
Tritāla for Bhūtas and Kinnaras.
Dvitāla for Kūshmāṇạas.
$\bar{E} k a-t a ̄ l a ~ f o r ~ K a b a n d b a s . ~$
The measurements relating to an image of the Uttama-daśa-tāla proportion are given in tabular form below; and a figure is also drawn to show clearly how this proportion works out.

[^10]
## HINDU ICONOGRAPHY.

In this connection, it would be interesting to note that, according to the canons of European art, a well-proportioned male figure is equal to eight times the length of the head: in other words is ashtea-tāla in height; that of a female figure is seven and a half times that of a head, or sārdha-sapṭa-tala. According to European artists the ear is said to extend from a line drawn across the side of the head on a level with the eye brow, and another which is drawn on a level with the wing of the nose: or, in the language of Indian artists between the bhrū-sūtra and the nāsā-putta-sūtra. Similarily the other rules arrived at by the Indian artist do not appear to be divergent from those evolved by the European artist, and if in Indian sculpture the results are not good in some instances it is the fault of the artist and not attributable to the guide-books. The similarity of the limbs of the body as compared with various natural objects such as for instance, the nose with the sesamum flower and the trunk composed of the chest and abdomen with the face of a cow are very well pointed out with reference to a number of illustrations by Mr. Abanindranath Tagore in his excellent article entitled 'Indian Iconography' contributed to the Modern Review for March 1914.

A figure of Vishṇu drawn in accordance with the Uttama-dasa-tala measure.
Scale $1^{\prime \prime}=16$ arigulas.

[To face page 9, App. B.]

THE UTTAMA-DAŚA•TĀLA MEASURE.

| Parts of the Body Measuren. | Measurements according To THE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Śilparatna. |  | Amśumadbhēdāgama. |  | Kāraṇāgama. |  | Kāmikāgama. |  | Vaikhānasāgama. |  |
|  | Ang. | Yava. | Ang. | Yava. | Ang. | Yava. | Ang. | Yava. | Ang. | Yava. |
| Vertical Measurements(Mana.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | . 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| From the bottom of the ushnisha to the end of the front hair ... | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| From the end of the front hair to the akeshi-sütra | 4 | 3 | $\cdots$ | $\ldots$ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| From the akshi-siutra to the end of the nose ... | 4 | 3 | $\ldots$ | $\cdots$ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| From the end of the nose to the end of the chin ... | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| The small fleshy fold below the chin | 0 | 4 | ... | ... | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Height of the neck ... | 3 | 7 | ... | ... | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| From the hikk $\bar{\alpha}$-siutra to the middle of the chest | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 | 4 | 13 | 4 | 13 | 3 |
| From the middle of the chest to the navel ... | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 | 4 | 13 | 4 | 13 | 3 |

HINDU ICONOGRAPHY.
MEASUREMENTS ACCORDING TO THE

| Parts of the Body Measured. | Śilparatna. |  | Amśumadbhēdāgama. |  | Kāraṇāgama. |  | Kāmikāgama. |  | Vaikhānasāgama. |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Ang. | Yava. | Ang. | Yava. | Ang. | Yava. | Ang. | Yava. | Ang. | Yava. |
| From the navel to the root of the penis | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 |
| From the root of the penis to the end of the thigh | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 26 | 5 |
| The length of the knee ... | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| The length of the foreleg ... | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 26 | 5 |
| The oheight of the foot (from the ankle to the ground) | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| From the tip of the toe to the back of the beel... | 17 | 0 | 17 | 0 | $\ldots$ | $\ldots$ | $\ldots$ | $\ldots$ | 17 | 0 |
| From the bony projection at the ankle to the root of the toe ... | $\ldots$ | $\ldots$ | $\ldots$ | $\ldots$ | 9 | 4 | $\ldots$ | $\ldots$ | . $\cdot$ | $\ldots$ |
| The length of the upper arm, from the hikk $\bar{a}$-sidtra to the elbow | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | ... | $\ldots$ | 27 | 0 |
| The length of the elbow . | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ... | ... | 2 | 0 |
| The length of the forearm | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | ... | ... | $2 i$ | 0 |
| The length of the palm of the hand from the wrist to the tip of the middle finger | 13 | 4 | 13 | 4 | 13 | 4 | -• | $\ldots$ | . $\cdot$ | - |

## THE UTTAMA－DAŚA－TĀLA MEASURE．


$\square$
$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \vdots!$
！$\vdots$ み $0 \quad \vdots 0$ の $\vdots$ み $\vdots \vdots$


MEASUREMENTS ACCORDING TO THE

|  | ¢ |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | + |  |
|  | ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ |  |
|  | 号 |  |
|  | ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ - |  |
|  | - |  |
|  | \% |  |
|  | 景 |  |
|  |  |  |

## THE UTTAMA.DAŚA.TĀLA MEASURE.



HINDU ICONOGRAPHY.


PLATE 2 App. B.

[To face page 15 of App. 33.]

## THE UTTAMA-DAŚA-TĀLA MEASURE.



## HINDU ICONOGRAPHY

Measurements according to the


THE UTTAMA－DAŚA－TĀLA MEASURE．
cording should begin from near the root of the of the root of the index finger： 6 yavas below this line should be the vidyarekha （the line of learning）；from the middle of the bottom of the palm right up to the finger end of the palm should be the brahma－rekha．Besides，there should be other lines resembling in shape the
outlines of the sankha，chakra \＆o． $\square$
준익
$\stackrel{B}{6}$
$\vdots \quad \vdots 000 \quad \vdots \quad \vdots$
$\infty$


がそ बิ の There should be fine lines in the shape of a
yava，chakra，situla，padma or kuśa drawn on
the palm of the hand．Their depth should be
a eighth of a yava．
The circumference of the head round where the ears are attached to the head ．．．．． The distance，measured in front，from ear to ear The width of the place where the ear is $\begin{array}{lll}\text { The girth of the chest } & \ldots & . . \\ \text { The girth of the abdomen round the navel } & \ldots\end{array}$ The girth at the hip．．．．．．．．． Sirōmadhya－mandala（？）（The portion of the Mandalāt－agra－kēśāntam（？）（From the circum－ ference of this circle to the front hair）．．．

## HINDU ICONOGRAPHY.

MEASUREMENtS ACCORDING TO THE


THE UTTAMA-DAŚA.TĀLA MEASURE.


HINDU ICONOGRAPHY.
MEASUREMENTS ACCORDING TO THE

| Parts of the Body Measurel. | Silparatna. |  | Amśumadbhēdāgama. |  | Kāraṇāgama. |  | Vaikhānasāgama. |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Ang. | Yava. | Ang. | Yava. | Ang. | Yava. | Ang. | Yava. |
| The thickness of the same at the base of the nose ... | 0 | 4 $\frac{1}{2}$ | 0 | 4글 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| The portion between the upper lip and the base of the nose, which is depressed like a cup, is known in Sanskrit by the name of Göji. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| The height of the tip of the nose from the goji | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| The length of the bole of the nostril ... | 0 | 712 | 0 | 71 ${ }^{\frac{1}{4}}$ | 0 | 3 (?) | $\ldots$ |  |
| The breadth of the same ... | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |  |  |
| The nāsika $\overline{-p u t} a$ should resemble the seed of the long bean, and the shape of the nose should be like that of the flower of sesamum. |  |  |  |  |  |  | $\ldots$ | $\ldots$ |
| The septum or wall between the two nostrils is called in Sanskrit Pusikara. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| The length of the pushkara along the base of the nose | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Its thickness | 0 | 3 | 0 | 1 (?) | $\ldots$ | $\ldots$ |  |  |
| The distance between the nāsāputa-sutra to the tip of the nose | 0 | $1{ }^{\frac{1}{4}}$ | 0 | $1 \frac{1}{2}$ | $\ldots$ | $\cdots$ | 0 | 13 |
| The length of the gōji ... . | 0 | 4 $\frac{1}{2}$ | 0 | 4 $\frac{1}{2}$ | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Its breadth | 0 | $2{ }^{1}$ | 0 | $2 \frac{1}{4}$ |  | $\ldots$ | 0 | 2 |
| Its depth ... ... ... | 0 | 1 | 0 | , | $\cdots$ | $\ldots$ | 0 | 2 |



Front and side view of a face"drawn to the measurements given in the agamas.
[To face page 20 App . B.]

THE UTTAMA-DAŚA-TĀLA MEASURE.


HINDU ICONOGRAPHY.


THE UTTAMA-DAŚA-TĀLA MEASURE.


HINDU ICONOGRAPHY.


THE UTTAMA-DAŚA-TĀLA MEASURE. $\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \vdots \quad \vdots \quad \vdots \vdots \vdots \vdots \vdots$ $\rightarrow \operatorname{con} \operatorname{lnc}$ $\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \vdots \infty \quad 0 \quad \vdots \vdots \vdots \vdots \vdots \quad \vdots$ $\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \vdots \infty$ ค $\quad \vdots \vdots \vdots \vdots \vdots \vdots$

## HINDU ICONOGRAPHY.



THE UTTAMA-DAŚA-TĀLA MEASURE.


HINDU ICONOGRAPHY.



## $68^{2}$ <br> Scale $1^{\prime \prime}=8$ Angulas.

[To face page 29, App. B.]

## THE UTTAMA-DASA-TĀLA-MEASURE.

For measuring lengths along plumb-lines an instrument called the Lamba-phalakia is employed.
It is a plank two airgulas in thickness and measuring 68 airgulas in length and 24 in breadth. All round the plank a margin of 3 aingulas is left. A small hole, just a trifle larger than a yava in diameter, is bored in the centre of the margin along the length of the plank; this hole is meant for the madhya-sütra. Other holes are bored for the puṭa-paryanta-sūtra ( $n \bar{a} s \bar{a}-p u t ̣ a-s u ̄ t r a)$, nētra-pary-anta-sïtra, karna-paryanta-sütra, lakisha-paryantasūtra, and bāhu-paryanta-sūtra, in places marked on the accompanying diagram of the Lamba-phalakia. Through these are suspended by strings, which are one yava in thickness, small plummets of iron or clay. In the case of reclining figures the suttras are strings stretched horizontally in front of the figure which is in the process of modelling. In the case of the sthanaka-mūrti, the madluya-sūtra which is suspended from the sitihāmaṇi (crest-jewel) set in front of the kirita (crown) of the image, should pass through the middle of the forehead, between the brows, the middle of the nose, the neck, the chest, the abdomen, the private part and between the legs; it should touch the body at the tip of the nose and the middle of the abdomen. The distance of the top of the crown
behind the madhya-sūtra is 6 airgulas; that of the middle point of the chin $4 \frac{1}{8}$ aingulas; that of the hikk $\bar{a}$-sütra, 4 aingulas; that of the middle of the chest, $2 \frac{1}{2}$ aingulas; that of the navel, 13 aingulas; that of the root of the penis, 2 airgulas; that of the middle of the thighs, 3 airgulas; that of the kneejoint, 8 aingulas ; that of the shin bone, 16 angulas; of the total length of the great toe a portion measuring half an aingula is to be in front of the madhya-sütra, while the remaining portion of it measuring $2 \frac{1}{2}$ aingulas is found to be behind the madhya-sūtra. The bāhu-paryanta-sūtra, which is also known as the ainga-pārśva-madhyasutra, should pass through the middle of the side jewel of the crown, the head, the sides of the ear, the upper arm, the elbow, and the middle of the knee, the foreleg and the foot. The other madhya-sūtra which is hung behind the middle of the back, should pass through the middle of the back of the crown, the head, the nape of the neck, the back-bone, between the two glutials, and the beels. The vaktra-bāhya-sütra should pass by the side of the head, through the extremity of the mouth, side of the cheek, end of the chin, side of the sroni, and the middle of the thigh and the foreleg.

All the six sutras mentioned above should be suspended as far below as the pittha or pedestal on

## THE UTTAMA-DAŚA-TĀLA-MEASURE.

which the image is made to stand, whereas other sütras, which are required for taking the measurements of particular limbs of the body may be suspended as far as the lower extremity of those limbs.

The näsā-putta-sūtra is also called the drigan-tari-suttra, that is, the line that passes through the inner margin of the eye near the nose. This sütra also passes through the extremity of the mouth and is the same, therefore, as the valtra-bahyasūtra. The antarbhujāvadhi-sītra is the same as the kaksha-paryanta-sūtra and is also sometimes called the ainga-pārśva-madhya sūtra, a term which means the line which is to pass through the middle of the side of the body. The sütra which passes through the back of the head and is known as the sirah-prishthāvasanna-sütra, is also the outer limit of the back hands of a figure with four arms.

Different names are found given to the same suttra, according as the sūtra is viewed from the front or the side of the Lamba-phalakā; for example, the kaksha-paryanta-sūtra, when viewed from the front of the Lamba-phalatia, is seen passing just in front of the arm-pit and is therefore called the line that forms the limit of the arm-pit; the same suttra when viewed from the side is seen passing just in front of the bhuja or the upper

## HINDU ICONOGRAPHY.

arm ; hence it is called the line which forms the inner boundary of the upper-arm or antarbhuj $\bar{a}$ -vadhi-sūtra.

If the image is a seated one, the six su$t r a s$ should be suspended as far as the pittha on which it is seated. The distance between the two knees in a figure seated with crossed legs, as in the yōgäsana posture, is equal to half the total height of the corresponding standing figure, that is, 62 angulas.

# उत्तमद़शतालवविधिः। 

## उत्तमं दशातालस्य श्रृणु वक्ष्ये विरोषतः।

 मி்் $p$ து

## सवेदार्विंशदंशां तु रतं बिम्बोदयं कुरु ॥ <br> तेष्वेव तालमान्रं स्यात् (?)




तन्मात्रं वसुभाजितम्। एकांशा तु यंवं प्रोक्तं
 6ெயリアா்.

यैैक्चैवाद्नुलैरपि ॥ उष्णीषात्पादपर्यन्तमङ्गमानं प्रकल्पयेत्।



# त्रियवाधिकचन्द्रांशमुष्णीषोचनुदाहृतम् ॥  केशान्तादक्षिसूत्रान्तं युगांश त्रियवाधिकम् । 

अक्षिसूत्राप्पुटन्तं च पुटाद्बन्वन्तमानकम्॥
प्रत्येकं त्रियवाधिक्यं युगांशोदयमिष्यते ।



## हन्वादिगलमानं तु चतुर्यवमुदाह्यतम् ॥

แவை 4.

यवैकोनयुगांरां तु कण्णोचचमिति＊विद्यते ।
கர்லேச்சட் $\dagger$ 『ரு யウை குறриル．
［कण्ठान्ततिर्यक्सूत्रं तु＊］हिक्कासूत्रमुदाहृतम् ॥
 क्राण फென் றி பெயாராம்．

$$
\begin{aligned}
& \text { * Could it be कण्ठोचम् ? } \\
& \text { + கண்டே } \pi \dot{ச} ச i 0 ~ ? ~
\end{aligned}
$$

## उत्तमदशतालविधिः।

## तत्सूत्रा[द्ध दयान्तं च हृदयान्नाभिसीमकम् ।

नाभेस्तु*] मेढ़मूलान्तं समं गुणयवाधिकम् ॥
त्र्योदशांशामुत्सेधं प्रत्येकं द्विजसत्तमाः ! ।




$$
\begin{aligned}
& \text { मेढ्रमूलात्तिर्यक्सूत्नं मध्यसूत्रं तढुच्यते ॥ }
\end{aligned}
$$

+ மென் று பெயசாம்.

मध्यसूत्रादधश्चोरुदीर्घ नक्ष[त्र*] (भाग) मायतम्।
துறை நீாம் बிேல் 27.

## तस्माद्वेदाङ्गुलं जानुतुङ्ञं जङ్ऐोरसादराम् ॥

 ..*

```
    युगं पादतलोत्सेधमेवमुस्सेधमुच्यते ।
```




## उत्तमद्शतालविधि：।

अङ্झुष्ठाग्रात्तु पाष्पर्यन्तं तलं सप्रद्शाझुलुलम् ॥
 เீォเ் விபல் 17 ．

हिक्कासूत्राधोबाहुद्वर्वमृष्षादुलं भवेत्।

कूर्परोचं द्विभागं स्यादेकर्विशत्प्रकोष्ठकम् ॥
கோர்ப்பதோச்ச்் बிரல் 2 $\qquad$
सार्धत्र्योदशाद्बुल्यं（तस्मान्）मध्यमाद्भुलिसीमकम्।
முன்கையெ ல்でயி்் டுடிவினின் றும் மத்யாா்குளி


ततो वै मुखविस्तारं सार्धभान्वझ्जुलं भंवेत् ॥
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ம் ดிロல் $12 \frac{1}{2}$ ．
मुखान्तय तु विस्तारं सार्धत्र्योदशाद्बुलम् ।
முஈாந்த்்திறைைய
ग्रीवापं सार्धनन्दांशं ग्रीवामूल्डं दशाङ़ुल्रम् ॥
 ๓ிร ல் 10 ．

हिक्काधो बाहुसीमान्तं चत्वारिंरां［घामेव हि＊।］


# सार्धद्वाविंशदल़ुल्यं कक्षयोरन्तरं तथा॥ <br> नवांशं चतुर्यवेपेतंतं बाहुमूलविशालकम्। <br>  <br> एकाविंडति बाहुस्स्यास्त्तनदेशो च विस्तरम्॥ <br> दृदयावधिविस्तारमे कोनविंशदЕ्नुलम् । <br> இருதயமのளவாக வி்்ぁாரம் 

囚๐ธ่ 19 ．
कलांशं चतुर्यवोपेतं मध्यव्यासमुदाहत्हम् ॥
แ官芼山வியாசம் 16.
एकोनविंशदंशं तु श्रोणितारमुदाह्तनम्।
சுதோணிதார்ம் விப் ல் 19 ．
कटेर्रविशालं तु द्विनवाद्तुलनुच्चते ॥

तदधः कटिपार्श्वन्तनिस्तारं सार्धविंशतिः ।

விேல் $20 \frac{1}{2}$ ．

## पदोनमनुभागं तु ऊरमूलविशाएकम् ॥


सपादमनुभागं तु ऊरुमध्यविशालकम्।
ஊருமத்லிய விசாலレ் ிிロல் $14 \frac{1}{4}$ ．

## उत्तमद्रातालविधिः।

## पादोनधर्मभागं तु जानुक्यासमुदाहृतम् ।।


सपादवसुभागं तु जड्घामूलविशालकम् ।
ஜ்்காமூல คிசாலம் விே ல் 81

ஜ்்கா மத்திய बிசாலம் बிேல் $6 \frac{3}{4}$.
तयोर्मध्यततं विप्राः ! नवभागमुदाह्ततम्।
முன்சொன்ன இரண்டு ெடி விசாலம் விரல் 9 .
पादोनपञ्नभागं तु नलकाविस्तृतं भवेत् ॥
斤็ゥா விசாலம் விதல் 43 .
त्रियवाधिकपश्वांरां गुल्फाक्षष्यासमुच्यते ।


## अक्षादातलतुङं तु सार्धवेदाइड्डुलं भवेत् ॥


पार्ष्षिणतारं च तत्तुल्यं पाष्प्ण्योरुचं तदेव हि।
 จிศல் $4 \frac{1}{2}$.

> तरुमध्यं घढङ़ुल्यं यवद्वयसमायुतम् ॥
> தலம்்தியம் ஷதல் 6 แவை 2 .

## उत्तमदशातालविधि:

## तलाप्रवित्तृतं स्तभागमिलयिधीयते।



## द्वियवाधिकवेदांशं पादाहनुुष्ठायतं भवेत् ॥ 

## यवोपेतद्वयांशां तु तस्य विस्तारमुच्यते ।



## तारार्ध नखविस्तारं पादोनायामवर्तुलम् ॥




## त्रियवोपेतवेदांशा तर्जन्यायाममुच्यते । 

पदोनवेदभाग न्वनामिकायाममिष्यते ॥

सार्धपक्षांशमानं तु कनिष्टाङुलिद्दोर्घकम् ।
कம்ஷ்ஷிகா
प्रदेशिन्याः क्रमात्तारं नवसपतार्धसपषष् ॥
यवमानं स्वतारार्ध नखं पूर्वोन्त्तवद्विदुः।




## उत्तमदशातालविधिः।

तत्तदङ्नुलविस्तारं वेदांशां विभजेद्दुधः ॥
त्रिभागमझ़्ुलाग्रोचं शेषं स्यात्तु नखेतरे।



## त्रियवाधिकवस्वंशं बाहुमध्यविशालकम् ॥

யாகும்்திய बிசாலணi் बிரல் 8 , யவை 3.
सपादसत्तभागं तु कूर्परण्यासमुच्यते ।
கோர்ப்பா வியாசம்
पादोनरसभागं तु प्रकोष्ठमध्यविस्तरम् ॥

पादोनचतुरंरां तु मणिबन्धविशालकम् ।
மணிபந்த5 बிசாலகம் هிரல் 3 3.
सत्तांशं तु तलायामं सार्धषण्मध्यमाङ्लुलम् ॥


## सपादभूतभागं स्यादनाम्यायाममुच्यते ।


यवाधिकं तु पश्वांशां तर्जन्यायाममुच्यते ॥

सपादवेदभागं तु दीर्घाङ्नुप्टकनिष्ठयोः ।


## उत्तमदरातालावेधि: ।

## अह्नुष्ठमूलविस्तारं सपादांशमुदाहृतम् ।। <br> பெரூவிர்் அடிப்பரபபு வின்் $1 \frac{1}{4}$.

तर्जन्यष्टयवा ख्याता नवसड्निया तु मध्यमा ।
 தாரட் แவை 9 .

## अनामिका चाष्टयवा कन्यसाततिषड्यवाः ॥

 ด्रด่ พவை 6 .

## अङ्नुष्ठाद्यझुल्डीनां तु मूलविस्तारमुच्यते ।

 சொல்லப்பட்டத

## तत्तन्मूलकलांझोंडराहीनमग्रविशालकम् ॥

 அ析ல் ஓரட்சம் குறை

अम्रताररसांशो तु पश्चांरां नखाविस्तृतम्।



## पार्श्वियेममासलं शेषं वृत्तायतनखाकृतिः ।।




## सपादनखतारात्तु नखायाममुदाह्टतम् ।

 ளூவான்.

## नखायामद्वयं चाम्रवर्वदार्घमुदाहृतम् ॥

 கொள்ளுவான்.

## अङ्ञुष्टमूलपर्वस्य दीर्घ सप्तदरां यवम्। <br> அ்்குஷ்டத்தில் שூலபர்வத்ர்க்க்் யவை 17.

तर्जनीमूलुपर्व चांनामिकाया द्वयाङ़ुल्रम् ॥
 คศศல் 2.

$$
\begin{aligned}
& \text { मध्यमामूल्पपर्वस्य दीर्घमष्टादशां यवम् । }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { केंनिष्टमूल्पपर्वस्य त्नयोदरा यवास्स्मृताः ॥ }
\end{aligned}
$$

मूलगग्रपर्वयोर्मध्यदीर्घ मध्यस्थपर्वसु।



अङ्भुष्ठं तु द्विपर्वं स्याच्छेषास्त्रिपर्वसंयुताः ॥
 Qெல்லாம் ஜூன்று ப்்வமாபிரூப்பது.

उत्तमदरातालाविधि:

## सार्धभूता⿸्⿹ुलं विप्र ! तलाग्रविपुलं भवेत्।



## रसांशं मध्यविस्तारं हस्तस्यैव तलस्य तु ॥



## तलमूलविशालं तु सार्घषड्भागमुच्यते।



## अङ्ञुष्ठमूलमारम्य तर्जनीमूलमन्तकम् ॥ <br> सार्धवह्नयझुलं प्रोक्तं शुकोदरविशालकम्। <br> 

31
अङ्जुष्ठमूल्डमारभ्य माणिबन्धावसानकम् ॥




## पार्ष्णिहस्तघनाग्न्यंशमग्रमझ्ञुल्रवक्ष्षयम् ॥




## अङ्जुलीनामधस्तात्तु द्वघर्धांशां मांसलं ततं।



## द्विभागं पार्ष्णिहस्तस्य शुकोदरविशालकम् ॥।


பாப்புவ்ர்
(?) சுகோாேுன்் போலே

யிருப்பத.

## शोषं मध्यतलं निम्नं भूतवेदाग्रि वा यवम्।

சேவித்தது உள்ள்்ぁக்்குழீவு யவை $5,[4 *]$,3 ， มூ山ర․

## सूक्ष्मरेखां लिखेत्तस्मिंजुछड्ध्धं वा चक्रशूल्रवत् ॥

 தல் லஇப்பான்．

## पव्माभं वा कुराभं वा तलरेखां प्रकल्पयेत्।

 கற்பிப்பான்．

## वृत्ताभापेक्षिताझ्झेष ठ्यासे पञ्चविभाजिते ॥ <br> एकांशां तु परिग्राह्य विस्तारत्रिगुणान्वितम् । <br> यत्तन्नाहमिति ख्यातं नाहं तेनैन कल्पयेत् ॥ <br> 

 இடத்தில் அ்நぁ விருத்தாகா





[^11]उत्तमदशतालविधिः ।
कर्णों्धि शिरसो नाहं साष्टत्रिंशाझ्नुलं भवेत्।

कर्णोर्धे शिरसस्तारं यवोनद्वादशाहुुुलम् ।।



कर्णयोः पूर्वनाहं तु द्वाविंशदद्ञुलं भवेत्।

कर्णयोः पृष्ठनाहं तु भान्वनुुुमुदाहृत्तम् ॥

तयोर्मध्यस्थभागं तु कर्णस्थितिरिदाह्तनम् ।

 มி่ ல่ 38 .

$$
\begin{aligned}
& \text { शिरसो मध्यमान्मूर्भ्वि मणडलं चतुरदुलुल् ॥ }
\end{aligned}
$$

तस्मात्तदग्रकेशान्तं नवाङुुछमुदाहत्टम्।

ततो वै मण्डलात्कर्णकेशान्तं च नवाहुुलुम् ॥
 ๔่วั่ 9 .

मण्डलाष्पृष्ठकेशान्तं सार्धद्वयाङुलं + भवेत् ।
 மォக விசல் $2 \frac{1}{2}$.

## ललाटतिर्यझ्मानं तु नवाङ्ग्लमुदाहृतम् ॥

ூெெ்றிக்குதுுக்கு விர்் 9.

## केशान्तादक्षिसूत्रस्य द्वयोर्मध्ये भ्रुवोस्सिथतिः ।




भ्रुवाग्रौ तु नवाङुलौ चापाकारौ तथा कुरु।।
 போலே சளடடப்பது.

## द्वघन्तरं तु भ्रुवोर्विप्र ! सार्धवेद्यवं भवेत् ।


पझ्वाङ्लुलं भ्रुवायामं मध्यतारं यवद्वयम् ॥

बालचन्द्राप्रवन्क्षीणं भ्रुवाग्रौ तस्य मध्यमात्।


कनीनिकाया विस्तारं यवमानं विशोषतः ॥


+ ‘सार्ध धर्मानुलुल ’मिति पाठान्तरम् ।


## उत्तमदशतालविधिः ।

कृष्णमण्डलविस्तारं चोस्सेषं षङ्यवं भवेत् ।
க றிவி ஓிஸ்தாரடும்் உத்ஸேெடும்ய யவை 6
सितांशं तत्समव्यासं कृष्णमण्डलुपार्व्वयोः।
கறவிசகளூடை பார்ச்வ்்களிலே வெள்ன விழி जஏமாञட் யவை 6.

## शाफराकृतिकं वापि धनुराकृतिरेव वा ।

अर्धचन्द्राकृतिर्वाथ नेत्राकारं प्रकल्पयेत् ॥



## तदाकारानुकूलोचं सितमण्डलयोर्द्विज । ।

யாதொருவடிவு விி அதுக்குத்தக்கத $\pi$ த வெள்ாள விசிக்கு உத்லேकேத்் கொள்ளூவான்.

नेतनन्तेऽर्धयवं रक्तमण्डलं तु सितांशके ॥
कृष्णमण्डलमध्ये तु उ्योतिर्मण्डलकं यवम् ।




## तदष्टांशैकभागं तु तन्मध्ये दष्टिमण्डलम् ॥

 டலமாவது.

## उत्तमदशतालविधि: ।

सार्धांशं यवमानं तु ऊर्ध्चपक्ष्मततं भवेत्।


अध: पक्ष्म च तत्तुल्यं दीर्घमषादरां यवम् ॥

नेत्र्योरन्तरं विप्र ! सपादद्वयङ़ुलं भवेत् ।

ऊर्थ्घपक्ष्मभ्गुवोरन्तं सार्धपझ्यवकं भवेत् ॥

अधःपक्ष्मस्थितं विप्र! नेत्रसूतन विधीयते ।

ถின் $p$ 果.
कर्तृनाशमघोदृष्टिश्च्चर्च्चद्टष्टिर्विपक्करम् ।।
बन्धुनारां भवेत्पार्श्वे दृट्टिश्रेद्रामवासिनाम् ।




## तस्मात्सर्वप्रयत्नेन सममेव निरीक्षणम् ॥

 செய்வான்.

## उत्तमद्रातालविधि: ।

## नेत्रमें समाख्यातं नासिकाउक्षणं ततः।

 சொல்ロப்படா ாி்ற $ற$ து

## नासिकापुटबाहं तु तरमम्टादरं यवम् ॥



## तदर्ध मध्यविस्तारं तस्यार्ध मूलविस्तृतम्।

 แวมม $4 \frac{1}{2}$.

## गोजीमूलात्तु नासाग्रतुल्ञं तु द्वथङ్झुलं भवेत् ॥





## पुटोर्घ्चे नासिकाग्रस्य तारं नवयवं भवेत्।



## सपादयवमानं तु नासापुटघनं भवेत् ॥


द्वारतिर्यग्गतं व्यासं साछ्ज्रिस्तयवं भवेत् ।


## पश्खयवं तु द्वारोचं पुटं निष्पावबीजवत् ॥




## उत्तमद्रातालाविधिः ।

## तिलपुष्पवदाकारं नासिकाकारमेव हि ।

மூக்கு எள்ளுப்பூபோலே இருப்பது.

## पुष्करोत्सेधमेकांशां तद्धनं तु यवं भवेत् ॥




पुटयोर्मध्यभित्तिसतु पुष्करं विति विद्यते ।
 பெயォாம்.

अर्ध्यर्ध यवमालम्ब्य नासामं पुटसूत्रतः ॥

सार्धवेदयवं गोजीदीर्श तस्यार्धविक्तरम् ।
-ோஜ்நிட்நட் யவை 1 .

सपादचतुरंरां तु आस्यदीर्घ तु तिर्यगम्॥
வாய் குறுக்கு நீளம் விをல் $4 \frac{1}{4}$.

## उत्तरोष्ठायतं चास्यदीर्घतुल्यमुदाहृतम् ।

மேஇதட்டின் ஈดிபபரப்பு யவை $3 \frac{1}{2}$.

आनुपूर्वालकृकरां तारमास्यदीर्घावसानकम् ॥
 தருசடாயிருப்பது.

उत्तमदशतालविधि：।

## यवमानघनं पाल्डी उत्तरोष्ठस्य चोपरि ।

மேலுதட்டின்மேல் பாலி கனட் யவை 1 ．

## त्रिनक्रावनता पाली तदोष्टसद्राायतम् ॥


அள（\％？）வாயிருப்பது．

## अष्टादशयवं प्रोक्तं अधरोष्ठस्य दीर्घकम् ।

ஜடூதட்டின் நீォட் யவை 18.
यवाधिकाद्झुलं तस्य विस्तारं द्विजसत्तम ！॥
ஷடூதட்டின் விஸ்தார்் விர்் 1 யவை 1 ．
अधरं पालिकासार्धयवमानमधोगतम् ।
ஜூுெட்டின் பாலிகை யウை $1 \frac{1}{2}$ ．இத ஜ்த்ேோக்கி


चिबुकादधरोचं तु सार्धषड्यवमुच्यते ॥
மேல்வாய்க்கтட்டைக்கு மேல் உதட்டு உயாம்
แவை $1 \frac{1}{2}$ ．

## किंचित्रहसिताकारमास्यं युक्त्यानुकारयेत् ।

 கச்வெய்வான் ．

## अधराचिबुकाल्बं सार्धपक्षाङुलुं भवेत् ॥

 ศ่ォ்่ $2 \frac{1}{2}$ ．

## उत्तमदरातालविधिः।

चिबुकात्तु हनोवर्वं सार्धाष्टयवमुच्यते।

सार्धवह्रयन्जुलं तस्य तारमायतवृत्तवत् ॥
 தடォ ய9 ருப்ய தூ.

हनुसन्धे: कर्णन्धन्धयन्तरं तु दशाक्ञुल्रम्।

ஷைல் 10 .
हन्वोर्बाहं समारम्य पादोनद्विगुणं मतम् ॥
कर्णवेशमिति ल्यातं ततः कर्ण बदाम्यहम्।

 เி்் p鸟.

नेतात्तु कणबर्ज्धान्तं दूधन्तरं सत्तमात्रकम् ॥


## कर्णस्य तु विशालं तु अप्टादशयवं स्टृतम् ।


अक्षिसूत्रोर्घ्घतः कर्णतुङं चाष्टादरां यवम् ॥


उत्तमद्शतालाविधिः।
凹ை்ளே விசா லレロாவது．

नेत्रसूत्रादध：कर्णबन्धं सप्रद्शं यवम् II


सार्धवेदाङ्गुलं तसमात्तस्य नालं प्रलम्बयेत्।
 விரல் $4 \frac{1}{2}$, ஜூே ゥா லுவ தூ $(=$ தொண்குவது） ．

पूर्वनालततं वयोमभागं साधांशाकं परम ॥
 பெப்ப விப $1 \frac{1}{2}$ ．（டுத்து ધன் ŋ்ள தண்ா（b）．

नालयोर्यासमाख्यातं घनमर्धाङ्झुलं तयो：।
இந்த இரண்（b ெண்டின் கனம் ளில் $\frac{1}{2}$ ．

## नालन्तरं त्रिपादं च वेदांशां विवृतायतम् ॥

இரண்（b）ெண்டுக்குட் இாையில் வில் 4 4 ．வெளி நீண்டிருப்ப鸟．

## कर्णतुङ्ममशषं तु यवैकोनदशाङ्लुलम्।

 10］（みதтவத ளிரல் 9 ，யவை 7．）

पिप्पलीघनमर्धांशं द्विगुणं हि तदायतम् ॥

उत्सेधं चार्धमान्रं स्यान्मूलादाग्रं क्ष्यानुगम् । द्विभागं पिन्छलीदीर्घं द्वियवार्धांशतत्तति*: ॥ अक्षिसूत्रादधः कर्णद्धारमर्धालुलं भवेत्।
कर्णद्वारं ततं† निम्नं सममेव हि वर्तुल्लम् ॥
कर्णपालीघनं सार्धयवं नीव्रं चतुर्यवम्।
पृष्ठकर्णस्य विस्तारमध्यर्धांशमुदाह्टतम् ॥
केशान्तात्पृष्ठकर्णान्तं द्वघचन्तराध्यर्धमात्रकम्§। पृष्ठकेशावसाने तु नाड्यर्धांरां ततम्+ ॥

तस्याधः पृष्ठग्रीवोचं† $\ddagger$ युगांशं त्रियवाधिकम्।
कृकाटिधः पृष्ठाग्रं वाग्रं तु§ नवाङ्झुल्ड् ॥
पृष्ठप्रीवस्य मूलुस्य तारं सार्धदशाद्भुल्डम्।
आमूलाग्रं ऋमाक्ष्षीणं ग्रीवं वृत्ताङ्ञमुच्यते ।।
हिक्झासूत्रोपरि ₹कन्धतुङं तु चतुरङ़ुलम्**
तस्मादाकाटिसीमान्तं वंरामृक्षांशमायतम् ॥

* 'अध्यर्धारंां हि तテतन' मिति रिल्परत्नपाठ: †'तत:' इति शिल्परत्नपाठ: । ‘ द्वन्तरस्त्वर्धमात्रक’मिति शिल्परतनपाठ: । $\ddagger$ ‘ पृष्टकर्णावसाने तु कृतान्यर्धांशकं घन'मिति रिल्परत्नपाठः। $\ddagger \ddagger$ पृष्ठकर्णोचचमिति रिल्परत्नपाठ:। §§ ‘कृकाटिकादझो ग्रावाग्रं त्वि’’ति शिल्परत्नपाठः। ** एतदनन्तरं ‘कर्णबन्धादधस्सार्धषण्मात्रं ₹कन्धसीमकम्। सप्ताहुलं घनं ₹कन्धं हिक्कावधि कमार्क्षयम्॥ पृष्ठग्रीवादधस्तात्तु ककुन्मानं दशानुलंलं।' इत्यधिकं रिल्परत्ने संदइयते।
तदंशंशनतविस्तारं सार्धषोडरां यवम्। वंशमानादधत्तात्तु वंशमूलं गुणाद्तुलम् ॥ परे तु तुङ्मेन्ं स्याद्ववासं तस्य बदामि ते। सार्धमृक्षाद्धुलं प्रोक्तं कक्षयोरन्तरं द्विज ! ॥
 कक्षोर्च्चे बाहुसीमान्तं सत्वाद्युळमुदाहृत्तम् ॥
सार्धषोडश्रमांत्त तु मध्यव्यासमुदाहहतम् ।
कक्षस्याप्रविशालं तु सक्तमाबनमुदाहततम् ॥
नाभिसूत्रे तु विस्तारं सार्धद्रघर्धा्ढुलं + भवेत्।
कटिबन्धे तु विस्तारं त्रिपडंशमुदाहहतम् ॥
पादोनधर्मभागं तु स्फिक्पिण्डं प्रति विस्तृतं।
सुवृत्तौ तौ समाख्यातौ तयोर्मध्यं चतुर्यवम्।।
अपरे तरबिम्बोक्त पार्श्वव्यासमुदाहृत्वम् ।
कक्षस्याग्रविशाएं तु सप्तमात्रमुदाहृतम्ः ॥
सपादबोडशामान्रं स्यास्त्तनसूत्रेण विस्तृतम् $\ddagger$
सपादद्धादशांशं तु मध्ये पार्र्व्व घनं भवेत् ॥
* ‘कक्षाधस्स्थांसफलकातुङ’ मिति शिल्परत्नपाठः। ।‘सार्धविशा हुल’मिति शिल्परत्नपाठ:। $\ddagger$ 'अपरे तारमेवोक्तं पार्श्वव्यासमथोच्यते' इति शिल्परतनपाठः। :। 'सपादषोडझांशां, उु स्तनसूले तु विस्तृतिः ।' इति शिल्परत्नपाठ:।
श्रोणिमध्ये घनं पार्श्वे सपदझाङ़ुलं भवेत् । ततइश्रोण्युद्यं विप्र ! सप्तमात्रमुदाहृतम् ॥ नाभिसूत्रादधश्वर्ध्ज्न चतुर्विंशत्यद्भुलं * भवेत्। श्रोणयधस्तात्कटेरुचं सार्धभूताङुलंड भवेत् ॥। तरकटेस्तु घनं धीमन्! सार्धभान्वद्जुलं भवेत्। पपिण्डं चोरुमूलात्तु नीव्रं सार्धयुगाद्गुलम् ॥ तत्पिण्डलम्बनं त्वर्धसूतादधोडङ़ुलं भवेत् । कक्षाज्जठरनिम्नं तु सार्धद्वयद्रुलं भवेत् ॥ ग्रीवं सुवृत्तनं नाभौ ग्रीवाष्टौ परिवेष्टितौ† । कण्ठमूले नतं तारं $\ddagger$ तुएँ चैव चतुर्यवम् ॥ हिक्काधस्वक्षमात्रां च§ जन्तुसत्रमुदाहतम । हिक्कामध्यानु ${ }^{* *}$ कक्षांतं भान्वंशं पादहीनकमू $\ddagger+11$
हिक्कादास्तनसूत्रान्तं सतनान्तरसमं भवेत् । हृदयं स्तनयोर्मधये निम्नमध्यर्धमात्रकम् ॥
* 'चतुर्वह्न्यद्जुलमिति' शिल्परत्नपाठ: 1 t 'नीब्रं सुतृत्तनाभेसतु दे रेखे परिवेष्टिते' इति शिल्परत्नपाठ: $1 \ddagger$ 'कर्णमूले तु तत्तारामिति 'शिल्परत्नपाठ: । § हिक्कादश्वाक्षिसूत्रं तदि'ति शिल्परत्नपाठ: । ** 'हिक्कामध्यत्तिव'ति रिल्परत्नपाठ: $1 \ddagger+$ ' कल्पयेत्त्रिभिरंराकै'रिति शिल्परत्नपाठ:।

उत्तमद्शातालविधि:
नीलं चै कण्ठमूले [तु*] यवत्रयप्रमाणतः । अध्यर्धायामसंयुक्तं कल्पयेन्मन्त्रिवद्भवेत् (?)॥ कण्ठमूले नतं हिक्कासूत्राधरतात्र्रक्पयेत् । हिक्कासूत्रोपरिष्टात्तु नीलकणठं प्रकल्पयेत् ॥
हृदयस्तनपीठोचं द्वयाह्डुलमुदाहात्रत् ।
सप्तादशयवं ख्यातं स्तनमानील्रविस्तृतम् ॥
तन्मध्ये चूचुकोचं तु व्यासं चैव यवद्ययम्। नाभेस्सथलस्य विस्तारं व्योमांशां द्वियवाधिकम् ॥
नाभिप्रदक्षिणावृत्तं मूलतारं यवद्वयम् ।
तन्नाम्यवटमध्यस्थं नाभिस्त्रं द्विजोत्तम ! ॥
नाभेरधस्तात्पादोनं श्रोण्युचं पझ्वमात्रकम् ।
तदधस्तात्कटिश्रोणी सार्धद्वच ङुलुलुच्यते $\ddagger 11$
तस्मादामेढ्रमलन्तं मेढ्पीठं युगाङ्लुलम् ।
सपादपश्चमात्रं च लिद्धदर्घमुदाहृतम् ॥
लिङ्डमूलविशालं तु सप्रादशा यवास्स्मृतम्।
लिङ्झायामत्रिभागैकमग्रगण्ड्यायतं भवेत्§॥
: तदर्ध तर्कटिश्रोणिगाढं तु ग्यनुलंख भवे’दिति शिल्परत्नपाठ: । § ‘रक्षोत्पलस्य मुकुल [सं*] निभं तु तदग्रक’मिति शिल्यरत्नपाठः।

उत्तमद्शतालविधि:।
त₹प्रगाण्डिमूलं तु यचमानं बृहत्तरम्।
रक्कोत्पल्ञुकुल्डय।ममग्रगण्ड्रम्रमुच्यते।।
मुष्कायामविशालं तु सार्धंबेदाङ्तुलं भवेत्।
घनं सार्धगुणांशां तु तन्मूलोर्ध्रोरुन्बन्धनम् ॥

லேல் 玉ाゥ
मेढ़र्पाठस्य मूलस्य ठ्यासं सत्तार्धमात्रकम् ।

मेढ़र्पाठस्य मूल्तु ऊरुमूलम्य मांसलम् ॥



जानुमDडलबिस्तारं सपादचतुरझुलम्।

सार्धद्बयाझ्नुल्ड प्रंक्तं प्रष्ठजानौं नतं विदुः ॥

खार्धद्ययाद्ड़ुलंख म्रोक्तं जानुमणडलनीव्रकम्।

मध्ये तु पार्श्वयोइरोषं यथासौन्दर्यमाचरेत् ।।



अंशुमद्देदे अक्षाचत्वारिंशपटल: ॥

अथ विमानादिसानविभागार्थमझुलीनां विधिं चक्ष्ये। माना⿸्डुलं मात्राद्गुलं देहलन्धाइुलार्णमिते त्रिविधं भवति। दिवादिस्यरइमी जालकान्तःप्रनिष्टे तद्रोचरा अलन्तं क्षुणणा ल्वाः परमाणवः प्रोक्ताः । परमाणुभिरष्टारीरथरेणु:। रथरणणुनाष्टगुणितं रोमाप्रम् । रोमाप्रादष्टणुणितं लिख्या*। लिख्य्यद्टगुणितं यूकम्। यूकादष्ष्युणितं यनम्। यवादष्ठगुणितं मानाद्धुल्मुत्तमम्। तदष्टांशोने मध्यमम्। तत्तुरीयांशोनमधमम्। पुखूस्य दक्षिणहस्तमध्यमाइ़ुलेटेमध्यमपर्वणि विस्तारं (अयतं वा) मात्राङु-
 यवमिति ।

त्रयाणामझुलानां संज्ञा। मान्रं च मूर्तीन्दुनिश्वंभगमोक्षोत्कमिस्येकाद्वुलस्य। कलागोलकाश्विनयुयुग्मझाह्सणाविहीगाक्षिपक्षाश्चेति द्वश दुलस्य । अम्रिहददाक्किगुणार्णकालगूलरामवर्गमध्या इति इयद्नुलस्स। वेद़प्रतिष्राजातिकराह्ज जाननयुगतुर्यतुर्रायाणीति चतुरहुल्रस्य। विषयेन्ट्रियभूते पुसुपतिष्रापृथिव्ये्शेति पश्साद्धुलस्य । कर्माद्नससमयगायत्रीक्तिकाकुमाराननकौगिकर्तव: पडद्भुल्स्य। पाताल्युनिधातबो




[^12]उत्तमद्शतालविधि:।
कादशा⿸्गुलड्य । वितस्तिर्मुखं तालं यमं चार्कोराशिर्जगती चेति
 लस्स। अतिशक्वरी तिथिश्चेति पश्चदशाद्बुलस्य। क्रियाष्टीन्दुकलाश्चेति बोडशाद्बुलस्य। अल्यष्टिस्सप्तदशाइडुलुस्य स्मृतिर्षृतिश्रेल्यप्रदशाद्युलस्स। अतिधृतिरेकोनविंशस्य। कृतिर्विंशदल्बुल्स्य। प्रक्टतिरेकविंशद⿸्लुल्डस। आकृतिद्द्धाविंशतेः । विक्छतित्र्रयोविंशतेः । सक्कृतिश्वतुर्विशतेः । अतिकृतिः पश्वविंशतेः। उत्कृतिष्पड्डिंशतेः। नक्षत्रं सप्रविंशतेः। इति।

एवं मानानि भवन्ति। मानं प्रमाणमुन्मानं परिमाणमुपमानं ल्ब्बमानमिति घण्मानानि।

आयाममायतं दीर्घम्मानमिल्येकार्थवाचकाः। विस्तारं विस्तृतं तारं विसृतिर्विसृतं o्यासं विसारितं विपुल ततं विष्कम्भं विशालमिति प्रमाणस्य। बहलं नीव्रं घनमितिच। डन्छ्रायं तुद्नमुन्नतमुदयमुस्सेधमुच्चमिय्युन्मानस्य। निष्क्रमं निष्कृतिर्निर्गमं निर्गतिरुद्नममिति च। मार्ग प्रवेशानं नतं परिणाहं नाहं बृतिरावृतमिति परिमाणस्य । निवृतं विवरमन्तरमित्युपमानस्य । सूत्रालम्बनाान्वितं* यत्तत्तह्तु्ब्बमानमिति। एतैष्पण्मानैर्युत ंेरें कारयेत्।

[^13]अथ देवानां तालविधानम् । देवस्योत्तमं दशतालम् । तथैच ब्रह्सरझइरयोः। श्रीभूम्योरममासरसव्योश्च मध्यमं दशतालम्। इन्द्रादिलोकपालानामादियचन्द्दयोद्व्वादशादिल्यानमेकादरारद्राणामष्टव सूनामश्विन्योर्भृगुमार्कण्डेययोर्वीश़शेषकयोर्दुर्गागुहसत्वर्वीणामप्यधमं दशतालम् । यक्षेशनवम्रहाद्यन्यदेवानां नवार्धतालमानेन । दैल्ययक्षोरगेशसिद्धगन्धर्वचारणानामुत्तमनवतालेन। देवकल्पमनुजानां सत्र्यद्बुलं नवतालम्। निशाचरेन्द्राणामसुराणां च नवतालम्। मर्यानामप्रतालेन । वेतालानां सप्ततालेन । प्रेतानां घट्तालेन । कुज्जानां पश्रतालेन। वामनानां चतुस्तालेन। भूतानां किन्नराणां च त्रितालेन कूष्माण्डानां द्वितालेन । कबन्धानामेकतालेन । तेषां प्रलेकमुत्तममध्यमाधमभेदानि भवन्ति । चतुर्विशच्छताहुुलमुत्तमं दशतालम् । सनिंशतिशताद्नुलं मध्यमं दशतालम् । बोडशाधिकरताद्नुलमधमं दराताळम् ।

अदुपुष्पदेशिनीम्यां मितं प्रादेशां, अदुधुष्ठमध्यमाम्यां मितं तालमदुन्रुणामिकाभ्यां मितं वितस्तिरदुुष्ठकनिष्टिकाम्यां मितं गोकर्णम्। मानाह्गुलेन चतुर्विशत्यद्गुलं किष्कुः, पश्चविंश्यद्युलं प्राजापय्यं, जाड्डुंश़्यद्नुलं धनुर्वहं, सपर्विंशास्य हुलं धनुर्मुप्टिस्तचतुर्गुणो दण्डस्तेन दण्डेन प्रामाद्दीनां विन्यासं कारयेत् ।

अधातः प्रतिमाउक्षणं वक्ष्ये। बेरस्य लम्बमाने पूर्व्मेव पराक्ष्य
 श्लक्ष्णां फलकां गृहीवावा परितस्यद्ञुलं नीविवा मानसून्रं विन्यस्य प्राक्पश्चिमभागस्थानि सूत्राणि प्रसारयेत्। मध्ये सून्र विन्यस्य मध्यसूत्रा देकाझ्ञुल पुटपर्यन्तसून्रं तदेव ट्रगन्तरी स्यात्। तस्मात् ज्यर्षाहुलं नेत्रपर्यन्तं. तस्मा|् द्वयर्धा दुलुं मुखपर्यन्तं तस्माद् द्वघ झुलं कर्णपर्यन्तं तस्मात् ग्य हुलं कक्षपर्यन्तं तस्माद्राहुुलं बहुपपर्येन्तमेनं त्रयोदश सूताणि विन्यस्य परभुजस्य मणिबन्धावसानं मानसूतद्रयमेव तत्तारं नीव्धभ्य्यन्तरं भवेत्। पुरतो मध्यसूत्रयोगं मध्यसून्रं, तस्माद् द्वथहुलं पुटसूत्रं, तस्माद् द्वियवाधिकं दूघ द्ञुलं नेत्रसून्रं तंदेव वक्तनाहं. तस्मात् ग्यद्नुलमन्तर्भुजाबधिकं तदेव फक्षपर्यन्तं, तद्रदेवे चतुरहुलं चाहुपर्यन्तं तद्वेव मध्येमध्यं कक्षाग्यन्त्तरगतमझ़पार्श्वमध्यं स्यात् I तस्माद् द्वश्नुलं कर्गपर्यन्तं तस्मात् ््यझ़ुलं शिरः:पृष्ठावसानकं तदेश परभुजावधि भवतीति। एवं दक्षिणोत्तरगतानि सूत्राणि षग् च विन्मद्य तत्तत्सूत्रस़े़ सुषिरें कृत्वा तन्तुना यवान्तर्रमात्राणि सून्राणि सुपिरे संयोज्यांग्र प्रोंकुण्डलं लोहमयं मृन्मयं वा संबघ्य सूत्राणि प्रट्बमयेत् ।

स्थानकस्य मघ्यसूतनं मौलिगिखामणेमध्ये मूर्नों म्रूसद्नस्य नासाग्रस्य च मध्ये कणठस्य दृदयस्य कुक्षेर्नाभैर्योनेःपादयोश्च म"थ्ये प्रहम्बयेत्। तस्सूत्रसंसपर्शं नासापं कुक्षिमध्यं च। सूत्रान्मौल्यम्रान्तं घडद्ञुलं,

हनुमध्यं यवाधिकचतुरङुलं, हिकान्तं चतुरङुलुल, हुन्मध्यं न्र्यर्धाङुुल, नाभिष्णङ्यत्रमकाङ़ुलं, योनिमूलं द्रचङ़ुलम् , ऊरुमधगं इयद्गुलं, जान्बन्तर फैड़ुलुल, जड्नन्तरमष्टाङ़ुलं, नलकान्तरं श्रोडशाङ़ुलम्, (अष्टाङ़ुखं
 बशान्मानयेत्। बाहुपर्यन्तमेव पार्थस्वनं स्यात्। चूडामणं मूर्धि कर्णपाल्यन्तंर बाहुकूर्परयोः पार्थ्व जानुजङ़ुगुलफानां मधंय प्रलक्षयेत् । मँ"लौ मूर्धनि क्रकाटिकाककुद्दिंशस्फिक्रार्णानां मध्ये पुष्ठमध्यसूत्रं प्रहम्बयेत्। शिर:पार्श्वे व₹त्रत्नाहंय गण्डपार्श्ध चूचुकाग्रमध्ये श्रोणिपार्श्वे चोरुजड्घयोर्मध्ये वकत्रत्यसतत्रं प्रलम्बंयेत्। एतानि पढ़ च पीठावङम्बन्यन्यानि तत्तदझ्गसंसपर्शान्येव लम्त्रयेत्। असनस्योधर्धकायस्य पूर्वबन्मध्यसूत्रादीनि पह्, सूत्राणि आसनस्येपरि लम्बयेत्। मध्यसूलं जानूपरिष्टात्केशान्तं तन्मध्यगं (वाइ्बोरुपरिष्टात्केशान्तं तन्मध्यगं जान्तो : पार्व्वां्यां बाहुम्यां च म'ध्यगं सूत्रं ?) प्रलम्बयेत् । सूत्राद्वा-
 यबोन वान्यत्सर्ं पूर्च्चत्रकारयेत्।

अथात उपमानं वक्ष्ये । परभुजस्य मणिबन्धन्तरमष्टाङ़ुलमुष्णीषाच्छड्बँचकान्तर मुखं, मध्योदराःकूर्परान्तर चडड़ुलंल, अभयहस्तस्य मध्यमाङ़ुलाग्राच्चूचुकान्तरं त्रयोदशाङ्झुलं, स्वागतस्य मध्यानाम्यन्तरं दशाङ़ुलं, बरदस्य मव्याच्छोण्यन्तरं नवाङ़ुलं, वामहस्तस्य
 ङुलं，जान्वन्तरं चतुरझुलुल，जङ्ययोर्मध्यं पग्चाङ़ुलंड，नलकान्तरं पडद्भुलम् अक्षयोरन्तरं पग्चाङुलंलं，पाष्पर्यन्तरं चतुरझुलुं，तन्मध्यान्तरं षडङ़ुलुल， अङ्भुष्ठान्तरमष्टाङ्गुलं，रायनस्य तिर्यग्गतन्नह्मसूत्रस्य दक्षिणतो मुखं त्यड़ुुलं पादाङ्धुष्ठयोर्मध्यं विंशात्यङ्भुलं，पाषणर्यन्तरं भागं，जान्बोरन्तरं चतुर्दशा ङ़ुलंड स्यात्। एवमुपमानं च लक्ष्षयेत् ।

इति श्रीवैखानसागमे मरीचिप्रोक्ते द्वाविंशः पटलः ॥

अथ देवेशास्योत्तमदशात्रवशान्मानं चक्ष्यं । त्रियवाधिक－ मेका⿸\zh14ुुछमुष्णीषं，केशान्तं ラयद्युलं，दक्सून्रं त्रियवाधिकचतुरदुलं， तस्समं पुटान्तं，तस्समं हन्वन्तं，गलमर्धाद्नुलं，हिका यवोनचतुरदू़लं， हिक्काया दृदयान्तं हृदयान्नाम्यन्तं नामेरेंढ्रान्तं ऋमात्त्यियाधिकत्र्यो－ दशाङ⿸户⿵冂卄一𧰨丶，मेढ्रादूर्वायामं त्रियवेनसप्तविंश्यद्युलं，जानु त्रियवाधिंक चतुरहुलं，जड्धा चोरसमायामा，पादं सत्रियकचतुरद्नुलं，पादायामं सप्रदशाद्डुलं，हिक्कासूत्रादधसताद्वादुदीर्श सपत्तविंशल्यक्युलं，कूर्परं द्वथङुलं，प्रकोष्ठमेकविंशल्यद्युलं，तलं सताङ्తुलं，तन्मध्यमाङुलुायामं षडर्धाद्बुलं，तर्जनी यवाधिकपश्ध｜द्नुला，अनामिका तद्यवाधिका，अद्धुष्टं यवाधिकभागं，कनिष्ठाह्टंटं तद्यवाधिकं स्यात् ।

## उत्तमद्रातालविधिः ।

अथ प्रमाणं वक्ष्ये। उष्णीषात्पूर्वकेशान्तं नवाङ़ुलं, द्विपार्श्वयोस्तत्समं, पृष्ठकेशान्तं द्वयदलुलं, (मुखस्य विस्तारं) चतुर्दशाङङुलं मुखं, द्विचत्वारिंरादझ्गुलं नाहं शिरस:, पृष्ठतःकर्णयोरन्तरं त्रयोदशाङ़ुलं, पूर्वतष्पड़िंशत्यद्गुलं, ऐोषं कर्णयोस्तथानं, भ्रुवोर्मध्यमेकाङ्गुलं, केशान्ताद् भ्रुवोर्मध्यं उ्यद्ञुलं, (अष्टाङुलार्ध तिर्यगुपक्षेपमक्षयामं ?) मध्यमष्टार्धाझ्गुलं, ग्रीवाग्रविस्तारं नवार्धाङ़ुलं, ग्रीवामूलविस्तारं बाह्बो: पर्यन्तं चतुश्वत्वारिंरादझ्भुल, चक्षोविशालं चतुर्विरात्यङुुलं, हृदयविस्तारं विंशात्यङ्डुलं, स्तनयोरन्तरं चतुर्दशाङ्लुलं, (दशाङ्डुलं ?) मध्योदरं षोडशाङुलं, श्रोणिविस्तारमष्टादशाङ़ुलं, कटिविस्तारं विंशत्यद्जुलम्, ऊरुमूलविशालं त्रियवाधिकं त्रयोदशाङ्लुलम्, ऊरुमध्यविस्तारमेकादशाद्गुलं, जानुविस्तारं नवार्धाद्गुलं, जङ्घामूलमष्टाङ़ुलं, जङ्घामध्यविस्तारं सप्ताङ्गुलं, नलकाविस्तारं सार्धचतुरङुलुलम , अक्षगुल्फान्तं पश्चाह़ुलं, पादविस्तारं सार्धपश्वाद्गुलं सार्धवेदाङ़्ुलोस्सेधं, पार्षिणविस्तारं सार्धत्रिमातं, (पादाङ़ुलिविस्तारम् )अङ्नुष्ठायामं चतुरङुलं, तर्जनी तद्यवाधिका, तघ्यवोनं मध्यमाझ्झुलं, त्रिमात्रार्धानामिका, कनिष्ठिकाङ्गुलायामं त्रिमात्रं, कनिष्टाद्यङुुष्टान्तं ऋमास्सप्ताप्टाष्टार्धनवषोडशभिर्यंवैरझुुल्डनां विस्तारं, (रोषं विवरं) बाहुमूलविस्तारं दशाङ्झुलं, बाहुमध्यं नवाङ्लुलं, कूपरं सार्धसताङ्झुलं, प्रकोष्ठमध्यई्धसत्ताद्गुलं, मणिबन्धं चतुर्मात्नं, तलं सार्धषण्मात्रं,

रुद्राष्टनवसपष्तड्यवविपुलान्यद्युप्षादिकनिष्ठान्तमझुल्यल्यमाणि, तयवार्धहीनसवृवेदेष्पुतुर्याग्रियवम बुषुष्ठादिनखानां विशालं, द्वियवाधिकमायामं, द्विपर्वाद्गुप्यन्यानि त्रिपर्वाणि, अद्गुष्ठमूलपपर्वार्धाधिकाद्गुलं, दूयर्धाझुलुलमम्रपर्व, तर्जनीमूल्पर्व चत्दुरशयवं, मध्यपर्व त्रयोदशयवा, अप्रर्व द्वादशयवं, मध्यमाहुुलिमूलूळपर्व अष्टादशयवं, मध्यपर्व बोडरायवा, अग्रपर्व सार्धपश्ददशयवा, अनामिकामूरपपर्व सार्धचतुदर्दयया, मध्यपर्व सार्धत्रयोदशयवा, अग्रपर्व द्वादशयवाः, कनिष्ठाहुलिमूलूत्पर्व द्वादशयवा, मध्यपवैकादशयाया, अग्रपर्व दशायवा, अद्गुर्रीनामग्रे द्वियवाधिकं नखाग्रं, पार्णिणहस्तघनं वेदाहुुलं, तन्मध्यघनं द्वयर्धाद्गुछमप्रमद्युलीवक्षीणं, श्रुकोदरघनं द्वघर्धा्नुलं, मणिबन्धात्तदायायं सयवं भागं, श्रुकोदरविशालं द्वियवोनं ग्यद्नुलं, पार्षिणहस्तविस्तारं द्वियवोनचतुरद्बुलं, तस्याग्रे तर्जन्यादिकनिष्ठान्तानामद्बुलीनां मूलतलं मांसळमर्धमान्रेण, शोषं तलं निम्नम्, अद्गुष्टतर्जनीमूलयोस्सार्धग्यद्जुल्डम्, अद्जुलीनामधोमूलसन्धिरद्नुलम् , (एकाग्रो वा नीचार्धाझ्ढुलं?) कनिष्ठिकादेशमूलात्तर्जनीमूल्रपार्थ्वगा आयूरेखा, मध्यमाद्युल्यधो द्वथद्गुलं, तस्य षड्यवाधस्ताद्विद्यारेखा, तलमूलाल्कराप्रान्तं व्रहरेखा, दक्षिणे करतले चन्रशा्बसमा रेखा भवेत्। उपक्षेपनिम्नं द्वियवम्, अन्तरावर्त द्वयद्नुलम्, उपक्षेपविशालमध्यर्धाद्बुलं, त्रियवोन्नतं हस्तिमस्तकवद्विस्तीर्णमस्तकं सोन्नतमद़्ुखम्(?)।

## उत्तमदशतालविधिः ।



 वर्म द्वादशयवमघोोर्म चतुर्यवमेतयोंयोंगं नयनतून्नम्। ऊर्ध्वर्मविस्तारं द्वियम्, अक्षिमोचन(?) बिस्तारमेका|्नुळम्, ऊर्धवर्म द्वादशगयवमधो वर्म चतुर्यवमूर्व्वर्मणा संस्पृतेत्। बज्यवं कृष्णमणउलं, तस्योभयो: पार्भ्वयोस्तदर्धाधिकायतौौ ग्रुक्क्भागौ, कनीनिकाविस्तारायामं यवं, नेत्रान्तरकं
 र्धंँ, वर्मणो घनमर्षचवं, नवति: पक्षमरोमाणी, रोंषं पक्ष्म, नासिकाप्रमध्यमूखन्तं कमादध्ददशषष्यवविस्तृतं, नासिकापमदुनुलविस्तारं, गोजी-

 पुटस बहलं, यवममा|यतान्वितं निम्पाववीजसद्रंं तिल्दुप्पसमाकारम्। नासिकापुटसूत्रानासाम्रं द्यियार्धखम्बितं, सार्घचतुर्यवं गोजीतटं द्यियघविस्तारा, द्विवक्रा चोत्तरपात्री सार्धयवविस्तृता, त्वियार्धततं सार्घयघवेदाहुकुळयतुप्तरोप्रमाएयतारं तदेव। चच्वारः पुरतो दन्ता|ह्तियवायामविस्त्वताः, तावन्तोडधरन्ता द्वियवार्धततायता:, चतुर्यायये दंट्रे सदंशम्रुलुपेपे ऊर्ष्ब, अधोंद्टे अर्धयवाधिके, पुरोइन्तायवार्बे|यता-

स्तत्समविस्ताराः पस्थोपदंश्रा द्विपार्श्वगा द्वातिंशद् दन्तसङ्ल्या। अधरो－ त्तरयोर्दन्तायामसमावन्तस्तदर्धो दन्तरोपणो（？）जिन्द्रा बडद्ञुल्रायामार्ध－ विस्तारा，घृतजिह्बाद्युलं（बाहु ？）कर्णरन्द्धं कला｜⿸尸ुलं घड ्ुुल्रायतं，तालु－ विस्तीर्ण ड्यद्नुलमास्यं नवयवान्तरं द्विगुणायतं पङ्यवार्धमुत्सेधं，पालिका रक्ता，भागं ततमायामं द्विगुणम्，ओष्ठावस्ताचिबुका सार्धाष्टयवं， हनुस्तत्समं तस्माद्यनुचकं सद्दियवं，तदुन्नं रुदाक्षियवं，चिबुकं निम्नगं（？）हनेर्गलं गलाक्कण्ठमझ్ुलार्धर्，गल्रेखाध्यर्धकलायामा चापसन्निभा，कर्णबन्धाद्वनेर्मधंयं दशान्लुल，तस्माचतुष्कलं सृका， नेत्रादधस्तादपाइ弓नेत्रमझुलम्，अपाङ़ाॅकर्णमूलं षड नेत्रसून्चसमं कर्णस्नोतः，तर्कर्गतुक्ञार（？）कर्णनालमूलं कलासार्धयवं， कर्णावर्ती सार्धयचतता，पाल्री चतुर्यचा，कर्णपिप्पली चतुर्यनविस्तारा द्विगुणायता，पिन्छूळी द्वचझ्बुल्खयामा बज्यवविशाला कर्णावर्ती－ पिन्छूर्थीचूलिका यवर्तुमनुतुर्ययवर्धविस्तारा：，पिन्हूष्षीकर्णनूलिका－ कर्णावर्त्युन्नतं चूल्यन्तावदत्यर्धयव मर्धाद़ुलं（？）कर्णचूलीपिन्छूष्षी－ कनीनिकायवन्तरं विप्रहीपाल्योः पाली बालेन्दुसन्निभा यव－ निष्पावसद्धा，पिप्पली षड्यवायता चतुर्यवविशाला，स्रोतोऽधो नेतसूल्वाप्पिम्छूष्यधः कर्णनालं मात्रार्धघनयुक्तु，नालौ पूर्वापरौ विवरं बड्यवमधेनाहं माबं स्यात्। कणठमूलदधधो वपुः कार्य，

कृकाटी सार्धाद्युलनता तस्यापरं यवं भागं (?) तद् प्रीवायामं तत्रार्धा़ुलं तारं द्वादशाए़ुलं तं सकन्धयोस्समे (?) कर्णबन्धादधस्क्नन्धसन्धिस्सार्धपडद्नुलं, सपाद्युलौ स्कन्धौ शोभान्वितौ, हिक्कासूत्रास्कन्धसन्ध्युच्चं चतुरद्नुलं, तन्मध्येऽध्यर्धानुलं जत्रु बाहुशिरस्सन्धिरंसान्तस्क्कन्बमूलतो नवाहुुलं द्वियवं, तस्माद् द्वियवं षडद्गुलं बाहुझिरो जन्रुसहितं कूर्परांसं पश्चाहुल्छायतं त्यद्नुल्रायतमुक्ष्षेपं समौ मुणिडतौ (?) भुजौ समनुन्नं मापयेदेवंनं नीवाला भुजं नयेत् । कण्ठाधस्तात्ककुद्रागायताप्टकोलकं(?) ककुदः कटिसन्ध्यन्तं वंशं विंशतिर्नागाधिका तत्समं ककुदोऽधस्तात् बड्भागे कक्षोडरान्तरं(?) कक्षाधस्ताद्वाहुपर्यन्तं द्वियवं नवाद्डुलं, एकन्धसन्घेरधस्तादंसपीठं सार्धेन्द्दियाद्गुलं, तस्माद् द्वियवाद्नुले अंसफलके स्तनसूत्रसमे, तत्रान्तरयोर्दशा⿸्दुलं ककुद्, धर....त्रिमान्रतारं सपाह्नुलं तद्वक्षसो मांसलं तयोस्सन्धिवंशतारं कलानतं वंशपार्श्वे चांसफलकाया अधो नवाद्युलं, बृहल्योस्त्तनान्तरं बंशास्सुप्रतिष्ठाकलं तयोर्बृहती स्तनयोर्मध्यं सप्तदशाहुलुलं घनं बृहला कटिसन्ध्यन्तरं मध्यं सप्ताहुल्लायतं तद्दनं साचतुर्भागं तदधोऽद्गुल्राधिकं कटि सार्धमुखं सार्धाड़ुलं खण्डकान्तं खण्डस्य पुरस्तात्पायुर्भागाङ्गुलं सार्धचृतिमान्रं कटिबन्धविशालं जघनख बहि:पृष्ठे वंशपार्श्धद्दयो: ककुन्दरं षडर्धाद्बुलं विशालं निम्नौ ककुन्दरस्यान्तं वैथद्ञुलं बिन्दुखण्डकयोास्तिर्यक्कटिर्वेदार्धमात्रिका खण्डं

दृथघ्डुलं तारं सार्धुर्याब्नुलं सिकारम्भतारंर नवाद्धुलं सुदृत्त कण: कम्बुसमो वृत्तो द्रिंखाबहतोsघस्तान्नाडिकाधस्सद्धादशयवं कक्षाया हिकान्तं ताघत् स्तनं कक्षादधाबुलं पउद्बुळं नघमुरूः ह्ट् द्वियवाधिक हृदयास्तनपीवठतुदमघान्दुलं कक्षाधारलम्बमयुक्तं यवकोलकं
 सतनं योोनतं स्तनक्षं द्वियवतारं तदधध्ताद्ब्वयद्युलं सतनं हिका द्यद्नुलं निन्नं जन्रुरखा द्यदुलं नााभिर्दक्षिणावर्ता बज्यवनि-



 त्विमाप्रार्धयवविस्तारान्वितं पृष्जं कोळकं मध्यभागं शेषं पर्श्धयोरपि जान्वन्तादिन्द्ववस्यने (?) तालं मत्प्यवदुनतं पृषजडूष्रितं मत्सपाण्णी


 तुझुन्यघ्यवविस्ताराद्र्थ्या नखमुखपार्न्वे द्योस्तुर्ययवं नींवा नखं


उत्तमदरातालविधिः ।
विस्तारं, तर्जन्यादिकनिष्ठान्तं त्रियवं तदर्धार्धेन नखायतास्तर्जन्य बुष्ठयोर्तरं चतुर्यवं, पर्वद्दयमबुुपमन्यानि त्रिपर्वाणि, खतारसद्वराममे पर्वान्तं यवाधिकमदुुप्पर्वमूलझं रोषाद्लुलानां द्वियवाधिक्यमेकैकं सर्वा ह्नुलिमूलानां मूलतलं मांसलं पार्षिथिभागे तलं पश्शाद्युलायामं झोषं वर्तुलं कारयेत् । पादौ हौ चक्रराद्बरेखासमन्वितौ। सर्व सुव्यक्तं सुसंपूर्ण बेरं सहक्षणं चक्षुन्नन्दनमूर्ध्वकायमधःकायसममेव क्रत्वा सर्वत्र विष्कम्भात्त्रिगुणं वृत्तं तत्परिमाणं स्यात्। सर्वेष्वद्नेष్ठ एकयवादिषड्यवान्तं हीनाधिक्यं न दोषाय भवति। तस्माद्ययोचितं युक्स्या कारयेदिल्याह मरीचिः।

इति श्रीवैखानसागमे मरीचिप्रोक्ते ज्रयोविंशः पटल: ॥


## प्रतिमालक्षणानि ।

# APPENDIX C. <br> <br> ॥ प्रतिमालक्षणानि ${ }^{9}$ ॥ 

 <br> <br> ॥ प्रतिमालक्षणानि ${ }^{9}$ ॥}

विनायक: ।
स्थानकं वासनं वाणि पद्मपीठे विशेषतः । स्वदन्तं दक्षिणे हस्ते वामहस्ते कपित्थकम् ॥ मोदकं गजहस्ते तु अङ्कुअरां दक्षिणे परे । वामहस्ते तु पारां वा नागं वाप्यक्षमालिका ॥ त्रिनेत्रं चतुर्भुजं ह्यवं दुकूलवसनान्वितम्। आभङं समभङ्ञं वा सथानके तु प्रकल्पयेत् ॥। आसने त्वासनं चेत्तु वामपादं तु शाययेत्। वामेतरेणोरूमूर्ज्ञि पादेनोक्कुटिकासनम् ॥
१. अत्र मुद्रितानां सर्वेपामपि लक्षणवचनानां तन्नशिल्पादिमूलग्रन्थेभ्यस्समुद्धृतत्वातेषु भूयिष्ठमपशव्दलिड्गव्यलयादिकमुपलम्यते । साकल्येन तद्विपरिवर्तनं दुरशकमिल्यर्थावबोधोपरोधकानां परमपशब्दानां साधुस्वरूपमधस्तादुपदर्ईंते।

प्रतिमालक्षणानि ।
ईपद्वक्तनुर्वामे कर्तव्यन्तु१ विशेषतः। व्याल्यझ्ञोपवीती च किरीटमकुटान्वितः ॥
सर्वाभरणसंयुक्तो महाकायो महोदरः। एवं विनायकं? स्यातं षण्मुखस्य ततइश्रृण्ण ॥ (अंशुमद्नेदागमे ॥)

गजबक्तो गणाधीशो भूतरूपो महोदरः।
नागयझ्ञोपवीतस्तु घनपिण्डोरुजानुकः ॥
नीलनरीरहहाभस्तु चतुर्दोर्देण्डमणिडःः।
अवामवामावर्तेभहस्तः पभ्भासने स्थितः ॥
ख्वदन्तं परश्रुं कुर्यात्स्वदक्षिणकरद्वये।
हड्डुकं चाक्षमालां च वामपाणावधोपपलम् ॥
रत्तवस्त्ररं वाथ इयामाभं कनकपभम् ।
पीतकश्शुकसंछन्नं किरीटमकुटोज्चलम् ॥
ड्रुक्ञयज्ञोपवीतं च सर्वाभरणभूषितम्।
खं श्वृङ्भं वाङ्कुरां दक्षे वामे पाशां च लड्डुकम् ॥
स्थानकं₹ वासनं वाथ गणेशां कारयेत्ततः।
त्रिभिर्विराजितं नैतैनैनेताम्यामधवा द्विजाः!॥
१. ‘कर्तव्यस्तिव’ति भवितव्यम्। २. ‘विनायकः स्यात’ इति भवितन्यम्।
३. तिष्ठन्तमासीनं वेल्यर्थः।

प्रतिमालक्षणानि ।
पद्मस्थं वापि पीठस्थं मूषिकस्थमथापिवा । इष्टसनस्थितो वापि प्रभादिपरिमण्डितः ॥ एवं स्यांक्केवलो विद्नराजरश़क्त्यान्वितोऽथवा। गणेशो भारतीश्रीम्यां वामेऽवामे युतोऽथवा।। राक्यैकया युतो देवो यदि तहुक्ष्क्म कथ्यते। आसीनमासने रत्नमकुटादिविभूषितम् ॥ इयामवर्णं तथा शाक्तिं धारयन्तं दिगम्बरम्। उस्सङ्भे निहितां देवीं सर्वाभरणभूषिताम् ॥ दिगम्बरां सुवदनां भुजद्वयसमन्विताम् । विच्नेश्वरीतिविख्यातां सर्वावयवसुन्दरीम्॥ पाइहहस्तां तथा गुह्यं दक्षिणेन करेण तु । स्पृरान्तीं देवमप्येवं चिन्तयेन्मन्त्रनायकमू ॥ चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च पाशाङ्कुशाधरं विभुम्। इक्षुखण्डकरोपेतं बामेन देविगुह्यकम् ॥ स्पृरान्तं पुष्करेणापि खण्डमिक्षोस्तु हे द्विजाः!। एवं संपाद्य तन्मन्त्रैः प्रतिष्टामारभेद्दिजाः ! ॥ (उत्तरकामिकागमे पञ्चचत्वारिंरात्तमपटले ॥)

अथातस्संग्रनक्ष्यामि विश्नेशस्थापनं परम् । अदौ त्वहमुमासार्धं१ कीडार्थ हिमवद्वने२॥
१. उमया सार्धमिल्यर्थः २. आदाविल्यर्धस्यासंपूर्णार्थत्वात्तदनन्तरं करेणुश्वेल्यर्धात्पूर्व चैकेनार्धेन भवितव्यमिति संभाव्यते ।
प्रतिमालक्षणानि ।
करेणुश्च गजेन्द्रेण सम्भोगमकरोत्ततः।यद्चच्छया तु तं दष्ट्वा तदाकारमगामहम्॥१करेण्वराकृतं चोमां तदाक्रीडमहं भृशम्।तस्यां तु गर्भमदधान्तस्मिन्कालेर तवे ३भवेत्॥फलं दक्षिणहस्ते तु वामहस्ते स्वश्टङकम्।पादाहुझारोर्द्वहस्ते` तु गजहस्ते तु लड़ुकम् ॥करण्डमकुटं प्रोक्तं सर्वाभरणभूषितम्।शिरश्चक्रम्रभां कृतवा पद्मपींठोपरिस्थितम् ॥
दाडिमीपुष्पसङ्फाशं सर्वाभरणभूपितम्।आसनं स्थानकं वापि कारयेद्निन्ननायकम्॥(सुप्रभेदागमे त्रिचत्वारिंशत्तमपटले ॥)
विनायकस्य वঞ्ष्थामि मूर्ति चित्रोपयोगिनीम्।गजवक्नं त्रिनेत्र च चतुर्बाहुं महोदरम् ॥भग्गैकदन्तसंगुक्तं स्तब्धकर्ण समालिखेत्।नागोपर्वीतिनं कुन्जं पीनस्कन्धांड्प्रिपाणिकम् ॥भग्रदन्तधरं चैकमन्यमुत्पलसंयुतम्।दक्षिणे विलिखेद्वामे सकुठारसलस्पृकौ (?)।।

१ 'करेणोराकृतिं चोमा’ इति भवितव्यम्। ₹ ‘मदधां तस्मि’न्निति भवितव्यम्। ३. 'तवोद्भव' इति भवितव्यम्। ૪. 'पाशाख्कुशानूर्व्वहस्ते' इति भवितव्यम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

> पाश्व्वे बुद्धिकुबुद्वि्यामधघ्तादधुनान्वितम् । आसीनमुत्तमे पीठे सिन्धुराननविम्रहम् ॥
> (शिश्परत्नसंयोजिते कस्मिंश्चिद् ग्रन्थे ॥)

प्रमथाधिपो गजमुखः प्रहम्बजठरः कुठारधारी स्सात् । एकविषाणो बिश्रन्मूल्रककन्दं सुनीरूदलकन्दम् ॥
(बृहत्संहितायामष्टापश्चाशत्तमाय्याये ॥)
विनायकस्तु कर्तण्यो गजवक्तरचतुर्भुजः।
स्थलकं१ चाक्षमाल्रा च तस्य दक्षिणहस्तयोः॥
पात्रं चोदकमूर्णं२ च परशुर्चैव वामतः।
दन्त₹चास्य न कर्तन्यो वामे रिपुनिषूदन ! ॥
पादपीठक्टतः पाद एक आसनगो भवेत्। पूर्ण चोदकपांत्रे₹ च कराम्रं तस्य कारयेत्॥

उम्बोदरस्तथा कार्यस्त्तन्धकर्णश्च यादव!।
व्याश्रचर्माम्बरधरस्सर्पयक्षोपवीततान् ॥
(हेमाद्रिश्रतण्डे विब्णुध० 11)
दन्तं च परशुरुं पद्यं मोदकांश्च गजाननः।
गणेशो मूषकारूढो विभ्राणस्सर्वकामदः॥
(रूपमण्डने ॥)
१. वाचस्पत्ये विनायकलक्ष्णप्रदर्शानावसरे ‘स्थलकं गजदन्ताकार’मिति विवरणं कृतम् । २ ‘मोदकपूर्ण च’ इति भवितव्यम् । ३. 'मोदकपात्रे’ इति भवितन्यम् ।

## प्रतिमालक्ष्षणनि ।

बीजगणपतिः।
रत्तो रत्ताइ्रागांशुककुसुमयुतस्तुन्दिखग्थन्द्रमौलि-
नैनैन्र्युक्तुस्तिभिर्वामनकरचरणो बांजूराप्तनासः।
हस्ताग्राक्रृम्तपाशाडनकुराददवरदो नागवक्तरोऽहिभूपो
देवः पद्मासनो वो भवतु नतमुरो भूतये विन्नराजः ॥
धृतपाशाङ्नुझकल्पल्लतिकावरद₹च बीजपूर्युतः।
शाशिशकलकलितमौलित्रिङोचनोऽरुणहनुईच गजवदनः॥
भासुरभूषणदीप्तो बृहदुदरः पद्मविष्टरो ललितः। .सम्पदे मनुजैः ॥
नमामि पाशाङुरुइदन्तमक्ष्य-
संरक्षितं त्यक्षमुदारकुक्षिम्।
नागाननं नागकृतोत्तरीय-
मुत्तृत्रेमप्रभमेकदन्तम् ॥
रस्नक्ष्कमालां परश्युं च दन्तं
भक्ष्यं च दोर्भिः परितो दधानम्।
हेमावदातं त्रिदरां गजास्यं
लम्बोदररं तं शिरसा नमामि ॥
वित्निशं सपरश्वधाक्षपदिकं१ दन्तोट्ठ्रस ........कै-
दोर्भि: पाशससृण्चाउदन्तवरदाधैर्या चतुर्भिर्युत्त्।
झुण्डग्राहितर्वीजपूरुरुकुक्षिं बीक्ष्कणं संस्मरेत्
सिन्दूराभमिभास्यमिन्दुशकलाद्याकल्पमष्जासनम् ॥
१. अक्षपदकमिति भवित०्यम् । अक्षमालेल्यर्थः।

सिंहोपरि स्थितं देवं पश्ववक्त्रं गजाननम् । दशाबाहुं त्रिनेत्रंच जाम्बूनदसमप्रभम् ॥ प्रसादाभयदातारं पातं पूरितमोदकम् । स्वदन्तं सव्यहस्तेन बिभ्रतं चापि सुत्रते ! ।।
...करं चाक्षसूत्रं च परशुं मुद्ररं तथा । पाशाङ्कुराकरां शाक्तिं देवं लम्बोदरं शुभम् ॥ पीवरं चैकदन्तं च तुम्बुरूणां गणान्वितम् । (शिल्परत्ने पश्चविंशाध्याये II)

वरं तथाङ्नुरां दन्तं दक्षिणे च परश्वधः१। बामे कपालं२ बाणाक्षपारां कौमोदकीं तथा।। धारयन्तं करैरैमि: पश्चनक्त्रं त्रिलोचनम् । हेरम्बं मूपकारूढं कुर्यात्सर्वार्थकामदम् ॥ (रूपमण्डने ॥)

अभयवरदहस्तं पाशदन्ताक्षमाल्र-
परशुमथ त्रिशीर्षेमुद्मैरैमेंद्दकं च ।
विदधतुवरासिंह३ पञ्चमातङ्ञवक्क्र:
कनकरुचिरवर्ण: पातु हेरम्बनामा ॥
(क्रियाक्रमघ्योतौ।।)
१. ‘पर्श्वधाभया’विति पाठान्तरम् । २. ‘व्यालंचे’ति पाठान्तरम् । ३. ' विदधदपरसिंहः' इति किमु स्यात्? ।

प्रतिमालक्षणानि ।
दक्रतुण्ड: ।
लम्बोदरं त्रिनयनं पाइाङ़ुुराधरं परम्।
वरदाभयहस्तं च लसतकर्णं सचामरम् ॥ (रुपमण्डने ॥)

बालगणपतिः ।
बाल: प्रसूतमात्रोऽयमम्बिकाङ्के निवेशितः।
अतिरक्तो गजमुखो द्विशद्रो१ रत्नभूपितः ।।
चषकं पुष्करे विम्नत् सृणिपाशौ करद्वये ।
द्वाभ्यां कल्पलतां दोर्म्यां दोल्यतन्ननवर्पिणीम् ॥.
एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रं बाल्ञाख्यं गणनायकम् ।
(शिल्परत्ने फञ्चविंशाध्याये ॥)
करस्थकदल्डीचूतपनसेक्षुकपित्थकम् ।
बालसूर्यप्रभाकारं वन्दे बालगणाधिपम् ॥
तरुणगणपतिः ।
पाइाद्ड़ुशापूपकापिथ्थजम्बूफलं तिलन्वेणुमपि सवहस्तैः।
धत्ते सदायस्तरुणोऽरुणाभः पायास्सयुऽ्मांस्तरुणो गणेशः ॥
भक्तविघ्नेशा: ।
नालिकेराम्नकदल्बीगुळपायसधारिणम् ।
शरच्छशाङकसदरां भजे भक्तगणाधिपम् ॥
१. ‘द्विरद’ इति स्यात् ।

प्रतिमालक्षणानि ।
वारविश्नेशा:
बेतालझाक्तिशारकार्मुकखेटखड्ग-

शूलं च कुन्तपरशुध्चजमुद्वहन्तं
बीरं गणेशमरुणं सततं स्मरामि ॥
शाक्किगणेशा: ।
आलिड्य्य देवीं हरितां निषण्णां परस्परस्पृष्टकटीनिवेशाम् । सन्ध्यारुणं पाशसृणिं वहन्तं भयावहं शक्तिगणेशमीडे ॥
(क्रियाक्रमद्योतौ ॥)
विषाणाङ्कुशावक्षसूत्रं च पारां
दधानं करैमोदकं पुष्करेण ।
स्वपल्या युतं हेमभूषाम्बराढ्यं
गणेशां समुद्यद्दिनेशाभमीडे ॥
(श्रीमन्मन्त्रमहार्णवे II)

## ध्वजगणाधिपः ।

य: पुस्तकाक्षगुणदण्डकमण्डलुश्री-
निर्वर्य्यमानकरभूषणमिन्दुवर्णम्।
तं घोरमाननचतुर्भुजझोभमानं
त्वां संस्मरेद् घ्वजगणाधिपते! स धन्यः ॥

प्रतिमालक्षणानि ।
पिद्नलगणपतिः।
प平चूतफल
उद्वहन्परश्रुहस्त ते नमः श्रीसहाययुत देवपिद्ఘल ！॥
उच्छिप्टगणपतिः।
लीलाब्जं दाडिमं वीणाशालीप पुच्छाक्षसूत्रकम्।
दधदुच्छिघ्टनामानं गणेशां बीरमेव च ॥
（क्रियाकमघोतौ ॥）
झारं धनुः पाशसृणी सहत्तैर्दधानमारक्तसरोरहहस्थम् । विजत्रपत्न्या सुरतप्रवृत्तमुच्छिष्टमम्बासुतमाश्रयेऽहम् ।। चतुर्भुजं रक्ततनुं त्रिनेत्रं पाशाह⿸\zh14⿰㇇⿰亅⿱丿丶丶⿱亠乂刂ौौ मोदकपातदन्तौ। करैदरधानं सरसीहहसमुन्मत्तमुच्छिष्टगणेश्रमीडे ।।
（श्रीमन्मन्त्रमहार्णवे ॥）
विश्नराजगणपतिः।
पाइा़्कुरौ धरन्नाम्रफलाइी चाखुवाहनः।
विद्नं विहन्तु नस्सर्व रत्तवर्णो विनायकः॥
लक्ष्मीगणेशः।
बिम्राणशश्रुकबीजपूरकमलं माणिक्यकुत्भाध्⿻ुशःा－
न्पाशं कल्पङतां च बाणकलिकास्र्रोतस्सरोनिस्सरः（？）।

## 9．शालिपुजेति स्यात्।

## प्रतिमालक्षणानि ।

इयामो रक्तसरोरहहेण सहितो विद्वन्नयेनान्तिके (?) गौराझ्भो बरदादिहस्तकमलो लक्ष्मीगणेशो महान् ॥ (क्रियाऋ्ऋमद्योतौ II)

दत्ताभये१ चक्रधरौ२ दधानं कराग्रगस्वर्णघटं त्रिनेत्रम्। धृताब्जयाल्दिद्धितमन्धिपुन्या लक्ष्मीगणेशं कनकाभमीडे ।। (श्रीमन्मन्त्रमहोदधौ ॥) महागणेशा: ।

त्रिभ्राणोऽब्जकवीजपूरकगदा दन्तेक्षुबाणैस्समं
त्रिभ्राणो मणिकुम्भशाङ्किणिशं पाशां च वक्त्रान्वितम्। गौराङ्गया रुचिरारविन्दयुतया देन्या सनाथान्तिक-

इशोणाडूगरझुभमातनोतु भवतां निस्यं गणेशो महान् ॥
भुवनेशागणपतिः ।
श़्ल्बेक्षुचापकुसुमेषुक्तामदन्त-
पाशाङ्कुरौः कल्ममझ्ञरिकासनाधैः।
पाणिस्थितै : परिसमावृतभूषणश्री-
र्विघ्नेश्वरो विजयते कमनीयगौरः ॥
नृत्तगणपतिः।

पीतप्रभं कल्पतरूरुहस्तं भजामि नृत्तैकपदं गणेगम् ॥
१. दन्ताभये इति स्यात्। २. चक्करमिति स्यात्।

प्रतिमालक्षणानि ।
ऊर्व्वगणेशः ।
कल्हारशालिकणिरोक्षुकच।पवाण－
दन्तपररोहकभरः कनकोज्वलाझ्झ：।
आलिड्ननोद्यतकरस्तटिदाभकल्या
देव्या दिशत्वभयमूर्ध्रगणेश्वरस्ते ॥
（क्रियात्रमद्योतौ II）
प्रसन्नगणेश ：।
उद्यद्दिनेश्वररुचि निजहस्तपद्मै：
पाशाङ़ुरुशाभयवरान्दधतं गजास्यम् ।
रक्ताम्बरं सकलद्दु：खहरं गणेरां ध्यायेत्रसन्नमखिलाभरणाभिरामम् ॥ （श्रीमन्मन्त्ररत्नाकरे ॥）

उन्मत्तविनायक：।
चतुर्भुजं रक्ततनुं त्रिनेत्रं पाशादू़ुरौ मोदकपात्रदन्तौ ।
करैर्दधानं सरसीरहहस्थमुन्मत्तमुच्छिष्टगेणेशारीडे ।।
（मन्त्रमहोदधौ II）
हरिद्रागणेशः ।
पाशाङ⿸\zh14⿰⿺乚一匕⿱㇒日勺心放 मोदकमेकदन्तं करैर्दधानं कनकासनस्थम् । हारिद्रखण्डप्रतिमं त्रिनेत्र पीतांशुकं रात्तिगणेशमीडे ॥
（श्रीमन्मन्त्ररत्नाकरे ॥）

# प्रतिमालक्षणानि । <br> गणेशायतनम् । 

वामाड़े गजकर्ण तु सिद्दिं दद्याच्च दक्षिणे । पृष्टिकर्णेस्तथाद्द्रौ (?) च धूम्रको बालचन्द्रमाः 9 ॥
उत्तरे तु सदा गौरी याम्ये चैव सरस्वती।
पश्विमे यक्षराजश्व बुद्धि: पुर्वसुसंस्थिता।।

## गणेशप्रतीहारा: ।

सर्वे च वामनाकारास्सौम्याश्च परुपाननाः।
तर्जनी परशु: पद्ममविघो दण्डहस्तक: ॥
तर्जर्नादण्डापसव्ये स भवेद्विश्नराजक:।
तर्जनी खडुयेटं तु दणडहस्तस्सुवक्तरकः ॥
तर्जनी दण्डापसबये दक्षिणे बलनान्भवेत्।
तर्जनी बाणचापं च दण्डं च गजकर्णक: ॥
तर्जनी दण्डापस०्ये गोकर्णः पश्चिमे स्मृतः ।
तर्जनीपद्माङ़ुरां च दण्डहस्तः सुसौम्यकः ॥
तर्जनीदण्डापसव्ये स चैव शुभदायक: ।
पूर्वद्वारादिके सर्वे प्राच्यादिष्व्टष्ट संस्थिताः ॥
9. भालचन्द्रमा इति स्यात् ।

वैष्णवध्रुववेराणि।

## वैष्णवधुवृवेराणि।

## योगस्थनकमूर्ति:१।

देवेशं झयामाभं चतुर्भुजं शाङ्यचक्ऋधरमभयकरदक्षिणहत्तं वरदं कघ्यवलम्बितनामहस्तं दक्षिणे चैकजानुनासीन भुगुं तथा वामे मार्कण्डेयं तथैव भूमिपुण्यार्चिते२ वा दक्षिणे भित्तिपार्श्वे हेमाभं चतुर्भुजमक्षमाळाकमण्ड मुखमुत्तरे भित्तिपार्श्वे श्वेताभं चतुर्भुजं मृगपरश्रुधरमभयकझ्यवलम्बितहस्तं शालेंरं दक्षिणाभिमुखं स्थितमेव कारयेत्।
१. अनन्तशय नसंस्कृतग्रन्थप्रकाशनकार्योलयादानीतमादर्शद्ययमवलन्ब्य भूयसीनां कैष्णवप्रतिमानां लक्षणवाक्यानि वैखानसागमादुद्धृतानि । तस्मिन्नादर्शद्दये परस्परमर्थसाम्येऽवि भूयान्कचनव्यक्तिभेदस्समुपलक्यते । तस्य सवैस्सापि पाठान्तरतया प्रदर्शानं दुष्करमिति विलक्षणार्थवतामेव पदादीनां स्वरूपमधस्तादुपदर्शंते । २. 'भूमिपुण्यार्चिते वामदक्षिणे' इति पाठान्तरम् ।

## प्रतिमालक्षणानि ।

व्रह्सराङ्कराक्यां१ हीनं मध्यमम् ।
पूजकमुनिम्यां हीनमधमम्२।

## भोगस्थनकमूर्तिः।

द्वितीयं भोगसथानकं चतुर्भुजं र्यामाभं शाङ्बचक्रधरमभयवरददक्षिणहस्तकम्यन्ड्वितसिंहकर्णवामहस्तं तथा बहलेरौ, दक्षिणे श्रीदेवीं रुक्माभां स्तस्थिद ददक्षिणपादां किंचित्कुश्चितवामपादां धृतकमलदक्षिणहस्तां प्रसारितवामकरां देवं किंचित्समीक्ष्य स्थितां, वामे ૪हरिणीं इयामाभां प्रसारितदक्षिणहस्तां धृतोत्पल्ववामहस्तां सुस्थित पामपादां किंचित्कुश्चितदक्षिणपादां६ देवं किंचित्समीक्ष्य स्थितां कारयेत् । देव्योहस्तौ पादौ विपरीतौ वा कारयेत्। दक्षिणे८ भृगुं ९दक्षिणजानुनासीनं वामेनोत्कुटिकमासीनं सपद्मवामहस्तं दक्षिणोरुनिहितदक्षिणकरं वामे पुराणं वामेन जानुनासीनं सपद्मदक्षिणहस्तं [वामोरु"] विन्यस्तवामकरं
9. एतत्पदादनन्तरं पूजकमुनिम्यामित्यधिकमादर्शान्तरे द्वयते । २. शब्बनकाम्यां हीनमधममिति पाठान्तरम्। ३. सुस्थितेति भवितव्यम् । ४. ‘हरिणी’मित्येतटपदमादर्शान्तरे नास्ति । ५. सुस्थितेति पदमादर्शान्तरे न। ६. दक्षिणपादामित्येतदादर्शान्तरे न। ७. स्थितां कारयेदिति पदद्वयमादर्शान्तरे न। ८. दक्ष्षिण इति पदात्पूर्व ‘कुख्यौतुक्योर्मध्ये’ इत्यादर्शान्तरे वियते। ९. दक्षिणजानुनेत्यारम्य संपुटौ वा कारयेदित्यन्तस्य स्थाने ' एकजानुमासीनगुत्कुटिकासनं वा वामे तथा पुराणमित्यन्यतरादर्शे दइयते।

प्रातिमालक्षणानि ।
कारयेत्। एवमासयित्वा हस्तौ सम्पुटौ वा कारयेत्। भित्यूर्ध्ध्रभागे 9 मायासंह्लादिनीम्यां कामिनीव्याजनीम्यां२ तुम्बुरुनारदाभ्यां किन्नरमिथुनाभ्यां यक्षविद्याधराम्यां सनकसनक्कुमाराभ्यां सूर्यचन्द्राभ्यां युक्तमुत्तमं ३ भोगस्थानकम् ।

तुम्बुरुनारदाम्यां૪ यक्षविद्याधराम्यां हीनं मध्यमम्।
सनकसनक्कुमाराम्यामादिल्यचन्द्राक्यां पूजकमुनिभ्यां हीनमधमम् ।

> वीरस्थानकमूर्ति: ।

तृतायं वीरस्थानकं देवं इयामाभं५ चतुर्भुजंछ शाङ्ञाचकधरं दक्षिणवामयोः व्रह्मेशाभ्यां भृगुपुण्याभ्यां किष्किन्धनुन्दराम्यां० सनक सनकुमाराम्यां८ सूर्यचन्द्राम्यां युक्तमुत्तमं वीरसथानकम्।

किष्किन्धसुन्दराभ्यां $९$ सनकसनत्कुमाराभ्यां हीनं मध्यमं वीरस्थानकम् ।

> आदिल्यचन्द्राम्यां पूजकमुनिभ्यां हीनमधमं वीरस्थानकम् ।
१. अपरभित्त्यूर्ष्वेति पाठान्तरम् । २. व्याजकमुनिम्यामिति पाठान्तरम्। ३. मध्यममिति पाठान्तरम्। ४. एतत्पदानन्तरमादर्शान्तरे ' किन्नरमिथुनाम्यां हीनमधम’मिति विद्यते । ५. एतदादर्शान्तरे न । ६. एतत्पदात्पूर्व ‘देग्या ‘सहे ' त्यादर्शान्तरे दइयते। ৩. सुन्दरीम्यामिति पाठान्तरम्। ८. एतत्पदात्पूर्वमादर्शान्तरे ‘व्याजकाभ्या’मित्यधिकं द्यते। ९. सुन्दरीम्यामिति पाठान्तरम्।

प्रतिमालक्षणानि ।
आभिचारिकस्थानकमूर्तिः ।
चतुर्थमाभिचारिकस्थानकं देवं द्विभुजं चतुर्भुजं वा धूमवण्ण इयामवत्र्रंरं शुष्कवक्तं शुष्काङं तमोगुणांन्वितमूर्ध्वनेत्रंभ ब्रह्मादिदेवैर्विवर्जित पैशाचपद आर्दायनुक्तनक्षत्रे रार्वर्यां चरराशौ स्थापितं विमानं च लक्षणहीनं वा कारयेत्।

## योगासनमूर्तिः ।

अथ योगासनं वक्ष्ये । देवेरां श्वेताभं पीतवाससं चतुर्भुजं जटामौलिं श्वेतपद्म समासीनमूर्ध्रस्थित २दक्षिणपादमधस्स्थवामपादमङ्कबिन्यस्तवामकरं शह्झचक्ररहितपरभुजं श्वेतवस्त्रोत्तरीयं सोपवीतं कुण्डलाद्भदहाराद्याभरणभूषितमीषन्निमीलितलोचनं च भित्तिपार्श्वे दक्षिणे ब्रह्माणमुत्तरे राद्धरमूर्ध्वभागे चन्द्रादित्यौं सनकसनत्कुमारौ ३कौतुकाद्दक्षिणवामभागयोर्भृगुमार्कण्डेयौ तथा महीमार्कण्डेयौ वा कारयेत्तदुत्तमं योगासनम्।

૪चन्द्रादिल्याभ्यां सनकसनत्कुमाराक्यां हीनं मध्यमम्। भृगुमार्कण्डेयाभ्यां हीनमधमम्।
१. आदर्शान्तरे ऊर्ध्वंनेत्रमिल्यस्य स्थाने 'नेतृ' इति द्इयते । २. ऊर्च्वेत्यारम्य परभुजमित्यन्तस्य स्थाने "दक्षिणे ऊर्श्वमन्यमधस्स्थमेव वह्मासनमासीनमासयित्वाड्के वामावामकरौ पह्ववौ विन्यस्य अन्यद्त्तौ शाख्बचकौ विना नाकौ" इत्यादर्शान्तरे छ₹यते । ३. ‘चकौ तु दक्षिणे' इति पाठान्तरम् । ૪. 'भृगुमार्कण्डेयाभ्यां हीनं मध्यमम्। चन्द्रादित्याभ्यां हीनं सनकसनक्कुमाराम्यां हीनमधमं योगासन'मिति पुस्तकान्तरे विद्यते ।

प्रतिमालक्षणानि ।
भोगासनमूर्तिः।
देवं सिंहासने समासीनं इयामलाझं चतुर्भुजं शाह्बनचक्रधरमभयवरददक्षिणहस्तकटिविन्यस्तसिंहकर्णवामहस्तं १प्रसारितदक्षिणपादं दक्षिणे श्रियं देवीं वामपादमाकुज्च्य दक्षिणं प्रसार्य सिंहासने समासीनां २बापपार्श्वे महीं देवीं दक्षिणं पादमाकुजच्च वामं प्रसार्य सिंहासनसमासीनामेतयोर्वामदक्षिणकरौ पद्सोप्पर्वरावन्यहस्तौ सिंहासने निहितौ स्वोरनिहितौ सिंहकर्णों वा तद्विपरीतौ वा................दक्षिणोत्तरयोर्वह्मशा ङ्रौौ तथासीनौ भृगुमार्कण्डेयौ चैकजानुक्रमेणासीनाबन्यंस्सं₹ ${ }^{2}$ योगासनवक्कुर्यात्। ४अपरमित्तिपार्थ्व मायासंह्नादिनीम्यां तुम्बुरुनारदाभ्यां किन्नरमिथुनाभ्यां यक्षविद्याधराभ्यां सनकसनक्कुमाराभ्यां सूर्यचन्द्राभ्यां ५द्देवदुमसमायुक्तमुत्तमं भोगासनम्।

तुम्बुरनारदाभ्यां किन्नरमिथुनाम्यां यक्षविद्याधराम्यां हीनं मध्यमम्।

सनकसनक्कुमाराम्यामादिल्यन्द्वाभ्यां पूजकमुनिम्यां हीनमधमं भोगासनम्।
१. 'पादेन्यस्ये’ति पाठान्तरम् । २. वामपार्श्व इल्यारम्य समासीनामिलन्तं पुस्तकान्तरे न छखये। ३. ‘अन्याभोगस्थानकच’दिति पाठान्तरम्। ૪. एततपदमादर्शान्तरे न। ५. ‘देवेन्द्रमी च' इति पाठान्तरम्।

प्रतिमालक्षणानि ।
वीरासनमूर्तिः।
१सिंहासनोपरिष्पत्पक्मासने वामपादं समाकुज्च्य दक्षिणं किश्खिप्रसार्य समासीनं चतुर्भुजं शा्झचच्रधरमभयदक्ष्षिणहस्तं सिंहकर्णवामहस्तं प्रवालाभं इयामाम्वरधरं पूजकस्थाने दक्षिणे श्रीदेवीं बामे महीदेवीमेकजजानुकमेणासयित्वा दक्षिणे ज्रह्मणं मार्कण्डेयं२ वामे शङ्करं भुगुं च गीर्वाण्यौ चामरधारिण्यौ च कारयेत् । सनकसनक्कुमाराम्यां तुम्बुरुनारदाग्यां सूर्यचन्द्राग्यां सहितमुत्तम बीरासनम्।

३ तुम्बुरुनारदाम्यां सनकसनक्कुमाराभ्यां कामिनी४व्याजनीम्यां हीनं मध्यमम्।
"ब्नहाशङ्कराम्यां सूर्यचन्द्राभ्यां पूजकस्थाने देवीज्यां हीनमधमं बीरासनम् ।

> आभिचारिकासनमूर्ति: ।

देवं६ वेदिकासने समासीनं द्विभुजं चतुर्भुजं वा नील्राभं इयामवस्त्रधरं • तमोगुणान्वितमूर्ध्वाक्षं ७देव्यादीन्विना लक्षणहीने विमाने
9. सिंहासनेल्यरम्य समासीनमिलनन्तमादर्शान्तरे न दूयते । २. मनुंचेति पाठान्तरम् । ३. एतत्वदात्पूर्व बह्मरह़्कराभ्यामित्यधिकमादर्शान्तरे छययते ४. एततपदमादर्शांन्तरे न। ५. एतत्पदमादर्शान्तरेन। ६. ‘चतुर्थमाभिचारिकासनेनासीनं द्विभ्रुज'मिति पाठान्तरम्। v. ‘देवादिदेवानां विने’ति पाठन्त्रम्।

प्रतिमालक्षणानि ।
शात्रुदिड्मुखे कृष्णाष्टम्यामार्दाद्यनुक्तनक्षत्रे रात्रै गर्भालये पैशाचपदे चरराशौ ₹्थापितमाभिचारिकासनम्।

## योगशयनमूर्ति: ।

अथ योगशाय्याक्रमं चक्ष्ये । देवं द्विभुजमर्धार्धरायनं पीतइयामं १ दक्षिणहस्तमुपधाने न्यस्य मौल्यंग्रं समुद्धृल्य सम्यक्प्रसार्य वान्यं समाकुज्च्य तत्कोर्परमूर्ध्व कृत्वा कटिमवल्रम्ब्याथवा तदूरौ प्रसार्य वा, पादं दक्षिणं प्रसार्य वाममाकुऊँच्य शयानं सर्वाभरणभूषितं किंचिदुन्मीलितलोचनं भृगुपुण्यार्चितं२ पादपार्श्वे३ मधुकैटभसंयुक्तं च नाभ्यम्बुजसमासीनं ब्रह्माणं पञ्चायुधान् गरुडं विष्चक्सेनं सप्तर्शी?्चिवर भित्यूर्ध्वभागे प्राझ्जलीकृत्य स्थितान्दक्षिणभित्तिपार्श्वे ब्रह्ाणं वामे शाङंरं च समासीनमेव कारयेत् । एतदुत्तमं योगरायनम् ।

> सप्तर्षीन्विष्वक्सेनं च विना मध्यमम् । पूजकमुनिभ्यां मधुकैटभाभ्यां विनाधमं विज्ञायते ।
9. दक्षिणेत्यारम्य प्रसार्य वा पादमित्यन्तस्य स्थाने 'दक्षिणे हस्त मुपधान्येन न्यस्तमौलिसीमान्ते समुद्धृतसम्यक्प्रसारितमन्यहस्तं समाकुच्चितकोर्परमूर्ण्व कृत्वा कटकाट्गुलुययुतमथवा तदूरुप्रसारितपादमित्यादर्शान्तरे दृयते । २. पुम्यासार्चितमिति पाठान्तरम्। ३. पादेत्यादर्शान्तरे न।

## प्रतिमालक्षणानि ।

## भोगशयनमूर्ति: ।

द्वितीयं भोगशयनं देवेशां इयामलाङ्ञ दर्शनीयं१ सुपुष्टाङं चतुर्भुजं २वार्धरायानं चापवदातं हस्तं दक्षिणमुपधाने निधाय मकुटमालम्ब्य किंचित्प्रसार्य वामं वामोरौ प्रसार्य दक्षिणं पादं प्रसार्य वाममाकुज्च्य रायानं कारयेत् |..............शिरःपार्श्वे श्रियं देवीं देवसकन्धबाहुस्पर्शां३ सपद्मदक्षिणहस्तां कटकवामहस्तां पादपार्व्वे४ महीदेवीं वामाड्ज्यंस्पर्शां हस्तेन दक्षिणेनोत्पलधृतां वामहस्तं कटकं कौतुकाद्दक्षिणे मार्कण्डयंयं वामे भृगुं दक्षिणे मित्तिपार्श्वे चासीनंन न्रह्माणं वामे शाङरं च दक्षिणे बक्रणुण्डं वामे विन्द्यवासिनीं पादपार्श्वे मधुकैटभावुग्रवेगसमन्वितौ समुद्रतरङ्चच्छादितजानू अनन्तस्य विषज्वालाभिर्दह्यमानौ वा कारयेत् । नाभिपद्मे समासीनं ब्रह्मांणं तद्दक्षिणे पश्चायुधान् गरूडोपरिष्टद्दक्षिणे भास्करमुत्तरे. 4 निशाकरं तथा बालरूपिणौ तुम्बुरुनारदौ दक्षिणे६ऽश्विनावष्टलोकपालांस्तथाप्सरसश्च कारयेत्। एतदुत्तमं भोगशायनम्।

$$
\begin{aligned}
& \text { तुम्बुरुनारदाम्यांज लोकपाहैश्च विना मध्यमम् । } \\
& \text { पूजकमुनिम्यामप्सरोभिश्च विनाधमम् । }
\end{aligned}
$$

१. आदर्शान्तरे न। २. ‘वार्धार्धशायितं गान्नं चलवद्धस्त’मिति पाठान्तरम्। ३. देवस्य बाहुसंस्पर्शामिति पाठान्तरम् । ૪. पादपार्श्व इत्यारस्य कटकमित्यन्तमादर्शांन्तरे न। ५. दक्ष्णिण इति पाठान्तरम्। ६. अदक्ष्षिण इति पाठान्तरम् । ৩. एतदनन्तरमभ्विक्यामित्यधिकमादर्शान्तरे दइगते ।

## प्रतिमालक्षणानि ।

## वीरारायनमूर्तिः ।

तृतीयं बीररायनं देवं झयामाभं चतुर्भुजं शह्ल्वचक्कधरं सव्यहस्तं शिरोपधानं कृत्वा वामहस्तं प्रसार्य शायानं पादपार्श्वे श्रीभूमिम्यां पादमर्दकाभ्यां मधुकैटभाभ्यां संयुक्तं कौतुकाद्दक्षिणे मार्कण्डेयं वामे भृगुं नाभिपद्मे समासीनं ब्रह्माणं पश्चायुधान् गरुडं चन्द्रादिलय। सपर्षान् द्वादशादिल्यानेकादशररद्रान् जयाद्यम्सरसस्तुम्बुरुनारदौ किन्नरमिथुने? सनकसनक्कुमारौ ब्रहेरौ? च कारयेदिति । तदुत्तमं वीरायनम्।

## रद्धादिलैरप्सरोमिर्मुनिमिश्च विना मध्यमम् ।

किन्नरमिथुनाभ्यां सनकसनक्कुमाराभ्यां पूजकमुनिम्यां हीनमधमम् ।

## आभिचारिकशयनमूर्तिः।

झोषश्रयनं लक्षणहीनं ₹ द्विफणं द्विवलयमनुन्नतं शिर:पार्वे्वे, देवं नील्भां द्विभुजं चतुर्भुजं वा समनयनं' महानिद्रासमायुक्तं
 दुत्तममाभिचारिकं श्रननम् ।
१. आदर्शान्तरे 'किन्नरमिथुने’ इति न । २. एतदादर्शांन्तरे न। ३. 'सलक्षण ' मिति पाठान्तरम् । ४. एतदादर्शान्तरे न। ५. समगयनामिति पाठान्तरम्। समशयनमिति स्यात्। ६. सर्वदेवानकविना चोत्तरमुखमाभिचारिकरायनमिति पाठान्तरम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

## एकफणमेकवलयं? मध्यमम्।

सर्पदेहं विना समस्थलरायनमधमम् ।
(वैंखानसागमे II)
१. शयनमिति पाठान्तरम् ।

## दइावताराः ।

## द्रावतारा: ।

मत्त्यमूर्तिः ।
मत्स्यावतारिणं देवं मस्स्याकारं प्रकल्पयेत्।
कूर्ममूर्तिः ।
कूर्मावतारिणं देवं कमठाक्टतिमाल्डिखेत् ॥
(शिल्परत्ने पश्चविंशपटले II)

## वराह: ।

आदिवराहं चतुर्भुजं राङ्এचक्रधरं सस्यइयामानिभं१ नागेन्द्र२फणामणिस्थापितदक्षिणपादं तदूरौ महीं दधानं दक्षिणहस्तेन देग्यो: पादौ गृह्नन्तं वामहस्तेन तामुपगृह्नन्तं मुखेन देवीं जिघ्नन्तं कृत्वा तां महीं प्राब्ञलीकृतहस्तां प्रसारितपादां पुष्पाम्बरधरां इयामाभां किंचिद्देवं
१. सन्ध्याइयामनिभमिति पाठान्तरम्। २. नागेन्द्रेल्यारम्य कृत्वेल््नस्य स्थाने 'पादं दक्षिणं सपत्नीकं नागेन्द्रस्य फणामणिस्थापितं वामकरस्थापिकलामुत्क्रमणाय कुच्चितविस्ताराभ्यां महीमादाय देवेशस्य आरुढाभ्यां द्वयोोस्संन्यस्य देवस्य हस्तेन दक्षिणे देव्याः पादौ गृदीत्वा तस्यापरभागे वामहृस्तेन धारयन् देवस्य मुखेन देर्वीं जिघ्रन्तं वा कारयेत्।' इल्यादर्शान्तरे दृचयते।

## प्रतिमालक्षणानि ।

समीक्ष्य वीडीहर्होण संयुक्तां सर्वाभरणसंयुतां देवस्य स्तनान्तां वा पश्चतालेन मानेन कारयेत् ।
(वैखानसागमे षट्पश्चारापटले ॥)
శृवराहं प्रवक्ष्यामि सूकरास्येन शोभितम् । गदापद्मधरं धात्रीं दंघ्ट्रां्रेण समुद्दृताम् ॥ बिभ्राणं कोर्परे वामे विस्मयोफ्फुह्धङうंचनाम्। नीलोग्पलधरां देवीमुपरिष्टाप्रकल्पयेत् ।। दक्षिणं कटिससस्थं च बाहुं तस्य प्रकल्पयेत्। कूर्मपृष्ठे पदं चैकमन्यन्नगेन्द्रमूर्धनि ॥ अथवा सूकराकारं महाकायं कचिल्खिखेत्। तीक्ष्णदंष्ट्रग्रघेणास्यस्क््धकर्णोर्चर्चरोमकम् ॥ (झिल्परन्ने पश्चविंशपटले ॥)

नराङ़्रो वाथ कर्तण्यो भूवराहो गदादिभृत्।
दक्षिणे वामके शां्बूं ऊद्ष्मर्वार्वा पझमेव वा ॥ श्रीर्वामक्पर्रस्था तु क्ष्मानन्तौ चरणानुगौ। वराहस्थापनद्धाज्यं भवाब्धितरणं भवेत् ॥ (अग्रिपु० ४९ अ० ॥)

ऐश्वर्यंसंनिरद्दश्व बराहो भगवान् हरिः।

नृवराहोडधवा कार्यझसोषोपरिगतः प्रभुः।
शोषश्चतुर्भुजः कार्यश्चाहरत्नफणान्वितः ॥

प्रतिमालक्ष्पणनि ।
आश्चयोंर्फुस्ट्डनयनो देवर्वक्षणतत्परः। कर्तव्यौ सीरमुसलौ करयोस्तस्स यादव!॥ सर्पभोगश्र कर्तव्यस्तथैव रचिताअ्ञलिः। आलीढस्थानसंस्थानस्तत्पृष्ठे भगवान्भवेत् ॥

वामारत्निगता तस्य योपिद्रूपा वसुन्धरा।
नमस्कारपरा तस्स कर्तव्या द्विभुजा झुरा।।
यस्मिन् भुजे धरा देवी तत्र शह्द्वकरो भवेत्।
अन्ये तस्य कराः कार्याः पद्मचऋगदाधराः ॥
हिरण्याक्षारिरछेदचकोद्वात्तकरोऽथवा।
मृतोद्वतहिरण्याक्षास्सुमुखो भगवान्भवेत् ॥
मूर्तिमन्तमनै?्वर्वर्य हिरण्यक्षं विदुर्बुधाः।
ऐश्वर्येणाविनारोन स निरस्तोऽरिमर्दनः ॥
नृवराहोडथवा कार्यो ध्याने कपिल्रवत्त्थितः।
द्विभुजस्वथवा कार्यः पिण्डानिर्वपनोय्यतः ॥
समग्रक्रोडखूपेण बहुदानवमध्यगः।
नृवराहो वराहश्च कर्तव्यः क्ष्माविदारणः॥
(विष्णुधर्मोत्तरे 11)
मस्स्यकूर्मौं स्वस्वरूपौ नृवराहो गदाभ्बुजे।
विम्नच्छयामो बराहास्यो दंघ्ट्राग्रेणोद्धृतां धराम् ॥
(रूपमण्डने ॥)

प्रतिमालक्षणननि ।

## प्रल्डयवराह: ।

वक्ष्ये प्रत्रयवराहं वामपादं समाकुज्च्य दक्षिणं प्रसार्य सिंहासने समासीनं नीलाभं१ शाङ्नचक्रधरमभयदक्षिणहस्तमूर्रपतिष्ठितवामहस्तं पीताक्बरधरं सर्वाभरणभूषितं कारयित्वा तस्य दक्षिणे देवीं महीं पादं वाममाकुज्च्य दक्षिणं प्रसार्यासीनां इयामाभां सर्वाभरणभूषितामुत्पलधरवामकरामासननिहितदक्षिणकरां किंचिद्देवं समीक्ष्य विस्मयोल्फुल्डलोचनां कारयेत्।

यज्ञवराह: ।
अथ यज्ञवराहं शेवामं चतुर्भुजं शाङ्वचक्रधरं वामपादं समाकुऊ्च्य दक्षिणं प्रसार्य सिंहासने समासीनं पीताम्बरधरं सर्वाभरणभूषितं कारायित्वा तस्य दक्षिणे देवीं श्रियं हेमाभां वामपादं समाकुऊ्च्य दक्षिणं प्रसार्यासीनां पद्मधरवामहस्तामासने निहितदक्षिणहस्तां वामपार्श्वे महीं देर्वीं सस्यश्यामनिभां दक्षिणपादमाकुऊ्च्य वामं प्रसार्यासीनामुत्पलुधरदक्षिणहस्तामासने निहितवामहस्तां देवं किंचित्समीक्ष्य विस्मयोंफुह्डलोचनां कारयेत्। त्र्याणां वराहाणां तत्तदूपं कौतुकबिम्बं विष्णु चतुर्भुजं वा कारयेत्।

नरसिंह: 1
नारसिंहो द्विविधो गिरिजस्सूण २जश्चेति । तयोर्मुखं सिंहस्येवान्यन्नराकारं तस्य मूर्धादिपादतलान्तं सविंशातिशताङ़ुलं
१. नीलाभमित्यारम्य प्रसार्यासीनामित्यन्तमादर्शान्तरे नास्ति । २. ₹थूणाज इति भवितव्यम् ।

## प्रतिमालक्षणानि ।

नारासिंहं देवं सिंहासने पादं दक्षिणं प्रसार्य वाममाकुजच्य समासीनं चतुर्भुजं शाब्बचक्रधरं कुन्देन्दुधवल्रप्रभं रक्तवस्त्रधरं सर्वाभरणभूषितं करण्डिकामकुटयुतं पूर्वं दक्षिणकरमभयं दधानं वामं कस्यवलम्बितमूरुस्ं वा कारयेत्। तदक्षिणे श्रियं देवीं बामपादमाकुज्च्य दक्षिणं प्रसार्यासीनां पद्मधरवामहस्तामासने निहितदक्षिणहस्तां सुवर्णाभां सर्वाभरणभूषितां वामपार्श्वे महीं देवीं दंक्षिणं पादमाकुञुच्य वामं प्रसार्यासीनामुत्पलधरदाक्षिणहस्तामासने निहितवामहस्तां झयामाभां सर्वाभरणभूपितां कारयेत् । अथवा सिंहासनस्योर्बे वामं पादं प्रसार्यान्यमाकुजँ्य्य तज्जानूर्घ्व दक्षिणहस्तं गजहस्तवत्पसार्य वाममूरौौ संन्यस्यासीनं शाब्रचकधरं देवीभ्यां सहितं कारयेत्।

## केवलनरसिंहः ।

केवलं चृसिंहदेवं पद्मपीठोपरिष्टाद् द्ढ़ा पादौ व्यल्ययेन न्यस्योक्कुटिकासनेनासयित्वो फमध्ये वस्त्रेणाबध्य सर्वाभरणसंयुक्तं चतुर्भुजं शब्बचकधरमन्यहस्तौ जानूपरिष्टाप्रसारितौ१ च कारयेत् :
(वैखानसागमे ॥)

> आसीनं द्विभुजं देवं प्रमत्तवदनेक्षण््।
> े्वतसफटिकसङ्काइं चतुर्बाहुमधापि वा ॥
१. प्रसारितवियुक्तं वा संस्थापयेदिति पुस्तकान्तरे ह₹्यते ।

प्रतिमालक्षणानि ।
आजानुल्कम्बिनौ बाहू कर्तव्यौ तत्र दक्षिणे ।
समीपे कल्पयेच्चं वामे शांब्बं समीिपतः ॥
ऊर्ध्वस्थिताभ्यां बाहुम्यां दक्षिणे पङ्कंजं न्यसेत्।
वामे बाहौ गदामाम्यां१ लिखेचित्रविशारदः॥
(शिल्परत्नसंयोजिते कस्मिंश्चिद्न्थ्थे।।)

## स्थौणनारसिंहः ।

अथ ३स्थूणनारसिंहं सोपाधानसिंहासने ३ वामपादमाकुज्च्यान्यं प्रसार्य समासीनं चतुर्भुजं शब्बचक्रधमभयक`दानदक्षिणहस्तमूरुपतिप्टितवामहस्तं ५सटासकन्धसंयुक्तं तीक्ष्णदंष्ट्रेक्षणं भयानकं६ श्वेताभं रक्ताम्बरधरं सर्वाभरणसंयुक्तं कारयेत् । तस्य कोपशान्त्यर्थ पार्श्वयोदरक्षिणवामयोः श्रीमह्यौ प्रह्यादं वन्दमानं च कारयेत्। दक्षिणे नारदं वीणाहस्तं भित्तिपार्श्वे परितः प्रागाच्यैशानान्तमिन्द्रादिलोकपालान्बन्दमानांश्व कारयेत्।
(वैखानसागमे ॥)
१. ' गदां रम्या’’िति किमु स्यात् ? २. स्थौणेति स्यात्। ३. सोपान इति पाठान्तरम् । ४. दक्षिणं पूर्वमभयमिति पाठान्तरम् । ५. एतदादर्शान्तरे नास्ति । ६. 'भयानकं चेद्भीमं रक्काम्बरधर'मिल्यादर्शान्तरे द्यते । ७. एतद्वाक्यादनन्तर 'मथवा षोडशाद्वादशाहृस्तैयुन्तं त्निभागं स्थितं वामोरौ सुरेन्द्रं विन्यस्योरसि हस्ताभ्यां नखैर्मेदयित्वा दक्षिणभागे चैकैकाभयप्रदानमेकेन श्रोलाधुलीय विन्यस्यासं वामे चैकेन मकुटग्रहणमेकेन मुष्टिप्रहरणमन्यैर्दमनं वाशीव्रां सतील्येवमतिभयानकं कृत्वा' इल्यधिकमादर्शान्तरे विद्यते।
प्रतिमालक्षणानि ।
नृसिंहस्याकृतिं वस्ष्ये रौद्रपिद्ञमुखेक्षणाम् ।
भुजाष्टकसमायुक्तां १़्कन्धपीनसमाश्रिताम् ॥
हिरण्यकरिपुं दैलं दारयन्तीं नखाहुरैः।
ऊरोरुपरि पीनस्य खड़झेटटकधरिणम् ॥
तस्यान्त्रमाल निष्हुल्य बाहुयुग्मेन विम्रतीम्।
मध्यस्धिताभ्यां बाहुभ्यां दक्षिणे चक्रपङ्कजौ।।
कौमोदकीं गदां राब्बं बाहुण्यामिति वामतः।
नील्रोत्पल्वदच्छायां३ किं बा चम्पकसप्रभाम् ॥
तप्तका|्্̄नस झ्ञारां बात्रार्कसद्छीं लिखेत् ।
(शिल्परन्ने पश्चविंशपटले।)

नरसिंहो विवृत्तास्यो वामोरक्षतदानवः।
तद्दक्षो दारयन्माल्डी स्फुरच्चक्रगदाधरः॥
(अम्रिपु० $8 ९$ अ० ॥)
य एवं भगबान्चिष्णुर्नरसिंहवपुर्र्रः।
ध्यानविधिस्स एवोक्तः परमज्ञानवर्धनः ॥
पीनस्कन्धकटिग्रीवः कृरामय्यः कृसोदरः।
सिंहाननो नृदेहश्व नील्रवासाः प्रभान्वितः ॥
१. पीनस्कन्धेति स्यात् । २. निष्कृष्येति भवितव्यम् । ३. दलेति स्यात् ।

आळीढस्थानसंस्थानस्सर्वाभरणभूवितः।
ज्वार्डामाल्यकुलमुखो ज्वालाकेसरमण्डल: ॥
हिरण्यकशिपोर्वक्षः पाटयन्नखंरैः खंरेः।
नीलोप्पलाभ: कर्तण्यो देवजानुगत干तथा।।
हिरण्यकशिपुर्ंद्यस्तमझ्ञानं विदुरुर्धाः।
(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)
नृसिंहस्स्सिहवक्तोऽतिदंश्ट्रळ: कुटितोरोरः ।
हिरण्योरस्थलग्मस्तविदारणकरद्वयः ॥
(रूपमण्डने ॥)
यानकनरसिंह: ।
अथ यानकनरसिंहं वीरास्कन्धोपरिष्टाच्छेपोस्सङे समासीनं तत्फणै: पश्वभि: [छ⿻] न्नमौलि चतुर्भुजं राङ्ञूचक्रधरं सर्वाभरणभूषितं कारयेत् । अथवाष्टाभिर्द्विरष्टमिर्वा भुजैर्युक्तं भयानकं दैल्यनध।नुरूपं नुसिंहं स्थूणजं कारयेत् ।
(वैखानसागमे ॥)
वामनः ।
अथ वामनं पश्चतालमितिं१ द्विभुजं छत्रद्डणधरं कौपीनवाससं शिखापुस्तकमेखल्रोपवीतक्टष्णाजिनसमायुतं पवित्रपाणिं बालरूपं व्रह्सवर्चस्विनं कारयेत्।
( वैखानसागमे II)
१. एतदनन्तरं ‘मूर्धादिपादतलान्तं घउज़ुल’ मिलधिकमादर्शान्तरे दृइते।

> प्रतिमालक्षणानि ।
> कृषणाजिन्युपवीती स्याच्छत्री धृतकमण्डत्रुः । कुण्डली शिखया युक्तः कुब्जाकारो महोदरः ॥ (झिल्परत्ने पञ्वविंशपटले ॥)

छत्री दण्डी वामनस्स्यादथवा स्याचतुर्भुजः।
（अग्मिपु० ४৩ अ० II）
कर्तग्यो वामनो देबस्सङँटैर्गात्रपर्वमि：।
पीनगात्रश्व कर्तव्यो दण्डी चाध्ययनोद्यतः ॥
दूर्वाइयामश्च कर्तव्यः कृष्णाजिनधरस्तथा।
（विष्णुधर्मोत्तरे II）
वामनस्सशिखइइयामो दण्डी पीनोऽग्बुपात्र्नान् ।
（रूपमण्डने ॥）
त्रिविकम：।
१त्रिविक्रमस्त्रिबिध：प्रोक्तो लोकेषु त्रिपदन्यासाद् भूलोकाक्रम－ णार्थ जानुमात्रमन्तरिक्षलोकाक्रमणार्थ नाभिमात्न सर्गलोकाॅ्रमणार्थं लल्डटमात्नं चोर्घ्चपादो भवेत्। एतेषु यथेष्टरूपं निश्वित्य पूर्वनचतुर्धिं－

9．बिविक्रमं बिधा प्रोक्तं लोकेति पदविन्यासाद् भोलोकात्कमेण ललाटसीमान्तमुद्धृतमेतैर्यंथेष्टानिरूं निश्चिल पूर्ववच्चतुर्विशातिशतान्नुलमेदेन देवं चतुर्भुजमष्टभुजं वा अष्ट्भुजं चेद्दक्षिणे चक्रासिशक्तिधरं वामे खेटकराई⿸厂⿱二⿺卜丿． हलमुसलधरमेवमष्ट्भुज चतुर्भुजो दक्षिणे चकं वामे शांख्यु तद्विपरीतं ₹ववामपादं दक्षिणं स्थितं वामं प्रसारितं दक्षिणमुत्तानकरं वामं प्रसारितपादेन सह प्रसारितं ३यामाभं रक्ताम्बरधरं सर्वभभरणभूपितं तत्वृष्ठे कत्पदुरिन्द्रच्छलध्नर－

शतितालविभागेन देवमृचाहुं चतुर्बाडुं वाष्टभुजे दक्षिणहस्ते चकराद्धगदाइाई्झहलधरं चतुर्भुजे दक्षिणहस्तेन चक्रधरं वामहत्तेन शाङ्लधरमभयं वरदं वा दधानं दक्षिणहस्ते, प्रसारितपदेन प्रसारितयामहस्तं स्थितदक्षिणपादं प्रसारितोद्धृतवामपादं ₹यामाभं रक्ताम्बरधरं सर्वाभरणभूपितं, तत्पृष्ठे कल्पदुममिन्द्रश्छत्रमुभयोः पार्श्वयो जवनजलेसौ चामरधारिणौ तदूर्व्वे दक्षिणे दिवाकरं वामे निशाकरं तथा सन्१ सनकसनक्कुमारौ च कृत्वा प्रसारितपादस्योर्घ्वभागे घ्रहाणं तः्पददं प्रगृद्य हस्ताभ्यां प्रक्षाßयन्तं कृत्वा तस्स्त्रौतसीं गङां श्वेताभां नामेरूर्व्धं शङ्करं प्राङखीक्टतहत्तं च कारयेत्। पादपार्श्वे नमुचिमंप्रममाणं (?) वामपार्ब्वे कतुविश्नकरं तं मुट्टिना प्रहरन्तं गरूडं, दक्षिणे बामनं त्पार्श्वे बल्ं हेमाभं सर्वाभरणभूघितं सपन्नीकं हर्षेग पाणिम्यां हेमकलरामुद्दर्नं तस्योर्ब्चे जाम्बकन्तं भेरीताडनपरं च कारयेत् । अतानुक्तं सर्व भूभर्तुर्विधिना कारयेत् । त्रिविक्रमस्य कौतुकं विण्णुं चतुर्भुजमेव कारयेत्।
( वैखानसागमे ॥)

मुभौ पाावे्वे जवनं जलेखौौ चामरधारिणौ तदूर्वें दक्षिणादिवामकरं दक्षिणे निशाकरं तथा सनकसन्यससनक्कुमारौ च प्रसारितमागस्य ऊर्व्वपदे ब्रह्माणं
 मन्यत्सर्व होरिव कारयेत् ।' इस्यादर्शान्त्तरे लिविक्कमउक्षणं छइये। १. सन्यसमिति स्यात्।

प्रतिमालक्षणानि ।
त्रिविक्रमकमं वक्ष्ये वामपादेन मेदिनीम् ।
आक्रामन्तं द्वितीयेन साकल्येन नभस्स्थलम् ॥
(शिल्परत्ने पश्चविंशपटले ॥)
सजलाम्बुदसंकाशस्तथा कार्यस्त्रिविक्रम:।
द्ण्डपाइाधरः कार्यश्राङ्बचक्रगदाधरः ॥
शाड्बचकगदापद्भा: कार्यास्तस्य सुरूपिणः।
निर्देहास्ते $१$ न कर्तव्याइरोषं कार्य तु पूर्ववत् ॥।
एकोर्द्युवदनः कार्यो देबो विष्फारितेक्षणः।
(विष्णुधर्मोत्तरे II)

## जामद़ग्न्यराम: ।

जामदग्न्यरामं मध्यमदशतालेन मितं सविंशतिशताङ्गुलं द्विभुजं रक्ताभं श्वेतवस्त्रधरं दक्षिणहस्तेन परशुधरमुद्देरयवामकरं जटामकुटधरं सोपवीतं सर्वाभरणभूषितमेनं कारयेत्। कौतुकं तदूपूं विष्णुं चतुर्भुज वा कारयेत्।
(वैखानसागमे।।)

> रामश्वापेमुहस्तस्स्यात्यर्द्भा परश्रुनान्वितः ।
> (अग्निपु० \&९ अ०॥)
१. ‘ శृदेहास्ते’ इति स्यात्।

## प्रतिमालक्षणानि ।

कार्गस्तु भार्गदो रामो जटामण्डद्दुद्धशः।
हसेडस्स परुःः कार्यः कृष्णाजिनधरस्य तु ॥
(विषणुधमोंत्तरे ॥)
जटाजिनधरो रामो भार्गवः परशु่ दधत्।
(रूपमण्ने ॥)

## राधवराम: |

अथ राघवरामं संविंशतिशतान्नुळमितं द्विभुजं त्रिभक्भिसतं? दल्बिणेन हसेन शरघरं बमेन चापघरं इयामाभं रत्ताम्वरघरं किरीटाघ्यारणणान्वितं३ कारयेत्। देवस्प बाहुसमां देवीं सीतां? नवार्घताइममनेनाभझ्ववरादुक्मामां शुकपिन्छनिभाम्बरधरां सर्वाभरणभूपितां
 प्रारितिदक्षिणहत्तां कारयेत्। देवस्य दक्षिणे पार्बे देवें किश्जिसमीक्ष्य विसयोक्मुलुलोचनां देवोप कारयेत्।। वामपार्ब्बे सौमिन्निंद देवस्य
 .... .......उद्वद्वकुन्तलं जचुगराजभूपणान्वितं द्विभुजं रामचच्छरचाप-
१. 'त्रिभझ्ञतो' इति पाठान्तरम् । २. एतत्पदादनन्तरं दशरथमित्यादर्शान्तरे दइयते। ₹. स्थितामिति पाठान्तरम्। ४. देवीमिति पाठान्तरम् । ५. एतदादर्शान्तेर न । ६. ‘सौमिलिं देवस्य’ति पदद्वयमादर्शान्तरे न। ง. 'उद्वेद्धत्यारम्य किंचिचूर्ध्वाननं कारये’दिल्लन्तस्य स्थाने 'भूषणाशितं सुवर्णामं ₹यामाम्बरधरं चापधरं रामवत्रिथतं कारयेत्। हनूमन्तं भ्रमुखे

## प्रतिमालक्षणानि ।

धरं सुवर्णनर्णं इयामाम्ब्ररधरं समभङ्भान्वितं कारयेत्। हनूमन्तं प्रमुखे किंचिद् दक्षिणमाश्रिल्य स्थितं देवस्य स्तनान्तं नाम्यन्तमूरुमूलान्तं वा सप्ततालमितं द्विभुजं दक्षिणेन हस्तेनास्यंभ वामेन स्तवस्त्रं च पिधानं? किश्विदूर्ण्चाननं कारयेत्।
(वैखानसागमे ॥)
रामश्रापी श़री खर्भी शाट्दी वा द्विभुजस्स्टृतः। (अग्निपु० ४९ अ० ॥)

रामो दा्सरथि: कार्यो राजरक्षणल्गलितः।

तथैव सर्वे कर्तन्ग्या: किं तु मौलिविचर्जिताः।
(विम्णुधर्मोत्तरे ॥)
रामझ्झररेपुधृक्ठ्याम: ससीरमुसलो बल:। (रूपमण्डने ॥)
आग्रेये राघं पश्चिमाभिमुखमुत्त्राभिमुखं वा३ इयामाभो रक्ताम्व्रो मकुटादिसर्वाभरणसंयुत्तः श्रीवस्साको द्विभुजो दक्षिण इपु-

किंविद्दाक्षेणमाश्रित्य देवस्य स्सनान्तं वोद्य सपताखेेदाधिकाशीतिमान्रं द्रिभुं दीनसूर्व्वाननं दक्षिगेनाएयं विधाय वामहत्तेन ₹्वपादान्तं निगूल्य तद्विपरीतं जानुमध्यमाकर्णास्यितं कविराजं कारयेत्र।' इत्यादर्शान्तरे ह्ययते । १. हसंतेनास्यमिलेतदननन्तरं विदधानमिति भवितव्यम्। २. दधानमितिस्यात् ३. एताहॄरस्स्येपु यथायोग्यं ‘कारयेत् । स’ इत्यध्याहार्यम्, ।

धरो वामे धनुरवलम्ब्य त्रिभङ्संस्थितो माघमासे पुनर्वसूजातस्सीतापति रथान्यत्सर्वमादिम्त्तेरिव, रामो१ दाशारथिं वीरं काकुत्स्थमिति ।

तस्य दक्षिणे सीता हेमाभा शुक्काम्बरा वामे पद्मधरी दक्षिणहस्तप्रसारिता दक्षिणं स्थितं वाममाकुज्च्य पादमुद्धन्धकौटिकौन्तलं? करण्डकामकुटसंयुक्ता वा सीताद्यक्ष्रर्तीजान्यत्सर्वं ₹श्रीमिव, सीतामयोनिजां लक्ष्मीं बैदेहीमिति ।

वामे सौमित्रिं रक्तामं इ्यामाम्बरं द्विभुजो रामवत्तिभङ्ञस्थितश्चापधरश्चोद्बन्धकौन्तल्युतो वैशाखे रोहिणजितो लक्षाद्यक्षरबीजोऽन्यत्सर्वं रामवत्, सौमित्रिं रामानुजं लक्ष्मणं लक्ष्मीवर्धनमिति ।

दक्षिणे भरतइइयामाभो रक्ताम्बरोद्वन्धकौन्तलयुतइशारचापखड्गखेटकधरो द्विभुजस्तिभङ्भस्थितक्चैत्रे स्वात्युद्भवो मलेशो भगाद्यक्षरबजजः श्रवत्सकौस्तुभोऽन्यत्सर्वं रामतत्, भरतं कैकेयीसुतं रामानुजं धर्मचारिणमिति ।

बामे शात्रुघो हेमाभो रक्ताम्बरोद्बन्धकौन्तल्रयुतो ज्येष्ठमासे धनिष्टाजातो नामाद्यक्षरवीजो निर्मलेशोऽन्यत्सर्वं लक्ष्मणवत्, शत्रुघं रामप्रियं विजयं भरतानुजमिति ।
१. राममिति भवितब्यम्। २. 'उद्बद्वकुटिलकुन्तले' ति भवितष्यम्। ३. श्रिय इवेति भवितष्यम् ।

## प्रतिमालक्षणानि ।

दक्षिणे पुरतोऽअनाभः श्वेतवस्त्रधरः कपिरूपस्सर्वाभरणभूपितो द्विभुजो दक्षिणेनास्यं विधाय वामेन वस्त्रं विधायावनतगात्र्सीताया वार्ताविज्ञापनपरो मृगवाहनो दण्डध्चजो महानादरव: श्राघणे मासि श्रयणजः कलाद्धक्षरवीजों हनूमन्तः१ कपिराजं हनूमन्तं शब्दरााशीं महामतिमिति ।

दक्षिणे इरं नपुंसकं इसमाभं श्वेताम्बरं त्रिनन्रं रौद्रसमुद्रघोघरवं वायुवाहनं पक्षध्चं शिरसि शरभृतं माघमासे वारुण्यजातं? शरादक्षरबाजं शरं महारवममोघं तीद्धणधारमिति।

बामे
श्वेताभो रक्ताम्बरो............क्तवट्नन्ना द्विभुजः प्राइल्रीकृतः ₹ पादावनतियुक्तो मृगध्नजवाहनो वैशाख आइल्डेषजो मेघरव बल्रमर्तस्तु

कृष्णनर्णो रक्तकेशइशसदंट्ट्रिणो (?) द्विभुजं शूलधरो हृदयेऽङल्निसंयुक्तो मूलजातो मेघवाहनो

विभीषणं राक्षस मनसं राम प्रियमिति ।

[^14]
## प्रतिमालक्षणानि ।

अभिमुखेडङ्ञदइवेताभो रक्ताम्बरो रक्तनत्तो द्विभुजः प्राञ्जरीछतत: 9 पादावनत $\qquad$ रोहणीजातस्तुङ्ञा्यक्षरबीजोडङ़्नं? वार्जिपुत्न रामभक्तं देवप्रियमिति । ( वैखानसागम एकविंशापट्टे II)

## बलभद्रराम: ।

अथ बलमद्रामंमध्यमं ₹ दशतालमितिं द्विभुजं त्रिनतं दक्षिणहस्तेन मुसलधरं वामेन हलधरं श्वेतामं रक्तवस्त्रधरमुद्व द्वकुन्तलं दक्षिणे रेवतीं देवीं पद्मकिझलकवर्णां पुऽपाम्बरधरां दक्षिणेन हस्तेन पद्मधरां प्रसारितवामहस्तामेवं कारयेत्। तद्रूपं कौतुकं विष्णुं चतुर्भुजं वा कारयेत्।

बलदेवो हलपाणिर्मदविम्रमलोचनश्व कर्तव्यः।
बिम्रक्कुण्डलमेकं शा्ब्नेन्दुमृणालगौरवपुः ॥
एकोनांशा कार्या देवी बलदेवकृष्णयोर्मध्ये ।
कटिसंस्थितवामकरा सरोजमितरेण चोद्वहती ॥
कार्या चतुर्भुजा सा वामकराम्यां सपुक्तकं कमल्रम्।
द्वाम्यां दक्षिणपार्व्वे वरमर्थिष्वक्षसूत्रं च ।।

[^15]> प्रतिमालक्ष्णानि ।

> चामेष्पष्टभुजायाः कमण्डलुश्चापमम्बुजं शास्त्रम् । बररारदर्पणयुक्तास्सव्यभुजास्साक्षसूत्राश्च ॥
(बृहसंहितायामपपज्ञाशत्तमां्याये ॥)

गदालाद्यलधारी च रामो बाश्न चतुर्भुजः। वामोर्ध्ने लाङ्ञं द्यादधइशाख्वं सुशोभनम् ॥ (अग्निपु० \&९ अ० II)

सीरपाणिर्दल्ड: कार्यो मुसली चैन कुग्डल्डी । श्वेतोडतिनीलवसनो मदोदश्चितलेचन: II

## (विष्णुधर्मोत्तरे II)

कृष्ण: ।
कृष्णस्य लक्षणं चक्ष्ये। मध्यमं१ दशताल्डमितिं सविंशातिशताद्युलंड द्विभुजं ₹यामामं रक्तचस्तधरं सर्चाभरणभापितं ३ेकिरीटिनमुद्धद्भकुन्त $ं$ बाॅ दक्षिणेन'घ हस्तेन कीडायाष्टिधरं वामोद्यतकरकूर्परहिकासूत्रादध-
१. मध्यमदशतालेति भवितठ्यम् । २. एतद्विरेषणमन्यतरादर्शों न । ३. एतत्पदमन्यतरादर्रों न । ४. एतदन्यतरादर्शौ न । ५. दक्षिणेनेल्यारम्य मार्गेणेल्यन्तस्य स्थाने 'दक्षिणेन हस्तेन दक्षिणकरकटकाम्रं नाभिदघ्नं वा तस्मात्. ...................अन्यत्संवै राघवस्योक्तन्वत् ।' इत्येवमन्यतरादर्शों दृइते ।

स्तादशोर्घ्चकरमन्यस्सर्व राघवस्योंक्तमार्गेण । दक्षिणे रहक्मिमीं देवीं हेमाभां धम्मिह्दकुन्तल्युतामुद्दद्वक्रन्तलंभ वा प्रसारितदक्षिणहस्तां सपद्भवामहस्तां तथा वामपार्श्वे सल्यभामां ₹यामाभां २शिरोहहहबन्चधम्मिद्ध्युतामुद्दद्वकुन्तर्युतांद वार सोपपळदक्षिणहसतां प्रसारितवामहस्तां सर्वाभरणसंयुक्तां कारयेत् । देरीम्यांप करण्डिकामकुटं वेति केचित् । देवस्य वामपार्श्वे गरुडं प्राअलीकृत्य सुस्सितं कारयेत्।
 कौतुकं विष्णुं चतुर्भुज वा कारयेत्।

## ( वैखानसागमे II)

 इन्दीवरधरा कार्या तस्य साक्षाच्च रुक्मिमीी ॥
(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)
9. धम्मिह्रे्यारम्य सपन्मवामहृस्तामिल्लन्तस्य स्थाने ‘शिरोरहृधम्मिह्धयुतामुद्बन्धकौन्तलां वामहस्तं दक्षिण्णं प्रसार्य वामं पन्मे’्यन्यतरादर्शें दइयते । २. धम्मिह्रकुन्तलयुतामिति पाठान्तरम्। ३. एतदन्यतरादर्शों न। ४. वेल्यारम्य कारयेदिलन्तन्य स्थाने 'वामहस्तं दक्षिणं सपुषं वामं प्रसार्य किंचिद्देवं समीक्ष्य सर्वाभरणसंयुक्तां कारयती' ल्येवमन्यतरादर्रों विद्यते। ५. देवीक्यामिल्यारम्य देवस्येल्यन्तमन्यतरादर्शों न । ६. 'वामोतकूर्परं सशाख्ध वे’ति पाठान्तरम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।
नवनीतनट: ।
नवनीतनटस्य वामपादमाकुऊुच्य 9 स्थितं दक्षिणमुत्तानकुग्चितं दक्षिणहस्तमभयं ३ नवनीतयुतं वा ३ वामं प्रसार्योत्तानं $४$ सर्वाभरणभृषितमम्बरहीनमम्बरधरायुतं५ नवनीतनृत्तरूपं कारयेत्।

## वेणुगोपालः ।

गोपीगोपगोकन्याभिः परिवृतं दक्षिणं सल्ययोद्यतपादं वामं सुस्थितमाहृत्य६ द्विहस्ताभ्यामझ्ग्रीपु वेणुविवरान्संयोज्य त्रिभङ्भभङ्गानरससमन्चित७ गोपालं गायकम् ।
( वैखानसागमे ॥)
गोपालग्रतिमां कुर्याद्वेणुनाद्नतत्पराम् ।
बर्हापीडां घनइयामां द्विभुजामूर्थ्नसंस्थिताम् ॥।
(विष्णुधर्मोत्तरे II)
पार्थसारथिः ।
रभारूंदं ध्रजाश्वचऋमुकुलादिरथाौ्युयुक्तं रथं कृत्वा पार्थ सचापं प्राअलीकृलाधस्थले स्थितं चेपरि यत्र८ यष्टिपाइौौ गृहीत्वा
१. किंचित्संस्थितमिति पाठान्तरम्। २. 'दक्षिणमभी'ति पाठान्तरम्। ३. एतदादर्शान्तरे न । ४. प्रसार्यानुत्तानमिति पाठान्तरम्। ५. ‘अम्बराधारयुत’मिति पाटान्तरम्। किं तु ‘अम्बरधरं वे’ति स्यात्। ६. एतत्पदात्पूर्वं ‘वेणु’


दक्षपादं स्थितं बाममुदृद्य रथमित्तौ संस्थाप्य दक्षिणहस्तेन व्याष्याननिर्णयान्बुल्मुद्युा संयुत्त पार्थसारभिरूपं कारयेत्।

मदृनगोपालः।
रत्तर्णों दरशभुजस्तर्वाएक्करमूपितः।

इध्रुको६ण्डमन्यम्यां चादयन्नेणुमादरात्।
पोडसाच्छदपमस्धष्वट्कोणोपरि संसितः ॥
गोपाले। मदनाख्योडयं मन्दास्मितमुलाम्बुजः।
स्वरपत्सगोपीमिरादरादाक्षितोडवतात् ॥
(पाग्चराIत्रे II)
कालियाहिमद्ऱक: ।
एवमेव कालियाहिफणणपरि स्थितं दक्षिणहस्तं सपताकं वामकरेणाहिपुच्छं संगृह्य नृत्यन्तं कारयेत्। कृष्णरूपाण्यसंद्खूयानि वक्तुं न इाक्यानि; तस्माद्यथेष्टरूपं कारयेत्।

जुद्ध: ।
पद्माड्कितकरचरण : प्रसन्नमूर्तिस्सुर्नीचकेशाश्व |
पद्मासनोपविष्ट: पितेव जगतो अवेद्धुद्धः ॥
(बृहत्तंहितायामष्टापग्वारात्तमाध्याये II)
रान्तात्मा लम्ब्रकर्णश्व गौराङ्ञश्चाम्बरावृत: ।
ऊधर्चपद्मस्थितो बुद्शो बरदाभयदायक: ॥
(अग्रिपु० 89 अ० II)

## प्रतिमालक्षणानि ।

काषायवस्त्रसंवीतस्कन्धसंसक्तरीवरः ।
पद्मासनस्थो द्विभुजो ध्यायी बुद्धः प्रकीर्तितः ॥ (विष्णुधर्मोत्तरे II)
बुद्दः पभ्भासनो रक्सस्यक्ताभरणमूर्धजः।
कषायसत्त्रो ध्यानस्थो द्विभुजोकार्द्वपाणिक: (?) ॥ (रूपमण्डने ॥)

## कर्की।

कल्किनं१ मध्यमं२ दशतालमितमश्वाकारं मुखमन्यन्नराकारं चतुर्भुजं चकराङ्लधरं खड़्गेटकधरमुग्रूपं भयानकमेवं देवरूपं कृत्वा कौतुकं विष्णुं चतुर्भुजमेव कारयेत्।
( वैखानसागमे ॥)
धनुस्तूणान्वितः कल्की म्लेन्छ्छोत्सादकरो द्विजः।
अथवाश्वस्धितः खड़ी शाह्बनचक्रशरान्वितः ॥ (अग्रिपु० ४९ अ० ॥)

खड्गोदतकर: कुद्दो हयारूढो महाबल:।
म्लेच्छेच्छेदकर: फल्की द्विभुजः परिकीर्तितः ॥ (विष्णुधर्मोत्तरे II)

कल्की सखड़्रोडश्वारूढो हरेरवतरा इमे । (रूपमण्डने ॥)
१. कल्किनमिल्यारम्य मुखमन्यदिल्येतत्पर्यन्तमन्य्यतरादर्शो न। २. ‘मध्यमदशालालमित’मिति भव्रितव्यम् ।

वैष्णवमूर्त्यन्तराणि।

## बैण्णवमूर्यन्त्तराणि।

## दत्तात्रेयः।

मन्दारमूले मणिमण्डपस्थितं सुरर्णदानैकनिबद्ददीक्षम्। घ्यायेत्परीतंत नवनाथसिद्द्रैद्दारित्रदावानलकाळमैचैःः ॥

ब्याख्यामुद्रां करसरसिजे दक्षिणे संदधानो
जनुन्यस्तावरकरसरोजातवामोन्नतांस:।
ध्यानाधारास्ुुखपरवशादर्धमामीलिताक्षो
दत्तात्रेयो भसितधबल: पातु न: कृत्तिवासा: ॥
(दत्तात्रेयकल्पे ॥)
वाल्मीकिरूपं सकलं दत्तात्रेयस्य कारयेत्।
(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)
हरिहरपितामह्।
एकपीठसमारूढमेकदेहनिवासिनम् ।
बड्भुजं च चतुर्वक्तं सर्वलक्षणसंयुतम् ॥

## प्रतिमालक्ष्षणनि ।

अक्षमालां त्रिशूलं च गदां कुर्याच दक्षिणे।
कमण्डलुं च खट्बाद्धं चक्خं वामभुजे तथा॥
(रूपमण्डने ॥)
पुरुष: ।
प्राच्यां पूरुषं प्राड़मुखं शेताभं पीतवाससं श्रीमेदिनीभ्यां संयुक्त पुरुषं पुरुषात्मकं परं पुरुषं धर्ममयमिति ।

कपिलः।
आग्नेय्यां कपिलं प्राङ्मुखं श्वेतामोऽष्टहस्तो दक्षिणैनैकमभयमन्यचक्चासिहल्रधरो१ वांमैनैं कस्यवलम्बितमन्यच्छङ्वपाशदण्डधरो रक्तवासास्सावित्रीयुक्तं कपिलं मुनिवरं शुद्धं वेदरूपिणामिति ।
(वैखानसागमे II)
प्रघ्युम्नं विद्दि वैराग्याक्कापिलीं तनुमास्थितः२। मध्ये तु करकः कार्यस्तस्योत्सङ्भगतः परः।।

दोर्युगं चापरं तस्य शाब्बचक्रधरं भवेत्। पद्मासनोपविष्टश्च ध्यानसंमीलितेक्षणः ॥

कर्तव्य: कपिलो देवो जटामण्डलमणिडतः। वायुसंरेंधपीनांस: पद्माङ्زचरणद्वयः ॥
१. अन्यैहैस्तैश्रकासि हलधर इल्यर्थः। २. एतः्पयार्धर्परमर्धेनैकेन विच्छिन्नेन भवितव्यमिति संभाव्यते ।

> प्रतिमालक्षणानि ।
> मृगाजिनधरो राजन् ! इमश्रुयज्ञोपवीतवान् ।
> विभुर्मन्त्रमहापद्मकलिकासंस्थितः प्रभुः ॥

वैराग्यभावेन महानुभावो ध्यानस्थितस्स्ं परमं पदं तत् । घ्यायंस्तथास्ते भुवनस्य गोत्ता साइ्यूयप्रवक्ता पुरुपः पुराणः।।
(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

## यज्ञमूर्तिः।

नैर्कल्यां पश्चिमझुखस्तप्तचमीकरामश्चतुईश्रृङो द्विशीर्विस्सपहस्तस्शब्लूचक्राज्यदर्वीस्तुक्सुवजुहूपधरत्बिपादो रत्तवस्त्रस्सर्वाभरणभूषितो दक्षिणवामयोस्साहास्वधायुत्तो यज्ञो, यज़्ञेशं सर्वदेवमयं पुण्यं सर्वऋतुवरमिति।

उयासः।
कृरः कृष्णतनुर्ण्यास: पिद्झल्डोडतिजटाधरः।
सुमन्तुर्जैमिनिः पैलो वैसाम्पायन एव च ॥
तस्य शिष्याश्च कर्तव्याश्वष्वारः पारिपार्श्वकाः ॥
धन्बन्तरिः।
धन्वन्तरिस्सुकर्तव्यस्सुरूपः प्रियदर्श्रनः
करद्वयगतश्वास्य सामृतः कलरो भवेत् ॥
(विष्णुधर्मोत्तरे II)

प्रतिमालक्षणानि ।
जलशायी।
जल्मध्यगत: कार्य३रोषपन्नगतल्पग:। फणापुझ्ञमहारत्नदुर्निरीक्ष्यशिरोधरः ॥ देवदेवस्तु कर्तव्यस्तत्र सुत्तश्वतुर्भुजः। तथापरश्व कर्तव्यइरोपभोगाङ्कंस्थितः ॥ एकपादोऽस्य कर्तव्यो लक्ष्क्युत्सङ्गगतः प्रभो:। तथापरश्च कर्तव्यस्तत्र जानौ प्रसाधितः ॥ कर्तब्यो नाभिदेशस्सस्तथा तस्यापरः करः। तथैवन्यः करः कार्यो देवस्य तु शिरोधरः।। सन्तानमअ्ञरीधारी तथैवास्यापरो भवेत्। नाभीसरसि संभूते कमले तस्य यादव ! ॥

सर्वपृथ्व्रमयो देव: प्राग्वक्कार्यः पितामह: ।
नाललग्नौं च कर्तव्यौ पद्मस्य मधुकैटमौ।।
नृरूपधारीणि भुजङ्भमस्य कार्याण्यथास्त्राणि तथा समीपे । एतत्तवाग्रे यदुपुद्नवोक्तं देवस्य रूपं ं रमस्य तस्य॥

सत्पुरुपं 9 शेषतल्पे दक्षो दण्डभुजोऽस्य तु।
शिरोधरोऽस्य वामस्तु सपुष्पोऽयं जलेरायः ॥
१. सुप्तरूपमिति स्यात् ।

## प्रतिमालक्षणानि

तन्नाभिपङ्ञे धाता श्रीभूमी च शिरोहिगे ।
निध्यस्त्रादिस्वरूपाणि पार्श्वयोर्मधुकैटमौ ॥
(रूपमण्डने II)

## लक्ष्मीनारायणौ।

लक्ष्मीनाराग्नणौ कार्यौं संयुक्तौ दिव््यरूपिणौ।
दक्षिणस्था विभोर्मूर्तिर्लक्ष्मममूर्तिस्तु वामतः ॥
दक्षिण: कण्ठलग्रोऽस्या वामे हस्तस्सरोजभृत् ।
विभोर्वामकरो लक्ष्म्या: कुक्षिभागस्थितस्सदा।।
सर्वावयवसंपूर्णा सर्वालङ्झारभूपिता ।
सुष्रुनेत्रकपोलास्या रूपयै|वनसंयुता ॥
सिद्दि: कार्या समीपस्था चामरग्राहिणी शुभा।
कर्तव्यं वाहनं सग्ये देवाधोभागगं सदा।।
शाङ्बचक्रधरौ तस्य द्वै कार्यौं पुरुषौं पुरः।
वामनौ हारकेयूरकिरीटमणिभूषणौ ।।
उपासकौ समीपस्थौ प्रभोर्श्नह्मशिवात्मकौ।
रशानां योगपह्天ं च शिखामझलिमस्थितौ॥
(विश्वकर्मशास्त्रे II)
उभौ च द्विभुजौ कुर्याह्ध尺्त्मीं नारायणाश्रिताम् ।
देवं शस्त्रैस्स्रकीयैथ्व गरुडोपरि संस्थितम् ॥

प्रतिमालक्षण।नि ।

दक्ष्षिणः कण्ठलग्रोडस्या वामो हस्तस्सरोजधृक्।
विभोर्गामकरो लक्ष्ञ्या: कुक्षिभागस्थितस्सदा ॥
सर्वेषामेव देवानामेवं युग्मं विधीयते ।
तेषां आक्तिः पृथम्रवा तदस्त्रवाहनाकृतिः ॥
(रूपमण्डने II)
हयग्रीव: ।
मूर्तिमनन्पृथिसीहस्तन्यस्तपादस्सितः्छनि:।
नीलाम्बरधर: कार्यो देवो हयाशिरोधर:।।
विय्यत्संकर्वणांशेन देने ह्यरिरोधरः।
कर्तन्योऽष्टभुजो देवस्तत्करेषु चतुर्न्चश ॥
सखं चक्षं गदां पद्मं स्वाकारं कारयेद्बुधः।
चत्वारश्न कराः कार्या वेदानां देहधारिणाम् ॥
देश्नेन मूर्ति विन्यस्तास्सर्वाभरणधारिण:।

नरनारागणहरिकृष्णा: ।
दूर्वाइयामो नरः कार्यो द्विभुजश्च महाब्बल:।
नारायणश्रतुर्जाहुर्नीलोप्पलन्नलच्छवि: ।।
तयोर्मधध्ये तु बदरी कार्या फलविभूषणा।
ब्रदर्यामवनौ कार्यवक्षमालाधरानुभौ ।।

## प्रति मालक्षणानि ।

अष्टचक्ष स्थितौ याने सूतयुक्ते मनोरमे।
कृष्णाजिनधरौ। दान्तौ। जटामण्डल्रधारिणौ॥
पादेन चैकेन रथस्थितेन पादेन चैकेन च जानुगेन।
कार्यो हरिश्वात्र नरेण तुल्यः कृषणोऽपि नारायणतुल्यमूतित्तिः ॥
(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)
वैक्रुण्ठ:।
बैकुणठं तु प्रवक्ष्यामि सोऽप्टबाहुर्महाबल:।
तार्स्य्यासनश्चतुर्वक्त्र: कर्तव्यद्रान्तिमिच्छता॥
गदां खंनं शरं चकं दक्षिणेऽस्य चतुष्ट्यम् ।
शांँ खेटं धनुः पद्मं वामे दघ्चाचतुतुष्टम् ॥
अप्रत: पुरुपाकारं नारसिंहं च दक्षिणे।
अपरं स्र्रीमुखाकारं वाराहास्यं तथोत्तरम् ॥
बैलोक्यमोहनः।
मुखानि पूर्वचत्तस्याप्यथ न्रैलोक्यमाहन:।
स वोडइभुजस्ताक्ष्यार्बढः प्राग्नचतुर्भुजा (?)॥
गदा चकाङ्हुरौ बाणं शाक्तिश्चकं वरं कमात्।
दक्षेणु मुद्ररः पाशाइसार्झशख्याब्जकुण्डका।।
श्रृढ्भी बामेपु हस्तेष योगमुद्राकरद्वयम्।
नरं च नारसिंहं च सूकरं कपिल्राननम् ॥

अनन्तोSनन्त सूपस्तु हहतैद्वादशभिर्युत: । अनन्तशाक्तिसंबीतो गरुडस्थश्चतुर्मुखः ॥ गदाकृपाणचक्राढ्यो बज्राङ्कुराशावरन्चित: । राङ्ञ़习ेटं धनुः पद्मं दण्डपाशौ च बामतः ।

विभ्वरूप:।
विंशाल्या हस्तकैर्युत्तो विश्वरूपश्वतुर्मुखः।
पताका हल⿱ख़्बौं च वज्राङ्लुशारारास्तथा।।
चæं च बीजपूरं च बरो दाक्षिणनाहुषु।
पताका दण्डपाशौं च गदाखड्ड़ःपल्डानि च ॥
शृट्भी मुसलमक्षं च कमात्स्युर्वामताहुपु।
हस्तद्वये योगमुद्रा चैन (?) गरुडापरिस्थितः ॥
क्रमान्नरनृसिंहस्त्रीवराहमुखवन्मुखैः ।
(रूपमण्डने II)
योगेश्वर: ।
पद्मासनसमासीन: किंचिन्मीलितलोचन: ।
घोणाग्रे दत्तदृ्टिश्व श्वेतपद्मोपरि स्थितः ॥
बामदक्षिणगौ हस्ताबुत्तानावेकभागगौ।
तत्करद्वयपार्व्वसथे पङ्केरहहमहागदे ॥

## प्रतिमालक्षणानि ।

ऊर्च्चे करद्वये तस्य पाअ्खजन्यस्सुदर्श्रनः।
योगस्रार्मा स विज्ञेयः पूज्यो मोक्षार्थियोगिभिः ॥
(सिद्धार्थसंहितायाम् ॥)

अथादिमूर्तिविधिं अक्ष्ये । अनन्तोत्सके़े समारीनं दक्षिणं प्रसार्य वाममाकुजच्च१ दक्षिणहस्तमनन्तोस्सं़्ने न्यख वामं वामजानूर्थ्चे प्रसार्य चतुर्बाहुं शाद्बनचक्नधरं फणामिः पश्वमिर्वा३ छनमौलिं प्रवालाभं सर्वाभरणभूषितं कृत्वा तद्दक्षिणे भृगुं बामे मार्कण्डेयमेकजानुऊमेणासयित्वा दक्षिणे अह्माणं बामे शङरंरं च कृत्वा तद्रूपं कौतुकं च कृत्वा प्रतिष्ठोक्तक्रमेण प्रतिश्रां कारयेत् ।
( वेखानसागम ॥)
धर्म:।

$$
\begin{aligned}
& \text { चतुर्वғ्₹श्रतुष्पादश्चतुर्वहुस्सिताम्बरः। } \\
& \text { सर्वाभरणवांक्षतो धर्म: कार्यो विजानता॥ } \\
& \text { दक्षिणे चाक्षमाखा च तस्य वामे च पुस्तकम्। } \\
& \text { मूर्तिमान्व्यवसायस्तु कार्यों दक्षिणभागतः ॥ }
\end{aligned}
$$

[^16]बाममागे ततः कार्यो वृष्षः परमरूपनान्। कार्यैं पद्मकरै। मूर्भि विन्यस्तौ तु तथा तयोः ॥ (अदित्यपुराणे II)

## चतुर्शिशातिमूर्तय : ।

राड़्नचक्रगदापर्भी केशावाख्यो गदाधर:।
नारायण: पव्मगदाचक्ऋरा ए़ायुंधै: क्रमात् ॥
माधतश्वक्रा ङ़ाॅ्यां पद्मेन गद्या भवेत्।
गदाबजरा च्रकी वा गोविन्दाखंयो गदाधरः ॥
पव्मशा ङ़नरिगदिने विष्णुरूपाय बै नमः ।
सश सेंबजगदाचक्रमधुसूदनमूर्तये।।
नमो गदारिशब्बाब्जयुक्तत्रिविक्रमाय च ।
सारिकौमोदर्कापद्मशब्नबामनमूर्तये ॥
चक्राब्जशाद्बगदिने नम: श्रधरमूर्तये ।
हर्शककेशास्सारिगदाशा स्रपद्मिन्नमोडस्तु ते ॥
सावजश ख़्रंगदाचऋपन्मनाभस्तमूर्तये ।
दामोदर ! रा ङ़ गदाचऋपन्मिन्नमोSस्तु ते ॥
रा ड़साब्जचकगदिने नमस्संकर्पणाय च ।
सारिश छ़्नंगदाब्जाय वासुदेव! नमोऽस्तु ते ॥

## प्रतिमालक्षणानि ।


केशाब: कमलं कम्बुं धत्ते चकं गदामपि ।
नारायण: कम्बुपद्मगदाचऋधरो भवेत् ॥
 गोविन्दो धरते चक्षं गदां पद्मं च कम्बुना ॥ विष्णु: कौमोदकीं पद्मं पाश्चजन्यं सुदर्शनम्। मधुसूद्नस्तु चकं रां्बं सरसिजं गदामू ॥ तिविऋ्रमोऽम्बुजगदाचक्राङ्बान्बिमर्ति य: । त्रामनइशाङ्बूमृचक्रगदापद्मलसत्करः ॥। श्रीधरो वारिजं चक्रं गदां शाङ्ञ़ं दधाति यः । हृषीकेशो गदां चकं पव्मं राखं च धारयेत्।। पद्मनाभः पाश्चजन्यं पद्यं चक्रं गदामपि । दामोदरोडम्बुजं शड़ं गदां धत्ते सुदर्शानम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

> संकर्षणो गदाकम्बुसरसीरहहचऋभृत्।
> वासुदेवो गदाइए ड्वंचकम्मधरो मतः ॥
> प्रद्युम्नश्वक्रभृच्छछख़ागदाम्भोजानि पाणिमि:।
> अनिरुद्धो लसचक्रगदाश ङंखरिन्दवान् ॥
> पुरुषोत्तमस्तु चक्रं पद्मशख़ासदा द्धत्।
> अधोक्षजस्सरासिजं गदाश ख़ंसुर्गनम् ॥
> नरसिंहस्तु चक्राब्जगदाक्म्बुविराजित: ।
> अच्युतस्तु गदापश्मचकरे सैस्समन्वितः ॥
> जनार्दनोऽम्बुजं चक्षं कम्बु कौमोदकीं दधत्।
> उपेन्द्रो वहते शए लं गदां चक्ष कुरोशयम् ॥
> हरिर्धारयते कम्तु चकं तामरसं गदाग् ।
> कृष्णः करै: पाश्चजन्यं गदामबंज सुदर्शनम् ॥
> एतास्तु मूर्तयो जेया दक्षिणाध:करात्क्रमात् ।
> वासुंदेवादिवर्णास्स्युष्पट््डडेते तदादयः ॥

(रूपमण्डने II)

## मानुपवासुद्वेः ।

अथ मानुषं वासुदेवमायताश्रे१ विमाने मध्यमं? दशतालमितं सिंश़तिशताद्लुलं द्विभुजं चक्काब्बधरं दक्षिणे रक्मिणीं देरीं तदक्षिणे
9. 'वासुदेवमाश्रये’दिति पाठान्तरम्। २. मध्यमदशतालेति भवितव्यम् ।

## प्रतिमालक्षणानि ।

हलमुसलधरं बलभमद्रं तद्दक्षिणे प्रच्नम्नं द्विभुजं क्षुरिकाधरदक्षिणहस्तं फद्यवलम्बितवामहस्तं तदाक्षिणे विरिश्न्ं चतुराननं चतुर्भुजं देवस्य बामपार्व्वेऽनिरुद्धं? द्विभुजं खज़खेटकधरं तद्वामे साम्बं द्विभुजं दानदक्षिणकर ३मन्यद्द्डधररं૪ तस्य बामे गरुंड च कारयेत्। तेषां वर्णाम्बराभरणानि भुगूक्ताविधिना कारयेत्। देवानेतान्स्थितानेव संस्थाप्य तद्रूपंप कौतुक कारयेत् । अथवा तेषां मध्ये विष्णुं चतुर्भुजमेव स्थापयेत्।

## द़ैविकवासुदेवः ।

दैविकवासुदेवें सिंहासने समासीनं चतुर्भुजं शङ़ुचक्तधरं श्रीभूम्या६ सहितं तथा देवस्य दक्षिणवामयोः पूर्वोक्तान्देशान्बल्रमद्रस्य दक्षिणे० देवीं रेवर्तों प्रदुम्नस्य दक्षिणे८ रोहिणीमनिरद्दस्योषांभ साम्बस्येन्दुकरीं च9० सहैव ११ स्यापयेत्। पतेतां कौतुकबिम्बं पूर्वचत्।

## (वैखानसागमे ।)

9. ‘हृलधारायुत’मिति पाठान्तरम्। ₹. 'नीलमर्ध' मिति पाठान्तरम्। ३. ‘दक्षिणे दाईक’मिति पाठन्तरम्। \%. एतदादर्शान्तरे न । ५. ‘तदूर्ज्व’'मिति पाठान्तरम्। ६. 'श्रfभूभिम्या' मिति भवितव्यम्। ७. एतदादर्दान्तरे न । ८. एतदन्ग्तरादर्रों न ९. 'अनिरद्धस्य रामा’मिति पाठान्तरम्। १०. साम्बस्येषान्दुकरिं चे'ति पाठान्तरम्। ११. 'सभवर' इति पाठान्तरम् ।

प्रातिमारक्षणानि ।
दक्षिणे तु करे चक्रमधस्तात्पद्भमेव च।
वामे शा्द्वं गदाधस्ताद्वासुदेवस्य लक्ष्षणम् ॥
श्रीपुप्टी चापि कर्तग्ये पद्मर्वीणाकरान्चिते।
ऊरमात्रोच्छितायामे माल्भविद्याधरौं तथा ॥
प्रभामण्डलसंस्थौ तौ प्रभा हस्यादिभूपणौ१।
पभ्भाभं पादपीठं तु प्रतिमास्वेवमाचरेत् ॥
(अग्रिपु० १०४ अ० ॥)

एकवक्तश्नतुर्बाहुस्सौम्यूरूपस्सुदर्शनः।
पीताम्बरश्व मेघाभस्सर्वाभरणभूषितः ॥
कण्ठेन शुरददेशेन कम्बुतुल्येन राजता।
वराभरणयुक्तेन कुण्डलेत्तरभूपिणा ॥
अद्ञदी बद्वकेयूरी वनमालाविभूषणः।
उरसा कौस्तुभं विन्रक्किरीटं शिरसा तथा।।
शिर:पद्सस्तयैवास्य कर्तव्यश्चारुकर्णिक:।
पुष्टिक्लिष्टायतभुजस्तनुस्ताम्रनखाहलुलिः ॥
मध्येन त्रिवलीभद्ग्रोभितेन सुचारुणा।
स्रीरूपधारिणी क्षोर्णी कार्या तत्पादमध्यगा।।
१. ‘हृस्यादिभूषणा’ इति स्यात् ।

प्रतिमालक्षणानि ।
तत्करस्थाद्विय्युगलो देव: कार्यो जनार्दनः। तालन्तरपदन्यास: किंचिन्निष्कान्तदक्षिणः ॥ अनुद्छया (?) मही कार्या देवदर्शितविस्मिता । देवश्व कटिवासेन कार्यों जान्ववलम्बिना ॥ वनमाला च कर्तव्या देवजान्ववलम्बिनी। यज्ञापर्वीतं कर्तव्यं नामिदेदेमुपागतम् ॥ उत्फुद्धकमलं पाणौ कुर्यद्देवस्स दक्षिणे। बामपाणिगतं शह्ल⿵ं शाह्धाकारं तु कारयेत् ॥ दक्षिणे तु गदा देवी तनुमध्या सुखोचना। त्रीरूपधारिणी मुग्धा सर्वाभरणभूषिता ॥ पइयन्ती देवेदेवेशं कार्या चामरधारिणी। कुर्यात्तन्मूर्ज्वि विन्यत्तं देवहस्तं तु दक्षिणम् ॥ बामभागगतश्रक्तः कार्यो लग्बोदरस्तथा। सर्वाभरणसंयुत्तो वृत्तविफ्फारितेक्षणः ॥ कर्तव्यभ्नामरकरो देववीक्षणतत्परः। कुर्यद्देवकरं वामं विन्यस्तं तस्य मूर्धनि ॥ (विण्णुधर्मोत्तरे ॥)

वासुदेवस्संकर्षणः प्रदुम्नश्नानिरूद्वकः।
श्वेतरक्तपीतक्रुण्णाः क्रमांक्कतयुगादिषु ॥

## प्रतिमालक्षणाने ।

पूэ्या द्विजातिभिश्चैयां छत्रामं कुर्कुटाण्डवत् । त्रपुषामं च बालेन्दूपमं कुर्याचिरं? ऋमात् ॥ (रूपमण्डने II)
संकर्षण:।
वासुदेवस्वरूपेण कार्यस्संकर्शण: प्रभु:।
स तु शुक्कवपुः कार्यो नील्वासा यदूत्तम ! ।
गदास्थाने च मुसलं चक्थाने च लाङ़्रम् ।
कर्तव्यौ तनुमध्यौ तु नृरूपौ रूपसंयुतौ ॥

प्रद्युम्न : |
वांसुंदेवस्वरूपेण प्रद्युम्नश्न्व तथा भवेत्।
स तु दूर्बाङ्कुणरइयामस्सितनासा विधीयते ॥
चक्रस्थाने भनेचापो गदास्थाने तथा शर: ।
तथाविधौ तौ कर्तबयौ यथा मुसललाङ्गौ ।।
चापबाण'वरः कार्यः प्रद्युम्नश्व सुदर्शानः ।
राजन्निन्द्रमणिइयामइइवेतवासा मदोक्कट: ॥
अनिरुद्धः ।
एतदेव तथा रूपमनिरुद्दस्य कारयेत्।
पद्मपत्नाभवपुषो रक्ताम्बरधरस्य तु ॥
१. 'कुर्याचिच्छर' इति स्यात् ।
प्रतिमालक्षणानि ।
चक्रस्थाने भवेचर्म गदास्थानेऽसिरेवच । चर्म स्याचक्रूप्पेण प्रांकु: खड्जो विधीयते ॥ चक्रादीनां स्वरूपाणि किंचित्वूर्व सुदर्शयेत् । रम्याण्यायुधरूपाणि चकादीन्येव यादव!।। वामपार्श्वगताः कार्या देबानां प्रवरा घंजाः । सुपताकायुता राजन्! यष्टिस्थास्ते यथेरितम्॥

अनिरुद्धसाम्बौ ।<br>कर्तउ्यश्चानिरुद्धोडपि खड्नचर्मधर: प्रभु:।<br>साम्बः कार्यो गदाहस्तस्सुरूपश्च विशेषतः ॥ साम्ब्रानिरुद्वौ कर्तन्यौ पवाभौ रक्तवाससौ । (विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

साम्बप्रद्युत्रौ ।
साम्बश्च गदाहस्तः प्र习्युम्नश्वापभृत्सुरूपश्च ।
अनयोस्स्त्रियौ च कार्ये खेटकनिस्त्रिंधारिण्यौ।।
(बृहत्संहितायामष्टापश्याशत्तमाध्याये ॥)
विष्णु: ।
विष्णुः किरीटमकुटकटिसूत्रविभूषितः ।
पीताम्बरधरस्सौम्यश्चतुर्भुजसमन्वितः ।।

## प्रतिमालक्षणानि ।

अभयं दक्षिणं हस्तं कटकं वामहस्तकम् ।
परहस्ते तु वामे तु शाङ्लं चक्रं च दक्षिणे ॥
पभ्मपीठोपरिष्टात्तु सस्यइयामनिभाक्टृतिः ।
असीनो वा स्थितो वापि सव्येऽसण्ये श्रियान्वितः ॥
संयुक्त: केवल्रो वापि कर्त्तव्यं विण्णुमूर्त्तिनम्।
(अंशुमद्भेदागमे एकोनपझ्बाशापटले ॥)

शाङ्बनचकधरं देवं पीताम्बरधरं हरिम्।
श्रीभूमिसहितं देवं सर्वालङ्ञाइएसंयुतम् ॥
स्थितं बाथ समासीनं शायितं वापि कारयेत्।
(सुप्रभेदागमे चतुस्त्रिंरात्तमपटले ॥)
कार्योडष्टभुजो भगवांश्चतुर्भुजो द्विभुज एव वा विष्णुः। श्रीवत्साङ्कितवक्षाः कौस्तुभमणिभूषितोरस्क: ।!

अतसीकुसुमझयाम: पीताम्बरनिवसनः प्रसन्नमुखः।
कुण्डल्रकिरीटधारी पीनगल्डरसस्थलांसभुज: ॥
खड्नगदाशरपाणिर्दक्षिणतइशान्तिद्श्वतुर्थकरः।

अथ च चतुर्भुजमिच्छति शान्तिद एको गदाधरश्वान्यः।
दक्षिणपार्श्वे ह्यवं बामे शाङ्ऩश्व चक्रं च ।।

प्रतिमालक्षणानि ।

> द्विभुजस तु शान्तिकरो दक्षिणहत्तोऽपरश्ध शब्वृधरः। एवं विष्णो: प्रतिमा कर्तव्या भूतिमिच्छद्भि: ॥
> (बृहस्संहितायामष्टापश्धाशत्त्तमाध्याये ॥)
> देवेदेव यया विण्णुं कारयेक्रह्डसितम्। कौस्तुमोश्रासितेरस्कं सर्वाभरणधारिणम् ॥ सजल़म्बुदसम्छायं पीतदिम्याम्बरं तथा। मुखानि चास्य चव्वारि बाहवो द्विगुणास्तथा॥ सौम्येन्दुवदनं आूर्वं नारसौंहं तु दक्षिणम्।
> कपिलं पश्विमं बक्नं तथा वराहमुत्ररम् ॥
> तस्य दक्षिणहसेपु बाणारिमुसऊाभयम्।
> चर्म सीरवराविन्दु र्थामे च बनमालिनः ॥
> कार्याणि विष्णोर्ष्मझ्तः वामहत्तिष्नुक्रमात्। लोकपालविण्णुः।
एकवक्रो द्विबाहुध्व गदाचक्रघरः प्रयः।
व्विण्वायतनम्।
दक्षिणे पुण्डरीकाक्ष दूर्वे नारापणं न्यसेत्। गोतिन्द: पधिभमे स्याण्य उत्तरे मधुमूदूनः ॥
१. वाचस्पल्ये विष्णुलक्ष्पणप्रदर्शानावसरे 'अरि चकं इन्दुइशाख' इति विवरणं कृतम् ।

## प्रति मालक्षणनि ।

ईशाने स्धापयेद्विणुमाग्रेयां तु जनार्दनम्। नैर्क्रये पम्नाभां च बायव्ये माधवं तथा ॥ केशवो मध्यतस्थाप्यो वासुदेदोडयवा बुधैः। संकर्षणो वा प्रयुमुद्रनलस्द्धो वा यधाविधि ॥ दशावतारसंयुक्तस्स्थाप्यो जக्गयोडधवा। अगतस्सूकरस्थाण्यस्सर्वेवनमयस्रुभः ॥

## निण्णो: प्रतहहाराः।

प्रतीहारांसतो वक्षे दिशां चतसृणां ऊमात्। वामनाकारूपपास्ते कर्तव्यास्सर्वतश्युभाः ॥ तर्जनीं इह्लनचक्ते च चण्डो दण्डं दध्र्ममात्। वामे स्याप्य: प्रचण्डोडस्नापसग्ये दक्षिणे श्रुभः ॥

पभं खड़ं खेटकं च करैर्विभ्रदद्रदां जयः।
विलोोमे पभागदयोर्विजयस्ती ॠमान्यसेत् ॥ तर्जनी बाणचापं च गदां धाता जु सृष्तः (?)। गदापसग्ये तैरस्बैर्विधाता बामदक्षयो: ॥
तर्जनी कमलं शा्द्नं गदां भद्ःः ऊमाद्धत्। शाल्बापसग्योगोन सुभद्सती कमान्यसेत् ।।

## गरूड: ।

तार्द्रो मरकतप्रख्य: कौरिकाकारनासिक: । चतुर्भुजस्तु कर्तव्यो वृत्तनेत्रमुखस्तथा।। गुध्रोरुजानुचरणः पक्षद्वयविभूष्रितः। प्रभासंस्थानसौवर्णकलापेन विराजितः ॥ छन्रं तु पूर्णकुम्मं च करयोस्तस्य कारयेत्। करद्वयं तु कर्त०्यं तथा विरचित।ञ्ञलि ॥ यदास्य भगवान्पृष्टे छत्रकुम्भधरौ करौ। न कर्तव्यौ तु कर्तव्यौ देवपादधरौ शुमौ ॥ किंचिह्धम्ब्बोदरः कार्यस्सर्च्याभरणभाषितः ।

## (विष्णुर्मोत्तेत्तर I)

उपेन्द्रस्याग्रत: पक्ष्षी गुडाकेशा: कृताक्जलि:।
स०्य जानुगतो भूमौ मूर्धा च फणिमणिडत: ॥
स्थूलजड्घो नरम्रीवस्तुङ्भनासो नराङ्रक: ।
द्विबाहु: पक्षयुक्तश्व कर्तव्यो विनतासुतः ॥
(श्रीतत्तनिधौ II)

आजानत्तपहेमप्रभमथ [च*] हिमप्रख्यमानाभि साक्षादाकण्ठात्कुङ्फ़ुमामं भ्रमरकुलसमश्यामलं मूर्भि शान्तम्।

प्रतिमारक्षणानि ।
व्याप्तन्रह्साएडगर्भ द्विभुजमभयदं पिच्दनेत्रोप्रतारं तार्क्ष्य नीलाग्रनासद्युतिविविधमहापक्षलक्ष्यं नमामि ।। पालादेवो१ गरुत्मानमृतघटगदाशाख्धचक्रसिगान्बिभ्राणः कृष्णपादो निजकरकमलैरष्टभिस्त्वर्णवर्ण:। पापघ्न: पक्षपातैरखिल्रविशहरैराश्रितार्तिघृवृत्त: श्रीमान्वा पन्नगारिस्सकलत्विषभयाद्रन्नजालोज्वलाझः ।।
(शिल्परत्ने II)
१. ' पायाद्देवो' इति स्यात् ।

## आयुधपुरुषाः।

$$
\text { if } 4=\frac{10 x}{2}
$$

## आयुधपुरुषाः ।

## आयुधपुरुषाः ।

दशायुधप्रतिष्टां तु चक्ष्ये उक्षणूपूर्वकम्। बज्रं शात्तिंभ च दण्डं च खज़ं पाशां तथाङ्कुझम्॥

गदा त्रिशूलं पद्मं च चकं चेति द्शायुधम्।
एकवक्तं द्विनेत्रं च करण्डमकुटान्वितग् ॥
कृताङ्अलिपुटोपेतं द्विबाहुं सर्वलक्षणम् ।
प्रतिमालक्षणप्रोक्तमानेनैव समाचरेत् ॥
जाये शाक्तिगदे ज्ञेये चऋ्रपभे नपुंसके।
रोषाः पुमांसो विज्ञेयास्त्वष्टतालविनिर्मिताः ॥
स्यमूर्तायुधसंयुक्ता₹ंबक्रिया ₹देकतालतः ।
तालाष्टांशाविवृद्दयय तु चतुस्ताल्रावसानकम् ॥
कल्पयेदायुधं विद्वानस्त्रवर्गोक्तमार्गतः।
तेषां मूर्ज्यायुधं कार्यमथवा मकुटोपरि ।।
१. शक्तिश्बेति भवितव्यम्। २. स्वकीयादिति भवितव्यम्।

प्रतिमालक्षणानि ।
हस्तयोरन्तरे वापि वामेतरकरेडपि वा।

(उत्तरकामिकागमे अष्टपष्टितमपटले ॥)
शक्तिस्तु योषिदाकारा लोहिताइ़ी़ी बृकाश्रिता।
दण्डोडवि पुरुषः कृष्णो घोरो लोहितलोचनः ॥
खर्जश्च पुरपझझ्यामशरीरः क्रुद्धलोचनः।
पारास्सप्रफणस्सर्पपुरुष: पुच्छसंयुतः ॥
घ्वजस्तु पुरुष: पीतो व्यावृतास्यो महाबल:।
गदा पीतप्रभा कन्या सुर्पानजघनस्थला।
त्रिशूलं पुरुषो दिव्यस्सुम्बूरस्यामकलेबरः।
शान्बोंडपि पुरुषो दिव्यरशुक्षाद्नरश्रुभलोचनः ॥
हेतिर्बहुतिथी(?) सा त्री भिन्दिर३यामतनु: पुमान् ।
शरस्स्याप्पुषो दिव्यो रक्ताझो दिव्यलोचनः ॥
धनुस्स्री पभ्ररक्ताभा मूर्भि पूरितचापभृत्।
एवमस्त्राणि पूतानि जानीयाहपरमेश्वे ॥
उक्कानां चैन सर्वेषां मूर्धि स्वायुधल्राम्छनम् ।
भुंजौ द्वौ तु प्रकर्तण्यौ एकन्दठग्रो१ सदा बुधैः ॥
(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)
१. ₹कन्धलग्नाविति भवितन्यम् ।

प्रतिमालक्ष्तणानि ।

गदा त्रिशूलं चकं च पद्मं चेति दशायुधम् ॥
द्विभुजाश्व द्विनेत्राश्ष सर्वाभरणसंयुताः।
कृताअलिपुटोपेताः करण्डमकुटान्विताः ॥
तत्तद्वक्त्र्रमाणेन अद्व्नमूर्तिसमन्विताः।
नानावर्णसमायुक्तं नीलजीमूतवर्णकम् ॥
नील⿱ं पद्मरागं च तुषारं चेन्द्रर्नीलकम्।
शारदाम्रं च रक्षं च बज्रादीनां तु वर्णकम् ॥
जाया२ शक्तिगदा विद्याप्पारापदे नपुंसके।
शोषाः पुमानिति स्याताः कर्तितास्वस्त्रमूर्तयः ॥
(gूर्वकारणागमे चतुद्दशपटले ॥)
सुदर्शानपुरुष:।
चकं शान्नुं च चापं परगुमसिमिष्युं शूलपाशाङ्कुराग्रिं
बिभ्राणं खड़सेटं हलमुसलगदाकुन्तमल्युप्रदंष्ट्रम।
ज्वाहाकेरां तिनिन्रं कनकमयलसद्रात्रमट्युग्ररूपं
बन्दे पट्कोणसंस्थं सकलरिपुजनप्राणसंहारचकम् ॥
(शिल्परते ॥)
१. शक्तिश्वेति भवितब्यम् । २. जाये राक्तिगदे इति भवितव्यम् ।

ज्योतिश्चूडालमौलिख्तिनयनवदनष्पोडशोत्तु ग्राबाहु:
प्रत्यालीढेन तिष्ठन्प्रणवशाशधराधारषट्कोणवर्ती ।
निस्सीमेन खवभूम्ना निखिल्रमपि जगक्ष्षेमवन्निर्मिमाणो
भूयान्सौदर्शनो व: प्रतिभटपरुष: पूरूष: पौरुषाय ॥ ७५ ॥ उग्रंपश्याक्षमुद्घद्रुकुटि समकुटं कुण्डलि सपष्टंष्ट्रं

चण्डास्त्रैर्बाहुदण्डैल्लसदनलसमक्षौमतक्ष्योरकाण्डम् । प्रत्यालीढस्थपादं प्रथयतु भवतां पालनव्यग्रमग्रे

चक्फेशोडकालकालेरितमटविकटाटोपलोपाय रूपम् ॥ ७९॥ चकं कुन्तं कृपाणं परशुहुतवहावङ्कुशं दण्डशात्ती

शाल्यं कोदण्डपाशौ हलमुसलगदा बन्नशूलांश्व हेतीन् । दोर्भिस्स०्यापसण्यैर्दधदतुलबलस्तम्भितारातिदर्पै-

ठर्यूहस्तेजोऽभिमानी नरकविजयिनो जॄम्भतां संपदे वः॥く०\|
(सुदर्शननशतके II)

## आदित्याः ।

## आदित्याः ।

आदिल्याः।
द्विभुजाः पमहस्तम्श्र रक्तपम्मासने स्थिताः। रक्तमण्डलसंयुक्ताः करण्डमकुटान्विताः ॥ रत्ताम्बरधरास्सर्वे सर्वाभरणभूषिताः। छन्नीरससमायुक्ता भास्करा द्वादशा इमे ॥ वैवस्वतो विरस्वांश्य मार्ताण्डो भाक्करो रवि:। लोक्पकाशकस्थैव लोकसार्की त्रिविक्कम:॥ आदिलश्य तथा सूर्ग्य: अंशुमांश्र दिवाकरः।
एते वै द्वादशादिल्याभ्धोत्तरादिक्रमास्थिता: ॥
(अंझुमन्द्रेदागमे एकोनपझ्शाशपटले ॥)
अर्यमा चेन्द्रवरुणौ पूषा विष्णुर्भगस्तथा।
अजघन्यो जघन्यम्य मित्रो धाता इति स्मृतःः॥

प्रतिमालक्षणानि ।
विवस्वांच्चैव पर्जन्यस्तादित्या द्वादश स्मृता:।
द्विभुजाः पद्महस्ताग्व रक्तपव्मासने स्थिताः ।।
रशिममण्डलसंयुक्तास्सुरक्ता लोकनायका:।

## (सुप्रभेदागमे अष्टचत्वारिंरात्तमपटले ॥)

अदितेः पुत्रभावत्वादादित्यस्यति१ चोच्यते ।
ईश्वरस्यार्धभागे तु जगश्चक्षुरिति२ स्मृतः ॥
द्विभुजं पझ्महस्तं तु रक्तवर्ण सुरूपकम् ।
करण्डमकुटोपेतं सर्वाभरणभूषितम् ॥
मकुटद्विगुणं तारं प्रभामण्डलमध्यमम् ।
उषाश्र प्रत्युषोदेवी सन्यासन्ये तु संस्थितः३॥
अरुणं चाग्रतः कृत्वा पङ्कं त तस्सरूपकम् ।
सप्तश्वरथमध्यस्थं भाखरं पापनाशानम् ॥
रक्तपद्मासनस्थं हि आसनं तत्र कल्पयेत् ।
पूर्वोक्तविधिना सर्वमादिल्यं परिकल्पयेत् ॥
(सुप्रभेदागमे एकोनपश्चाशात्तमपटले ॥)
9. 'स्तिति' इति भवितव्यम् । २. 'जगचक्षु’रिति स्यात् । ३. 'संस्थिते' इति भवित॰्यम्। ४. ' पदुनदि’ति भवितब्यम्।

प्रातिमालक्षणानि ।
रक्तवर्णों महातेजा द्विशाहु: पद्मभृद्रविः । सप्तभिस्तुरगैर्युच्ते सर्वरज्जुसमन्विते ॥ एकचक्रे रथे तिष्टन्पादाकान्तसरोरुहः । माणिक्यकुण्डलोपेत: पद्मरागकिरीटकः ॥ रक्ताम्बरधधरो रम्यस्सुव्यक्ताङ़े मनोहरः। अनूरुसारचि: कार्यः प्रतिहारौ च पार्श्वियोः ॥ मण्डलपिद्धलनामानौ१ खड़्येटटकधारिणौ। (शिल्परत्ने पञ्चविंशाध्याये ।।)

नासालल्राटजहुर्घ रुगण्डवक्षांसि चोन्नतानि रवे: ।
कुर्यादुदीच्यवेषं गूदं पादादुरो यावत् ॥
विभ्राणस्त्वकररहहे पाणिम्यां पङ्के मुकुटधारी।
कुण्डल्भूप्तितवदनः प्रलम्बहारो वियदनवतः ॥ कमलोदरद्युतिमुखः कञ्ञुकगुप्तस्तिमतप्रसन्नमुखः।
रत्नोज्वल्रभामण्डलश्च कर्तुईसुभकरो।र्क: ॥ सौम्या तु हस्तमात्रा बसुदा हस्तद्यदोच्छिता प्रतिमा । क्षेमसुभिक्षाय भवेत्त्रिचतुर्हस्तप्रमाणायाम् ॥
(बृहत्संहितायामष्टापश्चाशात्तमाष्याये ॥)

[^17]प्रतिमालक्षणानि ।
श्टणु वत्स ! प्रवक्ष्यामि सूर्यभेदांस्तु ते जय ! । यावत्प्रकाशकस्सूर्यो१ जायते मूर्तिभिर्यथा।।

दक्षिणे पौष्करी माला करे वामे कमण्डतु:। पद्मझ्यां शोभितकरा सा धात्री प्रथमा समृता ॥

शूलं वामकरे चाख्या दक्षिणे सोम एव च । मैत्री नाम त्रिनयना कुरोशायविभूषिता ॥ प्रथमे तु करे चक्रं तथा वामे च कौमुदी। मूर्तिरार्यमणी क्रेया सपदै: पाणिपह्उनैः ।। अक्षमाल करे सण्ये च₹ं वामे प्रतिष्टितम्। सा मूर्ती रौद्री ज्ञातव्या प्रधाना पन्मभूमिता ।। चऋं तु दक्षिणे यस्या वामे पाशास्सुझोभनः। सा वारुणी भवेन्मूर्ति: पद्मण्यग्रकरद्वया ।। कमण्डलुर्दक्षिणतो माला चाक्षमयी भवेत्। सा भवेत्सम्मता सूर्यमूर्तिः पद्मविभूष्विता।।

यस्या दक्षिणतइग़ूलं वामहस्ते सुदर्शनः। भगमूर्तिस्समाख्याता पद्महस्ता शुभा जय ! ॥ अथ वामकरे माला त्रिशूलं दक्षिणे स्मृतम्। विवस्वन्मूर्तिरेषा स्यात्पद्मालाज्छनलक्षिता ॥

[^18]पूसाल्यस्य भवेन्मूर्तिर्द्रिभुजा पम्मल्याज्किता। सर्वपापहरा ज्रेया सर्वउक्षणलक्षिता ॥ दक्षिणे तु गदा यस्या वामे चैच सुदर्शानः। पभ्मन्य्या तु सावित्री मूर्तिस्सर्वार्थसाधनी ॥ स्रुचं च दक्षिणे हस्ते वामे होमजकालिकाम्। मूर्तिस्त्वाष्ट्रि भजेस्सा स्यापप्मरुद्रकरद्रदा।। सुदर्शनककरा सण्ये पम्महस्ता तु वामतः। एवा स्याद् द्वादशी मूर्तिर्विण्णोरमिततेजस: ॥ धाता मित्रोडर्यमा रुरो वरुणस्सूर्य एव च। भगो विदस्स्रान्पूषा च सविता दश्रमस्मृतः ॥ एकाद्रास्तथा वष्टा विणुणुद्धादश उच्यते। (विश्वकर्मशांत्रे II)

रवि: कार्यझडुभइमश्रु: सिन्द्रूरारणसुप्रभः।
आपीच्य १ेषस्साकारस्सर्वभभरणभूपितः ॥
चतुर्बाहुर्महातेजाः कवचेनामिसंतृतः।
कर्तव्या राना चास्य पानीयाद्भेति संज्ञिताः ॥
१. बृहृसंहितायां सूर्यस्त्र उदीच्यवेषकथनात् अत्रापि 'उदाच्यवेष' इति स्यात् ।

प्रतिमालक्ष्णणानि ।
रइमयस्तस्य कर्तन्या वामदक्षिणहस्तयोः ।
ऊर्ष्चे स्नग्दामसंस्थाना सर्वपुषपचिता शुभा ॥ स्वरूपरूपस्स्चकारो दण्ड: कार्योडसय वामतः।

दक्षिणे पिझ्झेे भागे कर्तन्गश्वातिपिङ्ञल: ।।
आपीच्यवेपौ कर्तठ्यौ तावुभावपि यादच !
तयोर्मूर्जि च विन्यस्तौ करै। कार्यौं त्रिभावसोः ॥
लेखर्नीपत्नके कार्ये पिङ्ञश्रातिपिङ्ञल ।
चर्मझूलधरो देवस्तथा यत्नाद्विधीयते॥
सिंहो ध्गजश्च कर्तन्यस्तथा सूर्यस्य वामतः।
चंधारश्वास्य कर्तव्यास्तनयास्तस्य पार्श्वयोः ॥
रेबन्तश्व यमश्वैत्र मनुद्वितयमेव च ।
म्रहराजो रविः कार्यो ग्रैहैव्व परिवारितः ॥
राज्ञी सवर्णा छाया च तथा देवी सुवर्चसा।
चतस्नश्चास्य कर्तन्या: पस्न्यश्च परिपार्श्वयो: ॥
एकचक्रे च सत्ताश्वे पडश्रे वा रथोत्तरे ।
उपविष्टस्तु कर्तव्यो देवो ह्यरुणसारथिः ॥
(मंस्सपुराणे II)
१. ' पिऊलो' इति भवितब्यम् । २. 'उदीच्यवेषौ' इति भवितव्यम्।

प्रतिमालक्षणानि ।
पभ्सासनः प्मकरः पय्मगर्भदल्युति:। सप्ताश्वरधसंस्थश्व द्विभुजश्च सदागतिः ॥
(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)
एकचक्रससत्ताश्वससारथिमहारथम्।
कृत्वा तु स्थापयेस्सूर्य पुरुषाक्तितिरूपिणम्।।
तदर्ध वामत३झयमं नारीरूपसमन्चितम्।
कृत्वा तु स्थापयेस्सम्यक्सर्वाभरणभूपितम् ।।
आकुल्धितसुकेशास्तु प्रभामण्डलसंयुतम्।
मकुटं वा विधातव्यमन्यस्सर्व सुमण्डलम् ॥
हस्तद्नयलस्पम्मं कश्बुकाश्चितिविश्रहम् ।
एकवस्त्रं द्विदोर्दण्डं सक्न्धे सक्तकराम्बुजम् ॥
रधोपेतं विना वाथ केवलं पझंस्धितम्।
पादौ सखेटकौ₹ तस्य स्थिरं प尹्मासने स्थितम् ॥
जातिहिद्नुल्यवर्णस्था (?) संस्थाप्या₹ सूर्यमणडलत् ।
वैर्कर्तनो विवस्चांश्व मार्ताण्डो भाईकरो रविः ॥
लोकप्रकाशकस्थैव लोकसाक्षी त्रिविक्रम:।
आदितश्च तथा सूर्य: अंशुमांश्च दिवाकरः॥
१. '‘कुकेशां त्वि’ ति भवितव्यम् । २. ‘सकटका’ विति भवितव्यम् । ३. ‘संस्धाप्य’ मिति भवितव्यम्।

प्रतिमालक्ष्णानि ।
पते वै द्वादशादिल्या एवमाकृतिरुच्यते।
द्विभुजाश्र्व द्विनेत्राश्र पद्सस्थाः पम्महस्तकाः ॥
रक्ताम्बरसुवर्णांच्च प्रभामण्डलमण्डिताः ।
उपवीतसमायुक्तास्सर्वाभरणभूपितःः ॥
आदिल्याकृतिरवं तु चन्द्राकृतिरथोच्यते।
(ूर्वकारणागमे त्र्योदशपटले ॥)
सर्वलक्षणसंयुक्तं सर्वाभरणभूषितम् ।
द्विभुजं चैकवक्त्र च श्वेतपङ्जजधुकरम्॥
वर्तुलं तेजसो बिम्बं, मध्यस्थं रक्तवाससम्।
आदिलस्यस्य विदंद रूपं कुर्यात्पाप्रणाइनम् ॥
(रूपमणडने ॥)
ससताश्चे सैकचके रथे सूर्यो द्विपद्मधृक् ।
मषीभाजनलेखन्यौ बिम्र:क्कुण्डी१ तु दक्षिणे ॥
वामे तु पिद्ग़लो द्वारि दण्डभृत्स रवेर्गणः।
वालु्यजनधारिण्यौ पार्ब्वे राज़ी च निष्पभा२ ॥
अथवाश्वसमारूढ: कार्य एकस्तु भास्करः।

वरुणस्सूर्यनामा च सहम्रांगुस्तथा परः ॥
१. मत्स्यपुराणवचनानुसारेण 'दण्ड' इति वा रूपमण्डनानुरोधेन 'दण्डी' ति वा भवितव्यमू । २. 'निक्षुभे 'ति स्यात् ।

प्रतिमालक्षणानि ।
धाता तपनसंज्ञश्य सविताथ गभस्तिमान् । रविश्चैवाथ पर्जन्यस्वष्टा मित्रोडथ विष्णुकः ।।

मेषादिराशिसंस्थाश्व मार्गादिकार्तिकान्तगा: ।
कृष्णो रक्तो मनाग्रक्तः पीतः पाण्डुरकस्सितः ॥
कपिल: पीतवर्णश्र श्रुकाभो धवलस्तथा ।
धूम्रो नीलः क्रमाद्वर्णाइराक्त्तय: केसराम्रगा: ॥
इडा सुषुम्ना विश्वार्चिरिन्दुसंज्ञा प्रमर्दिनी।
प्रहर्षणी महाकाली कपिला च प्रबोधनी ।।
नीलाम्बरा घनान्ता च अमृताख्या च शक्तयः।
(अग्रिपु० ५? अ० ।।)
आदित्यपरिवारा: ।
श्वेतस्सोम: कुजो रक्तो बुधः पींतो गुरुस्तथा।
शुक्रइइवेतइशनि: कृष्णो राहुर्दूम्नास्तु केतवः ॥
पक्महस्तो भवेस्सोम: कुजे दण्ड: कमण्डलुः।
योगासनो बुधो देवो गुरौ चाक्षकमण्डस्ञ ।।
अक्षः कमण्डलुर⿰ुरुके शानौ दण्डकमण्डूू।
अर्धकायस्थितो राहुः केतुः करपुटाक्टतिः ॥
सत्ताश्वरथ आदिल्यश्वन्द्रो दशाहयस्थित: ।
मङ़ल्डो मेषमारूढो बुधस्सर्पासनस्थित: ॥

प्रतिमालक्षणननि ।
हंसारूढं गुरुं विद्याद्रेकारूबं च भार्गबम् ।
शानिं महिपमारूढं राहुं कुण्डस्य मध्यगम् ॥
सर्षपुच्छाक्रतिं केतुं शनिं दंष्र्रकरालितम्।
ग्रहाः किरीटिनः कार्या रतनकुण्डल्रोभिताः ॥
सूर्यस्यायतने सथाप्या वह्बिकोणादितः कमात् ।
कुजो जीवस्तमझशुक्तः केतवो ज्ञझानिझशरी ॥
(रूपमण्डने II)
तेजश्वण्डो महाव₹ो द्विभुजः पम्मखज्मभृत्।
कुण्डिकाजप्यमाल्डीन्दु: कुजइराक्यक्षमालिकः ॥
बुधभ्घापाक्षपाणिस्स्याज्जीव: कुण्ड्यक्षमालिकः।
शुकः कुण्ड्यक्षमाल्डी स्याक्किङ्फिणीसूत्रवाञ्छनिः ॥
अर्धचन्द्रधरो राहु: केतु: खड्जी च दीपभृत्। (अग्निपु० ५? अ० II)

सोमः 1
सोमस्सिंहासनासीन: कुन्दशाङ्बसममयुतिः ।
प्रभामण्डलसंयुक्तो द्विभुजस्सौम्यवक्तक: ॥।
आसीनो बा स्थितो वापि कुमुदोज्वलकं करः।
हेमयज्ञोपबीताइ्रस्सर्वाभरणभूषितः ।।

प्रतिमालक्षणानि ।
गुक्त्वस्त्रधरशान्तस्सर्वपुण्यैर ल़्क़तः। सोम एवं समाख्यात：क्षेत्रपालस्तथोच्यते ॥
（अंगुमद््रेदागमे एकोनपझ्वाशपटले 11）
चन्द्रश्चित्रे विधातव्यझ्习ेताम्बरसमावृतः। दशश्वेताश्वसंयुक्तमारूढं स्यन्दनं गुभम् ॥ द्विभुजं दक्षिणे पाणौ गदां बिभ्रत्वृथूदरीम् । वामस्तु वरदो हस्तझराइाङस्य निरुच्यते ॥ （शिल्परत्ने पश्वविशाध्याये ॥）

चन्द्र३ఖेतेतपु：कार्य३习ेताम्बरधर：प्रभु：। चतुर्बाहुर्महातेजास्सर्वाभरणभूषितः ॥

कुमुदौ च सितौ कार्यौं तस्य देवस्य हस्तयो：। कान्तिर्मूर्तिमती कार्या तस्य पार्श्वे तु दक्षिणे ।। वामे शोमा तथा कार्या रूपेणाप्रतिमा भुवि । चिह्हं तथास्य सिंहाइं बामपार्व्वेऽर्कवद्ववेत् ॥ दशाश्वे च रथे कार्यो द्विचक्के वरसारथौ।

श्वेत及३ेताम्बरधरझखेता｜्वझखेतभूपणः।
गदापाणिर्द्विबाहुश्च कर्तन्यो चरदइशारी ॥
（विण्णुधर्मोत्तंर 11）

प्रतिमालक्षणानि ।
चित्रसिंहासनासीनः कुन्दस्फटिकसन्निभः। पभामण्डलसंयुक्तो द्विबाहुश्व द्यिनेत्रकः ॥

आसीनो वा सितो वापि कुमुद्रज्नलक्करः।
तस्य दक्षिणभागे तु रोहिणी द्विभुजाच्चिता ॥
सस्याद्धुरनिभाक्ना स्याद्राजीबसमलोचना।
चन्द्राक्टतिस्समाख्याता ₹कन्दस्याकृतिरुच्यते ॥
(पूर्वकारणागमे त्रयोदशपटले ॥)
भौमः।
धरापुत्रस्य बक्ष्यामि लक्षणं चित्रकर्मणि ।
चतुर्भुजो मेषगमश्चा⿸्न्नारकसमघुतिः ॥
दक्षिणं तद्ररं हसतं बरदं परिकल्पयेत् ।
ऊर्ज्ध शाक्तिसमायुक्तं वामौ शुर्तागदाधरौ ।।
(शिल्परल्ने पश्चविंशाध्याये ॥)
मौमोडग्रितुल्यः कर्तव्यस्वष्वाल्वे काझ्खने रशे।
(मस्स्यपुराणे ॥)
रक्तमाल्याम्बरधरश्नक्तिशूल्डगदाधरः।
चतुर्भुजो मेषगमो बरदस्स्याद्ररासुतः ॥
(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

## बुधः ।

सिंहाखूं संप्रवक्ष्ये कर्णिकारसमप्रभम् । पीतमाल्याम्बरधरं स्वर्णभूषाविभूषितम् ॥ वरदं खज़संयुक्तं खेटकेन समन्वितम् । गदया च समायुक्तं बिभ्राणं दोश्थतुष्यय् ॥

एवं लिखेचन्द्रसूनुं बुधं ग्रहपतिं ञुरुभम्। (शिल्परने पश््वनिंशाध्याये ॥)

विण्णुतुल्यो बुधः कार्यो मौमतुल्ये तथा रथे।
(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)
देवगुरूतुक्रौ।
ततो देवगुरुर्लेख्य२श्रुक्ष भृगुनन्दनः ।
चतुर्मिर्बाहुमिर्युक्तस्चित्रकर्मविशारदै: ॥
वरदौ साक्षसूलौ च कमण्डलुधरौ तथा।
दण्डिनौ च तथा बाहौ विभ्राणौ [परि*]कल्पयेत् ॥
(शिल्परने पश्चविंशाध्याये ॥)
तम्तजाम्बूनदाकारो द्विभुजश्च बृहस्पतिः।
पुस्तकं चाक्षमालां च करयोस्तस्य कारयेत् ॥
सर्वाभरणयुत्तश्च तथा पीताम्बरो गुरु:।
अष्टाश्वे काश्थने दिग्ये रधे दृष्टिमनोरमे ॥

प्रतिमालक्षणानि ।
शुख₹इवेतवपु: कार्य₹इवेताम्बरधरस्तथा ।
द्वौ करौ कधितौ तस्य निधिपुस्त कसंयुतौ ।।
दरशाग्वे वा रथे कार्यो राजते भृगुनन्द्नः ।
(विष्णुधर्मोचच्तरे 11)
शनैस्वरः।
शानैश्वर: कृष्णवर्वो द्विभुजास्सितवाससा। करण्डमकुटोपेतस्सर्वाभरणभूषणः ॥

दण्डं दक्षिणहस्ते तु वरदं वाममुच्यते।
स्थानकं पद्मपीठे तु गुुक्क्वत्त्रधररगुचिः ॥
ईषप्पद्ञुरिव स्थाने ईघदृख्वतनुस्स्टृतः।
(अंशुमद्⿹्रेदागमे एकोनपश्वाशपटले।)
कृष्णवासास्तथा कृष्णाझशनिः कार्योडसिताननः।
द्ण्डाक्षमालासंयुक्तः करद्वितयभूपणः॥
कार्ण्णायसे रथे कार्यस्तथैवाष्टतुरद्नमे।
(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

## राहुः ।

सिंहासनगतं राहुं करालवदनं लिखेत् ।
बरदं खससंयुक्तं खेटशूलधरं कमात् ॥
(शिल्पररने पश्थविंशाध्याये ।।)

## प्रतिमालक्षणानि ।

रौप्ये रथे तथाष्टाक्वे राहु: कार्यो विचक्षणैः। कम्बलं पुस्तक कार्यं भुजैनैकेन संयुतम् ॥ करमेकं तु कुर्याच श़स्यरून्यं१ तु दक्षिणम्। (विष्णुधर्मोत्तरे 11)

## केतव:।

धूम्रा द्विबाहवस्सर्वे वरदाश्र गदाधराः।
गृध्रपृष्टसमारूढा लेखनीयास्तु केतवः॥
गृध्राः किरीटिनः कार्या नवतालप्रमाणकाः।
रक्तकुण्डलकेयूरहाराभरणभूषिताः॥
(शिल्परने पश्वविंशाध्याये ॥)
भौमबच्च तथा रूपं केतो: कार्य विजानता। केवलं चास्य कर्तव्या दश राजंसुररङ्गमाः॥
(विश्वकर्मशार्त्र ॥)
आदिल्यप्रतीहाराः।
तर्जन्यंशुताम्रचूडदण्ड़र्दण्डी तु वामत:।
तर्जनीशत्तिकिरणदण्डैस्स्यात्पिद्भल: परः ॥
द्वे तर्जन्यौ वज्रदण्डावानन्दो वामगो दधत्।
तर्जनीदण्डापसन्ये विचित्रो दक्षिणे स्थित: ॥
9. ' शस्त्रशून्य' मिति स्यात्।

द्वे तर्जन्यौ पद्मदण्डौ चित्रो धत्ते स वामतः। तर्जनीदण्डापसण्ये विचित्रो दक्षिणे स्थितः ॥ तर्जन्यौ किरणं दण्डं किरणाक्षस्तु धारयेत्। तर्जनीदण्डापसव्ये प्रतीहारस्सुलोचनः ॥ चतुर्द्वारेषु संस्थाय्या दिशास्वेते प्रदक्षिणम् । (रूपमण्डने ॥)

भूयस्तव प्रवक्ष्यामि दण्डनायकपिद्ग्लौ। राइस्तौषादयश्वान्ये दिग्देवा दिण्डिना सह ॥ मया सह समागम्य पुरा देवैर्विचारितम् । एष कारुणिकस्सूर्यो युद्ध्यते दानवैैससह ॥ ते तु लब्धवरा भूत्वा अमाल्याद्या ह्यमीक्ष्णरा: । आदिय्यं मन्यमानास्ते तपन्तं हन्तुमुद्यताः ॥।

त₹मात्तेषां विघातार्थ प्रवराश्च भवामहे । अई्माभि: प्रतिरुद्धास्ते न दक्ष्ष्यन्ति दिवाकरम् ॥ संमत्यैवं ततस्सकन्दो वामपार्श्वे रवेस्थिथत:। दण्डनायकसंज्तु सर्वल्लेकस्य स प्रभुः ॥

उक्तश्व स तदार्केण ंवं प्रजादण्डनायक:।
दण्डनीतिकरो यर्मात्तस्माच्वं दण्डनायकः ॥
लिखते यः प्रजानां च सुकृतं यच दुष्टृतम् ।
अग्रिर्दक्षिणपार्श्वे तु पिङ्झुत्वात्स पिङ्ञलः ॥

## प्रतिमालक्षणानि ।

अश्विनौ वापि सूर्पस्य पार्श्वयोरुभयोस्त्थितौ। अश्वरूपात्समुपन्नौ तेन तावश्विनौ सुरौ।। द्वारपालौ स्मृतौ तस्य राज़ श्रेष्ठौ१ महाबहौ। कार्तिकेयस्स्मृतो राइः श्रेश्रश्चापिर हरस्स्मृतः ॥ राजृदीतौ स्पृतो धातुर्नकारस्तस्य प्रल्ययः। सुरसेनापतित्वेन स यस्माद्दीध्येते सदा ॥ तर्मात्स कार्तिकेयस्तु नाम्ना राइ इति स्मृत:। सुगतौ च स्मृतो धात्तुर्यस्य स प्रल्ययस्स्मृतः ॥ गच्छतीति रह ३स्तस्माप्पर्यायास्स्रौष उच्यते। प्रथमं यद्रवेढ्दारं धर्मार्थाभ्यां समाश्रितम् ॥ तन्तैतौ संस्थितौ देबौ लोकपूज्यौ द्विजोत्तमाः ! । द्वितीयायां तु कक्ष्यायामप्रषृष्टौ व्यवस्धितौ ॥ पक्षिप्रेताधिपौ नाम्ना स्तृतौ कल्माषपक्षिणौ। वर्णस्य शाबऊर्वाच यम: कल्माष उच्यते ।। पक्षावस्सेति यः पक्षी गरुड: परिकीर्तितः।

स्थितो दक्षिणतस्तस्य दण्डहस्तसमन्वितः॥
१. उपरितननिर्वचनानुसारेण 'राइलौपा'विति भवितव्यम्। २. ‘सौषश्बार्प’’ति भवितव्यम्। ३. ‘हरस्समृत' इति पूर्रवचनानुसारेण ‘हर’ इति भवितव्यम् ।

उत्तरेण स्थितोऽर्कस्य कुबेरश्व विनायकः।
कुबेरो धनदो ज्ञेयो हस्तिरूपो विनायक:॥
कुस्सया कुप्यता शत्तं कुरारीरमजायत।
कुबेरः कुशरीरार्वास्स नाम्ना धनदस्स्मृतः ॥
नायकस्सर्वसत्वानां तेन नायक उच्यते ।
विविधं नयते यस्मांस्स तु तस्माद्दिनायकः॥
रेवतश्चैव दिण्डिश्च तौ रवे: पूर्वतस्स्थितौ।
ततो दिण्डिस्स्तृता रूद्रो रेवतस्तनयो रवेः ॥
प्लुतं गच्छ़्यसौ यस्मान्सर्वल्रोकनमस्कृतः।
रेवृप्वगतौ धातूरेवतस्तेन स स्मृतः ॥
डिद्गुतावस्य वै धातोर्दिणिड्डशब्दो निपाल्यते।
डयतेऽसौ सदा दिण्डी तेन दिण्डी प्रकीर्तितः॥
इत्येते प्रवरा: प्रोक्ता धात्वर्था नैगमैरश्रुभैः।
एषां संक्षेपतो भूयस्सङ्स्यां वो निगदामि वै॥
अश्विनौ तौ ततो जेयौ दण्डनायकापिद्गलै।
तौं सूर्यद्वारपौ जेयौ राइस्सौषौ ततस्स्टृतौ ॥
रेवतश्चैव दिण्डिश्च इल्येते प्रवरा मया।
अष्टादश समाख्यातास्संक्षेपात्सड्ख्यया मया।।
(भविष्पपुराणे त्रा० प० १२8 अ० ॥)

देव्यः ।

## देवेक्य 1

## देवी।

देव्यास्संस्थापनं वक्ष्ये तह్क्ष्कणपुरुषस्सरम्। शिलादिद्रव्यमापाद्य तै: कुर्याव्पतिमां ततः ॥ चतुर्भुजा त्रिनेत्रा च सुप्रसन्नैकवक्तका।
दुकूल्यसना देवी करणडमकुटान्विता।। वरदाभयसंयुक्ता पाशाह्कुझकरान्विता। द्विभुजा वा द्विनेता वा प्रल्वम्वितकरान्विता।। पद्महस्तातिशान्ता च सा देवी कनकप्रभा। ग्रुकोपपलकरा वापि शूलपाइशकरापि वा। यथेष्टास्त्रापि वा शाद्यूचकहसता तु बड्भुजा । दंघ्ट्राकरालबदना पश्घास्या दशदोर्युता।।

देवोक्तास्त्लासना वापि देवालिद्भुनतत्परा।
देवोरसंस्थिता वापि स्थानकासनसंयुता ॥

प्रतिमालक्षणानि ।
प्रलम्बवामपादा वा लम्बितापरपादका ।
देवेन सहिता वापि केवला वा प्रकीर्तिता ।।
इयामा श्वेताथवा रक्ता साधकेच्छानुरूपतः।
ॠउ्वाकारयुता वापि द्विभझ़्भिसहिताथवा ॥
एवं देवी प्रकर्तण्या तस्यास्संज्ञा द्विधा मता।
मनोन्मनीति गौरीति लक्ष्यमेदें नु नानयो:॥
मूर्तिस्सादाशिवी यत्न कल्यते तत्र कल्पिता। तदा मनोन्मनीसंज्ञां लमते विप्रसत्तमाः ! ॥ नृत्तार्र्यादिमेदेषु गौर्याधाख्यां समशनुते । (उत्तरकामिकागमे चतुश्वव्वरिंशत्तमपटले ॥)

द्विभुजां इयामवर्णां तु सर्वाभरणभूषिताम् ।
दक्षिणे चोत्पलं ग्राब्यं वामहत्तं प्रसारयेत् ॥
किरीटंटं वा करण्डाख्यं तुऊुपीनपयोधराम् ।
गौरीरूपमिदं विद्वि विष्णुरूपं तत३शृण्ण ॥
(सुप्रभेदागमे चतुस्तिर्रात्तमपटले ॥)

द्विभुजा च द्विनेत्रा च किंचित्प्रहितानना।
दरण्डमकुटोपेताँ सर्वाभरणभूषिता ॥

प्रतिमालक्षणानि ।
दुकूलबसनोपेता सर्वावयवसुन्दरी।
दक्षिणे कटकं हस्तं वामहस्तं प्रलुम्बितम् ॥
पीनोरुः पीनगण्डा च पीनस्तनसमन्विता ।
द्विबाहुका द्विनेत्रा च रयामाभा कमलेक्षणा ॥
दक्षिणे चोपपलं हस्ते वामहस्तं प्रल्बि्बितम् ।
भवान्याकृतिरेवं स्याद्वागीरयाकृतिरुच्यते ॥ (पूर्वकारणागमे द्वादशपटले ॥)
दुर्गा ।

चतुर्भुजा त्रिनेत्रा च सा स्याच्छयामनिभा वरा ।
सौम्या पीताम्बरेंपेता पीनोरुजघनस्तना ॥
करण्डमकुटेपेता सर्गभरणभूष्तिता।
अभयं दक्षिणं हस्तं कटकं वामहस्तकम् ॥
परहस्ते तु सब्ये तु चक्रं वामे तु ग़्ऩधृक्।
समपादस्थिता चैव पझ्मपीठोपरिस्थिता।।
नागेन्द्रेण स्तनं बध्वा रक्तकभ्जुकधारिणी।
एवं दुर्गा समाख्याता विष्णुलक्षणमुच्यते।। (अंशुमन्भेदागमे एकोनपश्चारापटले ॥)

आदिशक्तेस्समुद्यूता विष्णुप्राणानुजा शुभा।
शाब्लुचक्रधरा देवी धनुस्सायकधारिणी।।

प्रतिमारक्षणानि ।
खड्नखेटकसंयुक्ता शूलपाशसमायुता।
चतुर्भुजां वा कुर्वात सर्वाभरणभूष्पिताम् ॥
इयामवर्णां सुवदनां महिषस्य शिरस्थिताम् ।
सिंहारूढां च वा कुर्यात्पद्मासनसमागताम् ॥ (सुप्रभेदागमे षट्चत्वारिंरात्तमपटले ॥)

शाक्ति बाणं तथा शूलं खड्ञं चकं च दक्षिणे ।
चन्द्रबिम्बमधो वामे खेटमूर्न्चे कपालकम् ॥
शूलं चक्रं च बिभ्राणा सिंहारूढा च दिग्भुजा ।
एषा देवी समुदिष्टा दुर्गा दुर्गापहारिणी ॥
(विष्णुधर्मोत्तरे II)
ललाटलोचनं तस्यास्तिलकं च शिखामणिः।
शाशिखण्डकिरीटं वा मकुंटं सकरण्डकम् ॥
सनक्रकुण्डलं रत्नमण्डनं कर्णमण्डनम् ।
कर्णावतंसकाकर्णचूलिकापालिकान्वितम् ॥।
चतुर्भुजसमायुक्तामष्टाभिर्दोर्भिरन्विताम् ।
शूलं खड्ञं रारं चक्रं दक्षिणेषु करेषु च ।
पाशांखटकराङ्झाश्च शाङ्झुं बामकरेषु च ।
चतुर्भुजे च वामे तु शाख्ञां वरदहस्तकम् ॥

```
प्रतिमालक्षणानि ।
```

चक्रं चाभयहस्तं च दक्षिणे तु समायुता ।
द्विनेत्रा सौम्यवदना महिषस्य शिरस्त्थिता ॥ दुर्गायास्वाकृतिर्तो्यें ब्रह्माण्याकृतिरुच्यते ।
(पूर्वकारणागमे द्वादशपटले II)

दुर्गामूर्तित्र्यम् ।
वरं त्रिशूलं खेटं च पानपात्रं च बिभ्नती ।
नीलकण्ठे तथा नागा१ महालक्ष्म्मीसुखप्रदा ।।
वरं त्रिरूलं पदंम च पानपात्रं करे तथा।
क्षेमङ्करी तदा नाम क्षेमारोग्यप्रदायिनी ॥
कमण्डलुं च खड्ञं च डमरुं पानपात्रकम् ।
हरसिद्दिस्तदा नाम सर्वेषां सिद्दिहेतवे ।।

> (रूपमण्डने ॥)

## रद्रांशदुर्गा।

रत्ताम्बरां ३यामलिनीं द्विनेत्रां किरीटरर्नाङ्कितहेमभूषाम्।
सशूल्खख़ां धृतशाङ्बचन्रां मृगेन्द्रयानां रविचन्द्रभूषाम् ॥
(कारणागमे II)
१. 'नीलकण्ठी तदा नामे’ति र्यात् ।

## प्रतिमालक्षणानि ।

वनदुर्गा।
अरिराढ्हूपाणखेटब।णान्सधनुर्रूलकतर्जनीं दधाना। मम सा महिषोत्तमाझंसंस्था नबदूर्बासदृी श्रियेडसतु दुर्गा ॥
(अम्नाये ॥)
अभिदिदुर्गा ।

विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीपणां कन्याभि: करवालखेटविलससद्द्रस्ताभिरासेविताम् ॥

हसतैस्थक्करासिखेटाविशिखांश्वापाएक्कुरौ तर्जनीं। विम्राणामनलामिकां शाशिधरां दुर्गां त्रिनेतां भजे।।
जयदुर्गा ।

कालां सफारां कटाक्ष्रररिकुलभयदां मौलिबद्देन्दुरेखां शांद्धन चक्रं कृपाणं लिशिखमपि करैरदद्धहन्तीं लिनेत्राम्।

सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्विकामैः ॥

## विन्ध्यवासिनी दुर्गा ।

सौवर्णाम्बुजमध्यगां त्रिनयनां सौदामिनीसन्निभां शब्बं च्कवराभयानि दधतीमिन्दो: कलां बिभ्रतीम्।

प्रैवेयाइ्भदहारकुण्डरुधरामाखण्डल्बाधैस्त्तुतां ध्यायेद्विन्ध्यनिवासिनीं शशिमुखीं पार्श्धस्थपघ्घाननाम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।
सिमारिर्णी दुर्गा।
तर्जनीं त्विशिखं दोर्म्यां धारयन्तीं भयद्करीम् ।
रतां ध्यात्वा रवेर्बिं्बे प्रजपेदयुतं मनुम् ॥ मारयेदचिरादेव रिमून्बन्धुसमन्वितान्। (शारदातिलके ।)

## कात्यायनी।

वक्ष्ये काल्यायनीं देवीं शिवनारायणान्विताम् ।
बाहुमिर्दशभिर्युत्तां जटामकुटमणिडताम् ॥
लोचनत्र्यसंयुक्तामर्बेन्दुकृतशेखराम्।
अतसीपुष्पसंकाशामिन्दीवरदलेक्षणाम् ॥
पीनोन्नतकुच्चाम्भोजां तनुमध्येन शोभिताम् ।
त्रिभद्भिस्थानसंस्थानां महिषासुरुर्दर्दनीम् ॥
त्रिशूलं दक्षिणे खडं शक्तिं चक्रधरं (?.) तथा। अधिज्यं कार्मुकं वामे पाशमझङ्डुराखेटकम्॥॥ घण्टां च परशुं चापि धारयन्तीं समालिखेत्। अधस्तान्महिषं चास्सारिछन्नभीवं समालिखेत् ॥ छिन्नधाने समु:पन्नं खड्जखेटकधारिणम् । दुद्वि शूलेन निर्भिन्नं रुधिरारणविग्रहम् ॥

प्रबद्द्ध नागपाशेन म्रुकुटीभीषणेक्षणम् । नाभेरूध्र्वं विनिष्क्रान्तं दानवं दारुणं लिखेत् ॥

दक्षिणं चरणं देव्यासिंसहहपृष्ठे प्रतिष्ठितम् ।
उत्तुझ्मय्चितं कामं महिषस्योपरिस्थितम् ॥

## (शिल्परत्नसंयोजिते कस्मिंश्चिदून्थे ।1)

कात्यायन्याः प्रवक्ष्यामि रूपं दशभुजं तथा। त्रयाणामपि देवानामनुकारानुकारिणीम् ॥

जढाजूटसमायुक्तामर्धेन्दुकृतरक्ष्षणाम् ।
लोचनत्रयसंयुक्तां पूर्णेन्दुसदहराननाम् ॥
अतसीपुष्पसङ्शाशां सुप्रतिष्टां सुलोचनाम्।
नवयौवनसंपन्नां सर्वाभरणभूषिताम् ॥
सुचारुदर्शनां तद्वत्पीनोन्नतपयोधराम् ।
त्रिभङ्ज़्सिथानसंस्थानां महिषासुरमर्दनीम् ॥।
त्रिशूलं दक्षिणे दध्याख्बड्गं चकं तथैव च।
तीक्ष्णवाणं तथा शाक्कि वामतो घिनिबोधत।।
खेटकं पूर्णपात्रं च पाइामङ्कुइामेव च ।
घण्टां च परशुरं चापि चामरं सन्निवेशायेत् ॥
अधस्तान्महिषं विद्याद्विशिरसकं प्रदर्शयेत् ।
शिरइछेदोन्मवं तद्वद्दानवं खड्भपाणिकम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

> हृदि शूलेन निर्मिन्नं निर्यदन्त्रविभूपणम्। रक्तरक्तीकृतांँ्यं च रक्तविस्तारितेक्षणम् ॥ वेष्टितं नागपाशेन म्रुकुटी|भीषणाननम्। सपाइावामहस्तेन धृतकरों च दुर्गया ॥ वमदूुधिरवक्नं च देव्यास्सिंहं प्रदर्श्शयेत्। (मयदीपिकायाम् ॥)

काल्यायनीं ततो वक्ष्ये दश्रहस्तां महाभुजाम् । तेज:प्रतापदा निल्यं ंृृाणां सुखबोधिनी ॥ त्रिभद्मिस्थानसंस्थाना महिषासुरसूदनी। दक्षे त्रिशूलं खं्नं च चकं बाणं च शक्तिकाम् ॥ खेटक पूर्णचापं च पाशमङ़ुरामेव च। घण्टा च वामतो वूध्यदल्यमूर्धजधृकरी१।। अधस्तान्महिषं तद्वद्विशिरसकं प्रदर्शायेत् । शिरइछेदोद्रवं तद्द्दानवं खड्मपाणिनम्२ ।। हृदि शूळेन निर्भिन्नं निर्यदन्न्रविभूषितम्। रक्तरत्तीकृतांड्ञ च रक्तविष्फारितेक्षणम् ॥
9. 'दध्याद्दैल्यमूर्धजधृकरी' ति स्यातू । २. 'पाणिक' मिति स्यात् ।

## प्रतिमालक्षणानि ।

देव्यास्तु दक्षिणं पादं समं सिंहोपरि स्थितम् । किश्चिदूध्र्ण तथा वाममझ्ञुष्ठं महिषोपरि ॥
(रूपमण्डने ॥)

## चण्टिका ।

निगद्यते ह्यथो चण्डी हेमाभा सा सुरूपिणी।
त्रिनेत्रा यौवनस्था च क्रुद्धा चोर्घ्चस्थिता मता ॥
कृरामध्या विशाल्काक्षी चारुपीनपयोधरा।
एकवक्त्रा तु सुम्यीवा बाहुविंशतिसंयुता।।
शूल्यसिराङ्बचक्राणि बाणशक्तिपवीनपि । अभयं डमरु चैव छत्रिकां दक्षिणे करे ॥

ऊर्ध्चादिक्रमयोगेन बिम्नती सा सदा शुभा ।
नागं पाशं तथा खेटं कुठाराङ्कुजाकार्मुकम् ॥
घण्टाध्धजगदादर्शं मुदरंर बाम एव च। तदधो महिषरिछन्नमूर्धा पतितमस्तक: ॥

शस्त्रोद्यतकरस्तब्धस्तद्रीवासंभवः पुमान् ।
शूलभिन्नो वमद्रक्तो रक्तभ्रूमूर्धजेक्षणः ॥
सिंहेन खाद्यमानश्व पाशबद्धो गले भृराम् ।
याम्याङूश्याऋान्तसिंहा च सव्याङ्ध्व्यालीढगासुरे ।।
चण्डी चोद्यतरास्त्रेयं चाइेषरिपुनाशिनी।
(विष्णुधर्मोत्तरे II)

## प्रतिमालक्षणानि ।

चण्डिका श्वेतवर्णा सा शिवरूपा च सिंहगा१।
जटिला वर्तुलत्र्यक्षा वरदा शूलधधारिणी ॥
कर्त्रिकां विभ्रती दक्षे पाइपात्राभयान्चिता₹।
（नृसिंहम्रासादे ॥）

गोधासनाद्भवेव्नौरी लील्या（？）हंसवाहना ।
सिंहारूढा भवेहुर्गा मातरस्तस्ववाहनाः ॥
चण्डिका क्रूरूपा च पिद्भकेशा कृरोदरी।
रक्ताक्षी भग्ननेत्रा च निर्मांसा विकृतानना॥
व्याघ्वचर्मपरीधाना भुजद्गाभरणान्विता।
कपालमालिनी कृष्णा शावारूढा भयावहा।।
त्रिशूलं खेटकं खं धनुः पाशा⿸\zh14⿰⿺乚一匕⿱㇒日勺心रो शरः।
कुगरो३ दर्पणं घण्टा शाब्लश्वक्कं गदा पविः ॥
दण्डो मुद्रह૪ इल्यैतैर्यथास्थानायुधैर्युता।
बाहुषोडशसंयुक्ता चण्डमुण्डविघातिनी ॥

१．＇स्याच्छवारूढा च बड्भुजे＇ति विष्णुधर्मोत्तरपाठः। २．＇वर्णिकां विभ्रती दक्षे पानपात्राभगान्यतः＇इति विष्णुधर्मोंत्तरपाठः । ३．कुछार इति स्यात् । ४．मुरूर इति स्यात् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

## चण्डिकाप्रतीहारा：।

चण्डिकायाः प्रतीहारान्कथयिष्याम्यनुक्रमात् ।
वेताल：करटश्धैव पिङ्गाक्षो भ्रुकुटिस्तथा।।
धूम्रकः कङ्कदक्चैव रत्ताक्षश्र सुलोचनः।
दंघ्राननविकटास्सास्स्फुरदद्रानोद्बलःः॥
बर्बरां कृष्णदेहाश्च रक्ताश्व सु महाबल्ञः।
तर्जनी चैव खट्बाद्झमूर्थ्न डमरुदण्डकौ ॥
बेताळस्तु समाख्यातोऽपसण्ये करट：पुनः।
अभयं खज़खेटं च दण्डं पिद्भल्बोचनः ॥
वामापसन्ययोगेन भवेद्रुकुटिनामकः।
तर्जनी चज्राह⿸\zh14⿰⿺乚一匕刂灬丶 च च दण्डं घूम्रक ईरितः॥
सव्यापसव्ययोगेदें भवेक्कङ्कदनामकः।
तर्जनी च त्रिशूल्ं च खटूाअ्भं दण्ड एव च ॥
रक्ताक्षो नाममेदेने वामे दक्षे त्रिलोचनः（？）।
दिग्द्वारपक्षयुग्मे च प्रशस्ता विघ्वनाशकाः॥
（रूपमण्डने 11）
नव दुर्गाः ।
नवप्कान्चिते स्थाने पूज्या दुर्गास्वमूर्तितः ！
सदौ मध्ये तथेन्द्रादौ नवतवाक्षैरैः क्रमात् ！！

प्रतिमालक्षणानि ।
अष्टदराभुजैका तु पीनवक्षोरूहोरहहा 9
सर्वालङ्फारसंयुक्ता सर्वसिद्दिप्रदायिनी ।।
मूर्धजं खेटकं घण्टामादर्शं तर्जनीं धनुः।
घ्वजं डमरुकं पारां बिम्नती वामपाणिभि; ॥
शक्तिमुद्नरशूलानि वज्र शाङ्बमथाङ्कुराम्२।
रालाकां मार्गणं चक्रं दधाना दक्षिणै: करैः ॥
जयमिच्छद्भिरियेता: पूजनीया महात्मभि: ।
रोषाष्पोडराहस्ताश्व शलाकां मार्गणं विना३ ॥
रुदचण्डा प्रचण्डा च चण्डोग्रा चण्डनायिका।
चण्डा चण्डवती चैव चण्डरूपातिचण्डिका ॥
नवमी चोग्रचण्डा च मध्यस्था वह्रिसन्निभा ।
रोचनाभारुणा कृष्णा नीला शुक्का च धूम्रिका ॥
पीता च पाण्डुरा ब्ञेया आल्डीढस्था हरिस्थिता ${ }^{\gamma}$ ।
महिषस्था सशस्त्रीका दैत्यमूर्धजमुष्टिका ।। पव्माकृतिरथस्थाव्या इत्युक्तं ₹कन्दयामले । (भविष्यत्पुराणे II)
१. 'वक्षोभुजोरेके’ति कारणागमपाठः। २. 'शब्बमथाम्बुज' मिति कारणागमपाठ:। ३. ' शरंरं डमहकं विने’ति कारणागमपाठः। ४. 'हरिद्दुता' इति कारणागमपाठ:।

## प्रतिमालक्षण।नि ।

## नन्द्रा ।

नन्दा भगवती देरी भारद्वाजाभिनन्दजा ।
वरपाशाङ्ふुशाब्जानि बिभ्रती च चतुर्भुजा ॥ गौरवर्णा गजस्था वा खड़सेटेटवराभया ।

## भद्रकाली ।

अष्टादशभुजा कार्या भद्रकाली मनोहरा।
आलीढखवासनस्था9 च चतुस्सिंहे रथे स्थिता ॥

अक्षमाला त्रिशूलं च खज़ श्वन्द्रश्व यादव२ ! ।
बाणचापे च कर्तबये शङ्ध़पद्मे तथैव च ॥
स्रुक्तुणौ च तथा कार्यौ तथोदककमण्डलू₹। दण्डराक्ती च कर्तव्ये कृष्णाजिनहुताइनौ ॥

हस्तानां भद्रकाल्यास्तु भवेच्छान्तिकरः करः४।
एकभ्वैव महाभाग ! रत्नपात्रधरो भवेत् ॥
(विष्णुधर्मोत्तरे II)
१. ' आलीढस्थानसंस्थाने’ति नृसिंहप्रासादपाठः। ३. 'खंज चर्म च सर्वदे 'ति नृसिंहग्रासादपाठः । ३. तथा दिक्यकमण्डलु ' रिति नृसिंहप्रासादपाठः। ૪. 'भवेचछान्तिकरो ऽवर ' इति तृसिंहुप्रासादपाठ:।

## प्रतिमालक्षणानि ।

## महाकाली ।

खन्गं चक्रगदेषुचापपरिघाञ्छूलं भुखुण्डीं शिर:
शाड्लं संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाद्गभूषावृताम् ।
नीलाइमद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौस्त्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् ॥ (चण्डीकल्पे II)
अष्टबाहुर्महाकाया कालमेघसमप्रभा।
शाळ्बनचक्रगदाकुभ्भमुसलाङ्लुखापाइयुक् ॥
वं्रं करे विभ्रती सा महाकाली मुदेडस्तु न:।
(कारणागमे ।।)
सा भिन्नाअ्जनसङ्ञाशा दंष्ट्रा⿷्कितवरानना । विशाललेचना नारी बभूव तनुमध्यमा ॥ खड़पात्नशिरःखैंटैरलंकृतचतुर्भुजा ।
कबन्धहारं शिरसा बिभ्राणा हि शिरस्स्रजम् ॥
अम्बा ।
अभ्बा कुमुदवर्णाभा पाशाब्जाभीतिपात्रिणी ।
(विष्णुधर्मोत्तरे II)
अम्बिका।
सिंहारूढाम्बिका ड्यक्षा भूषिता दर्पणोद्वहा ।
(वामभुजे दर्पणोद्वहा दक्षिणे वरयुक्ता, यदुक्तम्-

प्रतिमालक्षणानि ।
दक्षिणे तु करे प्रोक्तो वरस्साधारणस्सदा ।)
खन्र खेटधरा द्वाम्यां कर्तव्या च चतुर्भुजा॥ (लक्षणसमुच्चये ॥)
मद्गला ।
सिंहासनस्थिता देवी जटामकुटमण्डिता । शूलाक्षसूत्रधरा च वरदाभयचापधृक् ॥ दर्पणं रारखें च खड़चनन्द्रधरा शिवा। सुरूपा लक्षणोपेता सुस्तनी चारहहासिनी ॥ सर्वाभरणभूषाड्ञी सर्वशोभासमन्विता ।
(देवीपुराणे II)
सर्वमन्नला ।
चतुर्बाहुः प्रकर्तव्या सिंहस्था सर्वमद्झल ।
अक्षसूत्रं कजं दक्षे शूलकुण्डीधरोत्तरे ॥
(विष्णुधर्मोत्तरे II)
हेमाभां करुणाभिपूर्णनयनां माणिक्यभूषोज्वलां
द्वात्रिंशद्दलषोडशाष्टद्ययुक्पक्मस्थितां सुस्मिताम् ।
भक्तानां धनदां वरं च दधतीं वामेन हस्तेन तदक्षेणाभयमतुलज्ञसुफलं श्रीमझ్ఘलां भावये ।।
(शारभतन्त्रे ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

## कालरात्रिः ।

एकबेणी१ जपाकर्णपूरा नग्ना खरस्थिता । लम्बोष्ठी२ कर्णिकाकर्णी तैलाम्यक्तरारीरिणी ॥

बामपादोट्ठसह्ठोहलताकण्टकमूषणा ₹ ।
वर्धन्मूर्धध्यजा कृष्णां कालरात्रिर्भयड़री ॥

ललिता।
शा़्बमुग्धकरादर्शं बिभ्रती वामपार्श्वतः ।
याम्ये फलाअ्जनीहस्ता ललितार्ध्धा सुभूषणा।।
गौरी।
गोरी कुमारिकारूपा ध्यायमाना महेश्रेः।
बरदाभयहस्ता सा द्विभुजा श्रेयसे सदा ।।
अक्षसूत्राभये पम्मं तस्याधश्च कमण्डलु:।
गौर्या मूर्तिश्चतुर्जाहु: कर्तन्या कमलासना।।
(विष्णुधर्मोत्तरे II)




अथ गौर्याः प्रवक्ष्यामि प्रमाणं मूर्तिनिर्णयम् ।
चतुर्भुजा त्रिनेत्रा च सर्वाभरणभूषिता ॥
अक्षसूत्राम्बुजे धत्ते दर्पणं च कमण्डलुम्।
उमानाम्नी भवेन्मूर्तिर्वन्दिता लिदहरोरपि॥
अक्षसूत्रं शिवं देवं गणाए्यक्षं कमण्डलुम्।
पक्षद्वयेऽग्रिकुण्डे च मूर्तिस्सा पार्वती स्पृता ॥
अक्षसूत्रं तथा पझ्ममयं चं वरं तथा।
गोधासनाश्रिता मूर्तिर्गृहे पूज्या श्रिये सदा ॥
कमण्डल्बक्षसूत्रं च बिम्राणा वन्रम दुखुशम्।
गजासनस्धिता रम्भा कर्तव्या सर्वकामदा ॥
शूलाक्षसूतद्रण्डांश्च बिम्राणा श्वेतचामरम् ।
तोतला कधिता चेयं सर्वपापप्रणाशिनी ।।
नागपाशाङ्दुरौ चैवाभयदं वरदं करम् ।
त्रिपुरा नाम संपूं्या बन्दिता त्रिदहैरपि ॥
(रूपमण्डने ॥)
गौर्यायतनम् ।
वामे सिद्वि: श्रिय। (?) याम्ये सावित्री चैव पश्थिमे । पृष्टकर्गद्यये कार्या भगवती सरख्वती ॥

# ईशाने तु गणेशास्सयात्कुमारश्वाग्रिकोणके। मध्ये गौरी प्रतिष्टाव्या सर्वाभरणभूष्विता।। 

## गौर्या अष्टौ द्वारपालिकाः।

अभयाब्कुरापाइदण्डैर्जया चैव तु पूर्वतः। सव्यापसव्ययोगेन विजया नाम सा भवेत् ॥ अभयाम्बुजपाश्र्ड्डैरजिता चापराजिता। अभयवन्राह्लुशदण्डैर्विभक्ता मद्नलापि च ॥ अभयराङ्लपपद्धप्डैर्मोहिनी स्तम्भिनी तथा। जया च विजया चैच अजिता चापराजिता ॥ विभक्ता मझ़्भहा चैव मोहिनी स्तम्भिनी तथा। गौर्या आयतने सृष्टा अष्टौ स्युर्द्रारपालिकाः ॥
(रूपमण्डने ॥)

भूतमाता।
इयामवर्णा विशालाक्षी क्षीरारुणनिभानना। द्विभुजा बिभ्रती लिक्ञां चर्म शास्र्र तु दक्षिणे ॥

सिंहासनोपविष्टेयं मुत्ताभरणमूर्घजा। भूतप्रेतपिशाचाधैस्सेविता तु विशेषतः ॥

प्रतिमालक्ष्षणनि ।
इन्द्रयक्षेश्र गन्धंनैंस्सिद्धविद्याधरादिमिः।
अश्वत्यस्याप्यधो देवी भूतमातेति विश्रुता।।
योगनिद्रा।
निद्रा तु शायनारूढा सुसौम्या मुकुलेक्षणा१।
पानपात्रधरा२ चेयं द्विभुजा परिकीर्तिता ॥
(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)
वामा ।
वृत्तस्था जटिला त्यक्षा वह्रिज्वालासमप्रभा।
कपालाभयहस्तोग्रा वामावामफल्पद्रदा ॥
द्विबाहुरेकवक्तैषा विधातन्या विपश्चिता।

ज्येष्ठा ।
पाटलाभा भवेदृ्टकपालगरधारिणी।
उग्रा महाबला भूलै शतनुत्री शेषपूर्वजा ॥

## रौद्री।

रक्तवस्त्रा तथा रौद्री कपालचमरीकरा।
झोषपूर्वा तु विज्ञेया कृष्णवक्ता सुभीषणा ॥
१. 'कमलेक्षणे ' ति पान्मसंहितापाठः। २. 'पारापात्रधरे ' ति पान्मसंहितापाठः।

प्रतिमालक्ष्षगानि ।

काली।
बनइयामा ततः काली ताम्ररक्तनिभानना । कपालकर्णिकाहस्ता विज्ञेया भयनाशिनी ॥ कलविकर्गिका ।

नीलशुम्ना महादेवी विकर्णी कलपूर्विका । कपालशक्तिहस्तेयं भयहृच शुभप्रदा ॥ बलविकर्णिका ।

अमुर्णर्णा विरालाक्षी कपालं जपमालिकाम् । बिम्राणा रान्तिदा भूल्यै बलूूर्वा चिकर्णिका ॥ बलप्रमथनी ।

ताम्नांनं श्वेतबर्णा स्यादूलप्रमभनी शुमा । कपालपाशिनी चेयं सर्तशततुक्षयक्षरी ॥
सर्वंभूतन्म्नी ।

जापाकुसुम\{र्णाभा दंष्टिणिणी च महोदरी। कमालबज्रिणी भृतद्मंनी सर्चभूर्विका ॥ (मविध्यत्पुराणे II)

प्रतिमालक्षणनि ।
मनेन्मनी।
नीलताम्रारुणा भासा पृथुवक्त्रा मनोन्मनी।
कपालखज़िनी भूलै शत्रूणां भयवर्धनी ॥
(विश्वकर्मझास्त्र 11)
बारुणी चामुण्डा।
लम्बोदरी तु कर्त०्या रक्ताम्बरपयोधरा। शूलहस्त्तों महाभागा भुजप्रहरणा तथा ॥

कार्पासकलुणा(?) देवी बारुणी चातिसुन्दरी।
बृहन्नखा च कर्तव्या बहुबाहुस्तथैव च ॥
चामुण्डा कथिता चैत्र सर्वसत्ववशाङ्ररी ।
(विष्णुधर्मोत्तरे II)

## रक्तचामुण्डा ।

खन्म पानं च मुसलं लाद्भलं च त्रिभर्ति सा।
आख्याता रक्तचामुण्डा देवी योगीश्वरीति च ॥
अनया व्यात्तमखिलं जगत्थथाबर जझ्भम् ।
इमां य: पूजयेद्नक्या स ब्यामोति चराचरम् ।।
अधीते य इसा नित्यं रक्तदन्याबपुस्तकम् (?)।
तं सा गारचेरे देधी पतिं प्रियमिचाईना।!
(रूपमण्डने II)

प्रतिमालक्षणनि।

## रिवदूती।

तथैवर्तमुखी श्रुष्का श्रुष्ककाया विशेषतः।
बहुबाहुयुता देवी भुजगैः परिवेष्टिता ॥ कपालमालिनी भीमा तथा खट्बाद्भधारिणी। शिवदूती तु कर्तन्या शृगाखनदना शुभा ॥ आहीढासनसंस्थाना तथा राजंश्रतुर्भुजा। असृक्वात्वधरा देवी खद्ञशूलधरा तथा ॥ चतुर्थस्तु करस्तस्यास्तथा कार्यस्तु सामिषः। (मस्स्यपुराणे ॥)

बामाधो रूनपानं तदुपरि च गदां खेटपाशौ दधानां दक्षैः पव्भं कुठारं तदुपरि च महाखज़मप्यक्ज़ां च।

मध्याह्हार्कप्रभाभां नवमणिविलसदूपषणामष्टस्ता
दूतीं निय्यां त्रिनेत्रां सुरगणमुनिभिस्स्तूयमानां भजेऽहम् ॥
(श्रीतत्वनिधौ II)
योगेश्वरी ।
दशबाहुस्तिनेत्रा च शब्त्राक्यसिडामरम् ।
त्रिम्रती दक्षिगे हससेत्ता आमे घण्टां च खेटककम् ॥
खटानें च त्रिशूहन न्च देवी योगेर्बरी मता।
(उक्षणसमुजये II)

प्रतिमालक्षणानि ।
भैरी़ी।
एवंरूपा भवेदन्या पाशाहुंशयुतारुणा।
भैरण्यास्या यदीष्टा तु भुजैद्दादशामिर्युता ।।
(विश्वकर्मशांत्रि ॥)
त्रिपुरमैरवी।
उद्यद्रानुसहस्तकान्तिमरुणक्षामां शिरोमालिनीं
रक्तालिम्पपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं बरम्।
हसताबजैैद्दधतीं त्रिनेत्रविल्रसद्वक्चरविन्द्रश्रियं
देवीं बद्रहिमांगुरर्नमकुटां बन्दे डरविन्दस्थिताम् ॥
(शारदातिलके 11)
शिबा।
श्रिवा बृषासना कार्या त्रिनेत्रा घरपाणिका।
डमरूरगधारी च त्रिशूट्यमयदायिका।
कीर्ति:।
सुमध्यां कारयेक्कीर्ति नीलेट्परुन्यन्धिताम् ।
सर्वामरणभूपाईी कलओंत्पखधारिणीम् ॥
मदिरैदनगान्धाद्धयां महार्बमणियूषणाम् ।

प्रतिमालक्ष्णानि ।
सिद्दि:।

# सिद्धिरेदेवी प्रकर्तव्पा सिद्रार्थकवरपदा। सितचन्दनगन्धाद्या सितपङ्कजभूषिता ॥ सितासनस्धिता देवी प्रतिहारोपशोमिता। 

ऋद्धि:।
सुन्दरीं कारयेद्दद्दि पर्यङ्कासनसंस्थिताम् । दर्पणालोकसुरतां तिलकालकभूषिताम् ॥ मालाचामरशोभाङ्यां वेणुर्वीणासदाप्रियाम् ॥

क्षमा
क्षमा तु सुमुखी कार्या योगपड्डोत्तरीयका। पद्मासनक्रताधारा वरदोयदपवाणिका ॥ शूलमेखळसंयुत्ता प्रशान्ता योगसंस्थिता।

दी़ििः ।
तेजोडधिका प्रकर्तव्या दीतिश्वन्द्रासनस्धिता।
रतिः।
कमनीया रतिः कार्या वसन्तोज्जल्रभूषणा। नृल्यमाना झुराभा देनी समस्ताभरणर्युता ॥

> प्रतिमालक्षणानि ।
> वीणावादनशाला च मदकर्पूरचर्चिता। दण्डाक्षसूत्रधरा च व्रतस्था योगसंस्थिता ॥। श्वेता ।

श्षेता पूर्णेन्दुसहशा श्वेतपङ्कजसंस्थिता।
भद्रा ।
भद्रा सुभद्रा कर्तव्या भद्रासनष्यवस्थिता।
नीलोत्पलफलहस्ता शूलसूत्राक्षधारिणी ।।

जयाविजये ।
जयां च विजयां कुर्याच्छूलपद्मक्षधारिर्णाम् ।
वरोद्यतां च सिंहस्थां सर्वकर्मप्रसाधनीम् ॥

काली ।
काली करालरूपा च चण्डपाशोद्यता भवेत् ।
घण्टाकर्णी ।
घण्टाकर्णी प्रकर्तव्या घण्टात्रिशूलधारिणी।
जयन्ती।
जयन्ती सुन्दरी कार्या कुन्तशूलासिधारिणी।
खेटकव्यग्रहस्ता च पूजनीया शुभान्वितै: ।।

प्रतिमारक्षणानि ।
दिति: ।
दितिैैैैयनुता देवी सदा पूज्या महामुने ! ।
दण्डासनस्थिता भद्रा सर्वाभरणभूषिता ॥
फलनीलोत्पलकरा चोस्सङ्भशिश्रुभूषिता।

अरुन्धती ।
अक्रोधारुन्धती देवी सितवस्रा व्रतस्थिता । पत्रपुष्पोदककरा चन्दनेन सुचर्चिता ॥

अपराजिता ।
अपराजिता च कर्तव्या सिंहारूढा महाबला ।
पिनाकेषुकरा चैव खड़झेटटकधारिणी।।
त्रिनेत्रेन्दुजटाभारा कृतवासुकिकङ्\%णा ।
(देवीपुराणे II)

नीलोत्पलनिभां देवीं निद्रामुद्रितलोचनाम्। नीलकुज्चितकेशाग्रां निम्ननाभीवलित्र्याम् ॥

वराभयकराम्भोजां प्रणतार्तिविनाशिनीम् ।
पीताम्बरवरों तां भूषणस्नग्विभूषिताम् ।।

## प्रतिमालक्षणानि ।

वरशक्स्याक्टरिं सौम्यां परसैन्यप्रभअन्जनम् ।
शाङ्ब़चक्ऋगदार्भतिरम्यहस्तां त्रिलोचनाम् ॥
सर्वकामप्रदां देवां ध्यायेत्तामपराजिताम् ।
(नारदसंहितायाम् II)

## सुरभिः ।

सुरभिर्गोमुखी देवी सुरूपा सर्वभूपणा ।
घासमुष्टि तथा कुण्डीं बिभ्राणा भूतिपुष्टिदा ॥
(विष्णुधर्मोत्तरे II)

## कृष्णा।

अक्षसूतं च कुण्डीं च हृदयाग्रे पुटाइलिम् ।
पग्वाग्निकुण्डमध्यस्थां कृष्णां तामनुधारयेत् ॥
(मार्कण्डेयपुराणे ॥)
इन्द्राक्षी ।
इन्दाक्षीं द्विभुजां देवीं पतित्त्र्रद्वयान्विताम् ।
वामहस्ते वज्चधरां दक्षिणेन वरप्रदाम् ॥
इन्द्राक्षीं सहयुवत्तीं नानालङ़ारभूषिताम् ।
प्रसन्नवदनाम्भोजामप्सरोगणसोविताम् ।
(इन्द्राक्षीकल्पे ।1)

प्रतिमालक्षणानि ।
अन्नपूर्णा ।

चामे माणिक्यपात्रं मधुरसभरितं बिभ्रतीं पाणिपद्मे
दिग्यैरनैः पपूर्णां धृतमणिवल्ये दक्षिणे रत्नदर्वाम्।
रक्ताझीं पीनतुङ्भस्तनभरविलसत्तारहारां त्रिनेत्रां
बन्दे पूर्णेन्दुबिम्बप्रतिनिधिवदनामम्बिकामन्नपूर्णाम् ॥
सिन्दूराभां त्रिनेत्राममृतशाशिकलां खेचरीं रक्तवस्त्रां
पीनोत्तुझ्तस्तनाढ्यामभिनवविलुस्यौवनारम्भरम्याम् ।
नानालङारयुक्त्रi सरसिजनयनामिन्दुसंकान्तमूर्ति
देवीं पाशाङ्कुइशाढ्यामभयवरकरामन्नपूर्णां नमामि ॥

> (कारणागमे ॥)

## तुलसीदेवी ।

ध्यायेच तुल्रसीं देवीं इयामां कमललोचनाम् ।
प्रसन्नां पद्मकल्हारवराभयचतुर्भुजाम् ॥
किरीटहारकेयूरकुण्डलादिविभूष्तिताम् ।
धवलांशुकसंयुक्तां पक्मासननिषेदुषीम् ।।

> (तुलसीमाहार्म्ये II)

# प्रतिमालक्षणानि । <br> अश्वरूूढदेवी । 

अश्वारूढा कराग्रे नवकनकमयीं वेत्र्यष्टिं दधाना
दक्षे वामेऽपि चैंन खलिनतनुलतापाशबद्वा सुसाध्या।
देवी निल्यं प्रसन्ना शशाधरविलसत्केशापाशा त्रिनेत्रा
दद्यादद्यानवद्या सकलसुखकुलग्राप्तिह्हद्यां श्रियं नः ॥

## भुवनेश्वरी।

उद्यद्भास्वत्समाभां विजितनवजपामिन्दुखण्डावनद्धां
ज्योतिर्मालां त्रिनेत्रां विविधमणिलसक्कुण्डलां पद्मसंस्थाम् ।
हारग्रैवेयकाअ्वीमाणिगणवलयैस्संयुतामम्बराढ्या-
माघां पाशाङ्ङुशशाभ्यामभयवरकरां भावयेद्भौवनेशीम् ।
(महालक्ष्मीरत्नकोरो ॥)
बाला।
जपाकुसुमसङ्झारा फुल्डपद्मासनस्थिता ।
अक्षस्तक्पुस्त कामीतिवरहस्ता तु बाल्रिका।।
(त्रिपुरसुन्दरीकल्पे II)
राजमातड़ी ।
रत्नासनां इयामगात्रीं शृष्वतीं शुकजल्पितम् ।
अन्जन्यस्तैकचरणां चरूचन्द्रावतंसकाम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।
वीणामाळ्ठपयन्तीं च तिऊकोद्रासिफालकाम् ।
सौगन्धिक्सक्कलिकाचूट्रिकां रक्तवाससम् ॥
विभूषणौर्भूवितां च मातई्झं प्रणमान्यहम् ।
(राजमातझीकल्पे।)
लक्ष्मी:।
लॅ्६्मी: पझासनासीना द्विभुजा काश्वनप्रभा।
हेमरत्नोज्वलैनअभकुण्डलै: कर्णमाण्डिता ॥
सुयौवना सुरम्याझी कुण्वितभूसमन्विता।
रत्ताक्षी पीनगण्डा च कश्नुकाच्छादितस्तनी ॥
शिरसो मण्डनं शाङ्लचचकर्सीमान्तपङ्\%जम्।
अम्बुजं दक्षिणे हस्ते वामे श्रीफलमिष्यते॥
सुमध्या विपुलश्रोणी शोभनाम्बरवेष्टिता।
मेखल्ञा कटिसूत्रं च सर्वाभरणभूषिता ॥
(अंञुरमक्भेदागमे एकोनपप्वाशपपटले ॥)
श्रियं देववं प्रवक्ष्यामि नबयौँचनशालिनीम्।
सुल्ऐोचनां चारववक्तां गौराइ़ीमरुणाधराम् ॥
सीमन्तं बिबुधीशीवो (?) मणिक्कुणडलधारिणाम्। श्रीफलं दक्षिणे पाणौ चामे पभं तु विश्नर्ताम् ॥

पये पामां समासीनां श्वेतवत्त्रविभूषिताम् ।
कज्ञुकाबद्दगात्रीं च मुन्ताहारविभूविताम् ॥
चामरैवींज्यमानां च योषिद्म्मां पार्श्वयोर्द्ययोः।
समानैस्साप्यमानां च भृद्भारसलिलोल्करैः॥
(शिल्परंनसंयोजिते कस्मिंश्चिद् ग्रन्थे ॥)
हरेस्समीपे कर्तण्या लक्ष्मीस्तु द्विभुजा नृप!। दिव्यरूपाम्बरधरा सर्वाभरणभूपिता।। गौरी श्रुक्काम्बरा देवी रूपेणाप्रतिमा भुवि।

पृथकचतुर्भुजा कार्या देवी सिंहासना झुगा ॥
सिंहासनस्यं कर्त०्यं कमलं चारुकर्णिकमु।
अष्टपन्रं महाभाग! कर्णिकायां तु सा स्थिता॥
विनायकवदासीना देवी कार्या महाभुज।।
बृहन्नलं करे कार्य तस्याश्व कमलं श्रुभम् ॥
दक्षिणे यादश्रेष्ठ! केयूरप्रान्तसंस्थितम् ।
वामेऽमृतघटः कार्यस्तथा राजन् ! मनोहरः ॥
तस्याश्च द्वै। करौ कार्यौ बिल्न्याङ्वनधरौ द्विज ! ।
आवर्जितघटं कार्यं तत्पृष्ठ कुअंरद्दयम् ॥
देव्याश्च मर्तके पझं तथा कार्य मनेहरम्।
(हेमाद्रिश्रतखण्डे विण्णुध० II)

प्रतिमालक्षणानि ।
पद्मपत्रासनासीना पद्माभा पद्महात्तिनी ।
हेमरत्नोज्वलं नक्रकुण्डलं कर्णमण्डनम् ॥
चन्द्रबिम्बामलमुखी कर्णपूर्णायतेक्षणी ।
सुयौवना सुरम्याङ्भी कुण्चितभ्रूसविभ्रमा।।
रक्तोष्टी पीनगण्डा च कश्युकाच्छादितस्तनी।
शिरसो मण्डनं शा्न्नचकसीमान्तपङ्कंजम् ॥
नागहस्तसमौ बाहू केयूरकटकोज्वलौ।
पङ्कंज श्रीफलं चैच वामके दक्षिणेऽपि च ॥
शोभनाम्ब्रसंपना श्रोणी च विपुला मता ।
मेखल्रकटिसूत्राङ़ा लक्ष्मीर्ल्क्ष्मीविवर्धनी ॥
(पूर्वकारणागमे द्वादशपटले II)

अष्टपत्राम्बुजस्योर्घ्चे लक्ष्मीर्सिसहासने गुगे ।
विनायकवदासीना सर्वाभरणभूविता ॥
ऊर्ध्र हस्तौ प्रकर्तव्यौ देव्या: पङ्कजधारिणौ।
वामेऽमृतघटं धत्ते दक्षिणे मातुलिङ्भकम् ॥
(रूपमण्डने ।1)

प्रतिमालक्षणानि ।
शीः
पद्मस्था पझ्महत्ता च गजेस्क्षित्तघटपूताता ।
श्री: पझ्ममालिनी चैन कालिकाक्टतिरेव च ।।
(हेमाद्विव्रतखण्डे विБणुध० ॥)
महालक्ष्मी: ।
कोल्छापुंर विनान्यत्न महालक्ष्मीर्यदोच्यते ।
लक्ष्मीक्त्सा तदा कार्या रूपाभरणभूषिता।।
दक्षिणाधःकरे पात्रमूर्ब्ने कौमोदर्कीं ततः।
वामोर्ध्चे खेटकं धत्ते श्रीफलं तदधःकरे ।।
बिम्रती मस्तके लिड्ं पूजनीया विभूतये ।
(विश्वकर्मशास्त्रे ॥)
अक्षस्त्रपरशुं गदेजुकुलिखां पझ्मं धनु: कुणिडकां
दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम्।
शूलं पाइसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रवालग्रभां
सेवे सैरिभमर्द्नीमिहमहालक्ष्ष्मीं सरोजस्थिताम् ॥
(चण्डीकल्पे ॥)
सरख्वती ।
सरखत्री चतुर्हसता श्वेतपभासनान्विता ।
जटामकुटसंयुक्ता शुक्तुवर्णा सिताम्बरा ॥

प्रतिमालक्षणानि ।
यज्ञोपवीतसंयुक्ता रतनकुण्डलमण्डिता।
व्याख्यानं चाक्षसूत्रं च दक्षिणे तु करद्वये ।।
पुस्तकं पुण्डरीकं च9 त्रिनेत्रा चारुरूपिणी। ऋज्वागता कृतास्सर्वे? मुनिभिस्सेविता बरा ॥ एवं उक्षणसंयुक्ता वादेवी परिकीर्तिता।

## (अंशुरमद्रेदागमे एकोनपश्बाशपटले 11)

देवी सरखती कार्या सर्वाभरणभूपिता। चतुर्भुजा सा कर्तव्या तयैव च समुत्थिता॥ पुस्तकं चाक्षमाल। च तस्या दक्षिणहस्तयोः। वामयोश्च तथा कार्या वैणनी च कमण्डलुः ॥ समपादप्रतिष्का च कार्याखसौम्यमुखी तथा। (हेमाद्रिश्रतखण्डे विष्णुध० II)

श्वेतपव्भ|सनासीनां श्रुक्तनर्णां चतुर्भुजाम्।
जटामकुटसंयुक्तां मुक्ताकुण्डलमण्डिताम् ॥
१. ‘पुस्तकं कुणिडका चापी’ति पाठान्तरम्। २. ' कुन्यजुस्सामभिदतेने’ति पाठन्तरम्। 'भिदतेने'लंगो गीतेनेति स्गान्,

प्रतिमालक्षणानि ।
यज्ञोपवीतिनीं हारमुक्ताभरणभूषिताम् ।
दुकूलवसनां देवीं नेत्रत्र्यसमन्विताम् ॥ सदशं १ दक्षिणे हस्ते वामहस्ते तु पुस्तकम्। दक्षिणे चाक्षमाल च करकं बामके करे ॥ वागरियाकृतिराख्याता दुर्गायाकृतिरुच्यते । (पूर्वकारणागमे द्वादशपटले II)

जटाजूट्रधरा शुद्धा चन्द्रार्धक्टतरोखरा ।
पुण्डरीकसमासीनां नीलग्रीवा त्रिलोचना ।।
(₹कान्दपुराणे सूतसंहितायाम् ॥)
एकवक्ता चतुर्हस्ता मुकुटेन विराजिता। प्रभामण्डलसंयुक्ता कुण्डलान्वितशेखरा ॥। अक्षाब्जवीणापुस्तकं महाविद्या प्रकीर्तिता। वराक्षाब्जं पुस्तकं च सरख्री शुरावहा ।।
(रूपमण्डने ॥)
भूमि: ।
सस्याङ्कुरनिभा भूमिर्नील्लल्रकसमन्विता ।
करण्डमकुटोपेता सर्वाभरणभूषिता ।।
१. सुद्ण्डमिति श्रीतत्वनिधिपाठः ।

पाताम्बरधरा चैव प्रसन्नवदनान्विता । पद्मं वाव्युत्पलंं वाथ उभयोहस्तयोर्धृतम् ॥ पद्मपीठोपरिष्टात्तु असीना वा स्थितापि वा।
(अंशुमद्भेदागमे एकोनपअ्वाशापटले ॥)

शुक्कूवर्णा मही कार्या दिव्याभरणभूषिता।
चतुर्भुजा सौम्यवपुश्चन्द्रांशुसद्धााग्जरा।।
रत्नपात्रं सस्यपात्ने पात्रमोषधिसंयुतम् ।
पद्यं करे च कर्तव्यं भुबो यादवनन्दन ! ॥
दिग्गजानां चतुर्णां च कार्या पृष्ठगता तथा।
सरौषधियुता देवी शुक्क्वर्णा ततस्स्मृता॥ (विष्णुधर्मोत्तरे ।I)

इयामवर्णनिभा भास्वदाजविसमलोचना।
हेमयज्ञोपवीता च द्विभुजा च द्विनेत्रका ॥
सर्वाभरणसंयुक्ता करण्डमकुटान्घिता ।
रक्ताम्बरधरा चैव दक्षहस्तोप्पलान्चिता।।
धरण्याकृतिरेवं स्याज्ज्येष्ठायाकृतिरुच्यते । (पूर्वकारणागमे द्वादशापटले ॥)

## सप्तमातरः ।

## सप्तमातरः।

सप्रमातर: ।
अधातस्संप्रवश्ष्यामि मात्धणां स्थापनं परम्। नैर्ऋतस्य वधार्थाय शह्सणा चापि निर्मिताः ॥ ब्रह्माणीं ब्रह्मवक्कुर्यन्महेरीमीश्वरोपमाम् । कुमारवच कौमारीं विष्णुवद्वैष्णर्वीं तथा ॥ कोधाननां तु वाराहीं वामनीं तु हल्रायुधाम् । शक्काणीं शाक्रवक्कुर्याचामुण्डीमुग्ररूपिणीम् ॥ सुविकीर्णजटाभारां इयामवर्णं चतुर्भुजाम् । कपालशूलहस्तां च चामुण्डीं कारयेत्त्तः ।। वरदाभयहस्तास्तु तत्तदायुधधारिणः । तत्तद्वर्णसमयुक्ता वाहनध्चजसंयुताः ॥ चतुर्भुजासतु सर्वाश्व नलिनासनसंस्थिताः।

> (सुप्रभेदागमे द्विचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।
अहेशगगुदिण्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तय:।
शरीरेम्यो विनिष्छम्य तद्वूश्चण्डिकां ययुः ॥
यस्य देवस्य यद्रूपं यथाभूपणवाहनम्।
तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान्योदुमामययौ ॥
हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसस्न्रकमणड
आयाता श्रहणः शत्तिर्क्रहाणी साभिधीयते ॥
माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूल्लरधारिणी।
महाहिवऊुया प्रात्ता चन्द्ररेखाविभूषणा ॥
कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवहना।
यो।द्वुमभ्गाययौ दैल्यानम्बिका गुहरूपिणी ॥
तभैच वैष्णवी शक्तिर्गहडोपरि संस्थिता।
शశ्न्वचकगदाशार्द्ऩखज़्नहस्ताम्युपाययौ।।
यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः।
शक्तिस्साव्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रती तनुम् ॥
नारसिंही नृसिंहस्य विम्रती सहचरं बपु:।
प्राप्ता तत्न सटाक्षेपक्षिप्तनक्षतसंहतिः ॥
बज्ञहस्ता तथैचैन्द्री गजराजोपरिस्धिता।
प्राप्ता सहस्ननयना यथा शाक्ततथैच सा ॥

प्रतिमालक्षणानि ।
ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिमि: ।
हन्यन्तामसुराइशीघं मम प्रीत्याह चण्डिकाम् ॥
ततो देवीशरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा ।
चण्डिका शाक्तिरत्युग्रा शिवारातनिनादिनी ॥

> (ड़िति मार्कण्डेयपराणे ॥)

जाही़ी।
चतुर्वअ्ता चतुर्वादूंयुक्ता हेमसन्विभा।
दक्षिणेऽमयशूलं च वरदं चाक्षमालिका॥
रत्तपषासनासीनां हंसवाहनकेतुकाम् ।
जटामुुसंसुक्तां पीताम्बरधरां वराम् ॥
अह्साणीं غोरमाब्यातां अह्सक्ष्नसमाश्रिताम्।
(ं่गुगुप्र्धेदागमे सतचबतारिंगपटले ।)
तत्र घाही चतुर्व्क्ता पड्भुजा हंससंसिधत।।
पिद्नखा भूपणोपेता म्तगचर्मेत्तरीयका ॥
वरं सूत्नं घुवं धत्ते दक्षबाहुत्रे ऋमात्।
वामे तु पुस्तकं कुणडीं विभ्रती चाभयपदा ॥

चतुर्भुजा विशालक्षी तप्तकाश्ख्वनसन्निभा।
वरदाभयहसता च कमण्डल्बक्षमाल्रिका ।।
हंसध्वजा हंसरूढा जटामकुटधारिणी।
रक्तपभासनासीना व्रह्साणी व्रह्सरूपिणी ॥
(पूर्वकारणागमे द्वादशपटले ।)

ब्रहाणी हंसमारूढा साक्षसूत्रकमण्डलुः।
स्रुचं तु पुस्तकं धत्ते ऊर्धहहस्तद्वये डुुभा।।
(रूपमण्डने ॥)
माहेग्रूरी।
चतुर्भुजा त्रिनेता च अतिरक्तसमप्रभा।
शूल्लाभयकरा सव्ये वामे वरदसंयुता ॥
जपमालासमायुक्ता जटामकुटसंयुता।
ईश्वरेणोपमा ह्येषा शिवा माहेश्वरी स्टता ॥
(अंझुमद्भेदागमे सत्तचत्वारिंशपटले
II)

माहेश्वरी बृषारूढा पश्चवक्रा त्रिलोचना।
शुक्नेन्दुभृज्जटाज्ट्रा शुका सर्वसुखप्रदा ॥
प्रतिमालक्षणानि ।
पड्भुजा बरदा दक्षे सूत्रं डमरुं तथा। शूलघण्टाभयं वामे सैब धत्ते महाभुजा ॥

# (विष्णुधर्मोत्तरे II) 

त्रिनेत्रा शुक्कवर्णा च शूलपाणिर्वृषध्वजा। वरदाभयहस्ता च साक्षमालकरान्विता ॥ जटामकुटिनी शम्भोर्भूषणी सा महेश्वरी। (पूर्वकारणागमे द्वादशापटले II)
माहेश्वरी प्रकर्तब्या वृषभासनसंस्थिता । कपालरूल्यखट्वाङ्धवरहस्ता चतुर्भुजा ॥ (रूपमण्डने II) कौमारी।
चतुर्भुजा त्रिंनत्रा च रक्तनस्त्रसमन्चिता।
सर्वामरणसंयुक्ता वाचिकाबद्रमाकुर्टी (?)।।
शाक्तिकुक्कुटहस्ता च वरदाभयपाणिनी।
मयूरध्वजबाही स्यादुदुम्बरदूरमाश्रिता ॥
कौमारी चेति विख्याता सर्चकामफलग्रदा।
(अशुमद्नेदागमे सत्तचत्बरिंशपटले ॥)

प्रतिमालक्षण।नि ।
कौमारी रक्तवर्णा स्यात् षड्बक्त्रा सार्कलोचना ।
रविबाहुर्मयूरस्था बरदा शक्तिधारिणी ॥
पताकां बिभ्रती दण्डं पात्रं बाणं च दक्षिणे ।
बामे चापमथो घण्टां कमलं कुक्कुटं तंधः ॥
परशुं बिभ्न्रती तीक्ष्णं तद्धस्त्वयान्चिता ।

## (विष्णुधर्मोत्तरे 11)

कौमारी चैच कर्तव्या मयूरासनशक्तिभृत्।
त्रिदण्डी कालरूपा च रक्तमाल्या सकुक्कुटा ॥
(देवीपुराणे II)

कुमारसदरा। कन्या चर्णबाहनकेतुमि: ।
वासिकाबद्धमकुटा (?) राक्तिका ङ्रुराधारिणी ।।
रक्तनत्रा महार्नीर्या हारकेयूर्मूपणी ।
बरदाभयहसता च कौमारी कुङ्తुमप्रभा II
(पूर्वकारणागमे द्वादशपटले I)

कुमाररूपा कौमारी मयूरचरवाहना।
रक्तवस्र्धरा तद्धुछ्दूउराक्तिगदाधरा ।।
(रूपमण्डने II)

प्रतिमालक्षणानि ।
वैष्णवी ।
शङ्ञचऋधरा देवी वरदाभयपाणिनी। सुस्तना चारुवदना इयामाभा च सुल्लेचना ।। पीताम्बरधरा देवी किरीटमकुटान्विता । राजवृक्षं समाश्रिस्य गरुडध्चजवाहिनी ॥ वैष्णवी पीठगा देवं (?) विष्णुभूषणभूपिता। (अंझुमझ्ञेदागमे सत्तचत्वारिंशापटले ॥)

वैष्णनी तार्ष्ष्यगा इयामा पड्भुजा वनमालिनी । बरदा गदिनी दक्षे विभ्रती चाम्बुजस्तजम् ॥ शङ्ढ़ुचक्राभयान्वामे सा चेयं विलसद्धुजा । (विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

सुसिद्धा चैष्णीी कार्या शाद्न्नचऋगदाम्बुजा। वनमालाकापीडा पीतवस्ता सुशोमिता ॥
(देर्वपुराणे II)

## पभ्भपत्रविशालाक्षी इयामतर्णा महानला । <br> शह्ऩचक्ऋगदाणक्यधरबाहुचतुष्टयी ।। <br> 

(पूर्नकारणागमे द्वादशपटले II)

# प्रतिमालक्षणार्वि । <br> वैबणीी त्रिष्णुसद्धी गरुडोपरि संस्थिता। <br> चतुर्बाहुश्च वरदा शङ्नुचऋगदाधरा ॥ (रूपमण्डने ॥) <br> <br> वाराही । <br> <br> वाराही । <br> वराहवक्तसहद्रा प्रलयाम्बुदसन्निभा। <br> करण्डमकुटोपेत। विद्रुमाभरणान्विता ॥ <br> हलं च वरदं स०्ये वामे अभयशक्तिके। <br> कल्पद्रुमं समाश्रित्य गजध्चजसवाहिनीम् ॥। <br> बाराही चेति विख्याता नाम्ना सर्वफलप्रदा । 

(अंशुमद्भेदागमे सप्तचत्वारिंरापटले ॥)

कृषणवर्णा तु वाराही सूकरास्या महोदरी।
वरदा दण्डिनी खड्नं विम्नती दक्षिणे सदा ॥
खेटपाशाभयान्वामे सैव चापि लसद्धुजा।
(विष्णुधर्मोत्तरे 11)

कृषणणा पीताम्बरा शार्दी सर्त्रसम्पक्करी नृणाम् ।
पवित्रालझुतोरका पादनुप्रसंयुता।।प्रतिमालक्षणानि ।सब्येऽभयहलं चैव मुसलं वर(द)मन्यके।वराहवकत्री वाराही यमभूषणभूषणी ॥
(पूर्वकारणागमे द्वादशपटले ॥)
वाराहीं तु प्रवक्ष्यामि महिषोपरि संस्थिता ।बराहसद्टरी देवी घण्टाचामरधारिणी ।।गदाचकधरा तद्ववद्दानवेन्द्रविघातिनी ।तोकानां च हितार्थाय सर्वव्याधिविनाशिनी ॥
(रूपमण्डने ॥)
वैवस्वती प्रकर्तव्या दुर्द्ररा महिषोपरि ।
सूकरास्या कपालेऽसृक् पिबन्ती दण्डधारिणी ॥
(देवीपुराणे II)
चामुण्डाचतुर्भुजा त्निनेत्रा च रक्तवर्णोर्ध्वकेशिका।कपालशूलहस्ता च वरदाभयपाणिनी ॥
शिरोमालोपवीता च पद्मपीठोपरि स्थिता ।
ब्याघ्रचर्माम्बरधरा बटवृक्षसमाश्रिता ॥

प्रतिमालक्षणानि ।
चामुण्डीलक्षणं ह्येवमेकबेरे च तत्समम्।
वामपादस्थिता ससर्वास्स०्यपादप्रल्नक्बिताः ॥
(अंशुमद्भेदागमे सत्तचत्वारिंशपटले ॥)
चामुण्डा प्रेतगा रक्ता विकृतास्याहिभूष्रणा । दंष्ट्रोग्रा क्षीणदेहा च गर्ताक्षी भीमरूपिणी ।। दिग्बाहु: क्षामकुक्षिश्व मुसलं कवचं रारमू। अङ्कुरांां त्रिम्रती खनं दक्षिणे त्वथ वामतः ॥ खेंटं पारां धनुर्द्ण्डं कुठारं चेति बिभ्त्रती । (विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

दीर्घजिह्बोर्छ्चकेशा च कृष्णका कृष्णदंश्र्तिका। निर्मांसा व्यावृतमुखी चण्डी खण्डेन्दुमण्डतता॥

काली कपालमाला च रावारूढा कृशोदरी । कौशिकारोहिणी वासौ चामुण्डा गृध्रकेतुका ॥ मांसखण्डसुसंपूर्ण कपालं वामपाणिभाक्। रूलाही दक्षिणे चैव वह्निर्वामकरस्थक: \| ठ्याघचर्माम्बरा काली त्रिनेत्री शाङ्ञึधुण्डली ।
लोकानां मातरस्सत्रमातरः कथिता इमा: ।।
(पूर्वकारणागमे द्वादझापटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि।
इन्द्राणी।
चतुर्भुजा त्रिनेत्रा च रक्तवर्णा किरीटिनी। शक्तिनज्नधरा चैव बरदाभयपाणिनी।। सर्वाभरणसंयुक्ता गजध्वजसवाहिनी। इन्द्राणी चेति विल्याता कल्पद्रुमसमाश्रिता ॥ (अंशुमद्भेदागमे सप्तचत्वारिंरापटले II)

ऐन्द्री सहस्त्रक्सौम्या हेमाभा गजसंस्डिता। वरदा सूत्रिणी वत्रं बिम्नत्यूर्ध्च तु दक्षिणे ॥ चमे तु कलशं१ पात्रं त्वभयं तदधःकरे (विष्णुधर्मोत्तरे II)

एन्द्री सुरवराध्यक्षा गजराजेपरि स्थिता । बस्राह्झुखाधरा देवी हारकेयूरभूप्रिता ।। (देनपपुराणे II)

बन्भहस्ता गजारूढा लोचनद्वयसंयुता। वस्त्रालड्कारसंपना गजेन्द्रध्वजवाहना ॥ वरदाभयशक्त्याप्तबाहुकेन्दु २ प्रकीर्तिता ।

> (पूर्वकारणागमे द्वादशापटले ।।
१. कमलमिति श्रीतत्वनिधिपाठः। २. बाहुकैन्द्रीति स्यान् ।

प्रतिमालक्षणानि ।
इन्द्राणी चेन्द्रसह्टरी वज्रशूलगदाधरा। गजासनगता देवी लोचनैनैबुकिर्वृता।।
(रूपमण्डने II)

वीरभद्रलक्षणम् ।
चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च जटामकुटमण्डितम् ।
सर्वामरणसंयुक्तं श्वेतवर्ण वृषध्वजम् ॥
शूलं चाभयहस्तं च दक्षिणे तु करद्वयम्।
गदावरदहस्तं च वामपार्श्वे करद्वयम् ॥
श्वेतपद्मासनासीनं वटवृक्षसमाश्रितम् ।
वीरभद्रमिति ख्यातं ब्राह्हीरूपं ततः श्रणु ।।
(अंशुमन्भेदागमे सपतचत्वर्रिंशपटले ।।)

वीरेश्वरश्र भगवान्वृषारूढो धनुर्धरः ।
वीणाहस्तत्रिशूला१ च मातॄणामग्रतो भवेत् ॥
मध्ये च मातरः कार्या अन्ते तेषां विनायक:।

> (रूपमण्डने ॥)
१. वीणात्रिशूलहस्तश्वेति स्यात् ।

ज्येष्ठा।

## ज्येष्ठा ।

ज्येप्ठा ।
द्विभुजाख्जनसङ़शा लम्बोष्ठा तुङ़नासिका। लम्बमानस्तना कुक्षौ नीलं बा रक्तवाससी ।। उत्पलं दक्षिणे हस्ते पीठे वामकरस्सिथतः१ । भद्रपीठस्थिता वापि द्विपादं चैव र्लम्बननि२॥ सर्वाभरणसंयुक्ता वाचिकाव्नद्वमाकुटी (?)। काकध्चजसमायुक्ता सालका तिलकान्विता।। तस्या दक्षिणपार्र्वे तु वृषो वै वृषवाहनाई। द्विभुजो दक्षिणे हस्ते दण्डं वामे तु सूत्रकम्»।।

लम्बयेद्दक्षिणं पादं वाममुक्षुटिकासनम्।
श्वेतवर्णमहाकाया सर्वाभरणभूषिता।।
१. 'वामे तु करकं न्यसेदि'ति पाठान्तरम्। २. लन्बितामिति स्यात्। ३. 'गृषाइयं वृषभं तथे' ति सुप्रमेदवचनानुसारेण गृषभानन इति स्यात्। एतदारम्य दुकूलवसनान्वितेल्यन्तानां सरेषेषामपि विशोषणानां बृषान्वयै।िित्यासुक्रिज्तिता विपरिणामस्सर्माचीनः। ४. सूचिशृतिति पाठान्तरम् ।

प्रतिमालक्षणाने ।
किरीटमकुटोपेता दुकूलगसनान्विता।
वृषं वै दक्षिणे ब्वेवं वामे व्वग्निमथोच्यते ॥
सुभ्तना यौवनाङ्भा च सर्वाभरणभूषिता। कृष्णाअ्जननिभा रक्तनत्त्रेणैव तु भूषिता ॥ करण्डमकुटा द्वाघक्षी वामप........न्विता । सब्येनोक्कुटिकासीना हस्तादुत्पलधारिणी१।।
(अंझुमन्भेदागमे एकोनपश्चाशापटले ॥)
अथातस्संप्रवक्ष्यामि ज्येष्ठायास्स्थापनं परम् ।
आदिशाक्तेससमुत्पन्ना पश्वादुदधिसंभवा ।।
उदधौ मथ्यमाने तु चोत्थिता सा गजानन !। कालाअ्जननिभा देवी सर्वाभरणभूषिता।।

कररूढा कलेपत्नी सुखस्ना दुहितातनु:२।
जानुपार्श्वे मणिर्वाथ वृषास्यं वृषभं तथा।।
वृषभो रक्तवर्णस्तु मणि: काज्चनसप्रभा ।
रूप|ण्येतानि कृष्वा तु प्रतिष्ठां सम्यगाचरेत् ॥

> (सुप्रभेदागमे पश्वचत्वारिंशापटले ॥)
१. एतत्पघ्यमादर्शान्तरे न । २. 'खराहहढा कलेः पत्नी सुखासीना हिता तनु' रिति पाठान्तरम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।
तुक्भनासा च लम्बोष्टी लम्बमानस्तनोदरी। आलोहिता स्मृता ह्येषा ज्येष्डाऽर्क्ष्मीरिति श्रिये ॥ उत्पल्राभयहस्तेयं द्विभुजा वीरवन्दिता।
(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)
पीनोर्वी१ पीनगण्डा च पीनस्तनभरोदरी। नीलकाॅऋसीमन्ता सधन्मिद्धुरारोरहा।। स्निग्धाब्जननिभा रक्ता बिम्बेष्ठी तुङ्ननासिका। द्विभुजा च द्विनेत्रा च कुमुदं दक्षिणे करे ॥ कन्यापुत्रान्विता देवी दक्षिणेऽदक्षिणेडपि च । देग्या बाहुसमं कुर्यात् कन्गकापुत्तौ कमात् ॥ पुत्रो वृष्मव₹त्रस्तु द्विभुजौ च द्विनेत्रकौ। ज्येप्दाया अकृतिर्द्यंजें पद्मजाकृतिरुच्यते ॥ (ूूर्वकारणागमे द्वादशपटले ॥) ज्येष्ठाभेद्: ।

रक्तज्येप्टा च नील च भूतलार्पितपादका। भूतलं स्पृराते दोग्म्यां द्विभुजा बीरवन्दिता।।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

१. 'पीनोरू 'रित्यर्थः ।

## प्रतिमालक्षणानि ।

 காக்ウェத்தொடியாள் கழூカத5வாகனி சேட்ளை கெடンற்்கூ சேட்டை पெயுரே．




ம்்று டூதேவியி்் பெயர்－ச்்்ேடி கேட்டை पெட จ円ウ்கேஎவேணி சேட்டைपௌ விளம்புவi்．
 ぁழுறை படைதுடைப்ப்் காக்்கெொடியெォக் கழுрல் வேண்ாட்ம．







## शुभमस्तु

## 憲鮕

## I N DEX.

| Page, | Page. |
| :---: | :---: |
| Abanindranāth Tagore ... 100 | Ādivarāha, same as Bhū- |
| Abhañga $\quad . . .57$ | varāha ... 132 |
| dbhaya-hasta $14,53,57,58,65$, $80,81,87,89,97,98,100,102$, | $\begin{array}{rr} \text { Agamas } \quad 50,78,110,132,137, \\ & 175,342,381 \end{array}$ |
| 105, 127, 128, 136, 143, 151, | Agastya ... 267 |
| $152,158,161,165,206,213$, | Aghōraśivāchārya ... 53 |
| $219,221, ~ 240, ~ 248, ~ 271, ~ 286, ~$ $319,322,338,339,341,344$, | Agla 331 f.n. |
| $346,355,358,359,360,361$, | Agni 7, 60, 76, 125, 144, 283, |
| 362, 366, 371, 372, 383, 384, | 292, 303, 304, 350, 357, 399 |
| 385, 386, 387, 389, 393 | Agni-Durgā 342,343 |
| bichärika, a variety of image of Vishnu, 84 fn | Agni-kuņdas 360,370 |
| $\begin{array}{r} \text { image of Vishṇu, } \begin{array}{r} 84 \text { f.n., } 85, \\ 90,95,96 \end{array} \end{array}$ | Agnimatha (?) ... 394 |
| Achyuta 230,232, 233 | Agnipuräna 125, 131, 134, 181, |
| Adhama, form of image, 80,83 , 84, 86, 89, 90, 91, 94, 95, 96, | $\begin{array}{r} 186,195,200,201,216,219 \\ 221,223,241 \end{array}$ |
| 98, 109 | Agni-tattva ... 399 |
| Adharma ... 295 | Agniyäkārî ... 398 |
| Adhirājas, kirīta-makuṭa for, 29 | Ahañkāra ... 293 |
| Adhirājas, karaṇda-makuṭa for, | Abimsā ... 266 |
| Adhirājas, queens of, wear | A hirbudhnya-sam̀hitē 234, 291 f.n. |
| kēśa-bandha ... 30 | Aihole 108, 113 |
| Adhirājas wear kuntala ... 30 | Airāvata 46, 111 |
| Adhōkshaja 230, 232 | Airyaman ... 311 |
| Ādimūrti 261, 262, 263 | Aiśvarya 234, 236, 237 |
| Adiśakti | Aitarēya-brāhmaña ... 45 |
| Adiśésha 93, 90, 104, 107, 108, | Ajitā ... 362 |
| 109, 110, 114, 115, 132, 133, | Ajmere $\quad . . .254$ |
| $134,139,140,141,143,154,$ | Ājñä |
| Aditi $\quad 74,75,161,163,299$ | Ajñāna ... 295 |
| Āditya-purāna | Ājyapātra 11,250 |
| İdityas $74,75,95,299,307$, | Ākāśa 61,398 |
| 309, 310, 311, 317 | Ākāśarūpiṇī ... 398 |

## HINDU ICONOGRAPHY.

Page.
Akshamālā, $\quad 13,54,56,57,58$, 81, 202, 253, 255, 256, 258, 266, $310,316,320,321,335,357,359$, $360,361.366,368,370,372,377$, $378,383,384,387$

| Akshara | $\ldots$ |
| :--- | ---: |
| Alaka-chūḍaka | 27,30 |
| Alakshmi | $\ldots \quad 398$ |
| ald | 283 |

Ālamba ... 283
Ālịạbāsana, 19, 134, 141, 154, 158, $161,169,263,269,357,358,365$
Ālvãrs ... 390
Ambā
... 358
Ambikā 196 f. n., 358
Amrita 251, 284, 285
Amrita-ghata $\quad$... 374
Am̀śa $\quad 36,119,120,382$
A $\dot{m} s ́ u m a d b h e ̄ d a ̄ g a m a ~ 306,318 ~$ $321,373,377,384,394$
Anāhata 329
Ānandakumāraswāmi, Dr.... 221
Ananta
200, 257, 258
Anantāsana, description of,. 19
Anantaśayana ... 114
Anasüya 251, 252
Andhakāra ... 382
Andhakāsura $379,380,381,382$
Ańgada 242,344
Anggulas, a measure $21,23,28$ $31,92,163,164,186,189$, 190, 201, 203, 239
Anguliya ... 59

Āñgür $\quad . . .279$
Animāṇạavya ... 251
Animals in the hands of
images
... 11
Aniruddha $212,230,232,233$, $234,236,237,238,240$

Añjali-hasta 16, 91, 108, 113, 133, $134,139,141,144,153,166$, $169,176,178,194,204,211$, 259, 263, 265, 268, 285, 286, 288, 323, 370
Aṅkuśa $1,2,8,49,52,54,55,56$, $57,58,59,63,65,66,144,257$, 258, 287, 288, 291, 292, 294, $335,338,339,343,345,346$, $347,355,357,361,365,366$, 371, 372, 378, 386
Annapūrṇā 12, 370
Antarätman ... 145
Antariksha-lōka 162,166
Anugraha ... 398
Anuśāsana-parvan ... 227
Aparājita $\quad 362,369$
Apsaras 94, 95, 308 f.n., 370
Āramula, in Travancore. manufacture of metal mirrors in,

12
Archalogical Survey of Mayürabhañja, 19, f.n., 301
$\begin{array}{lll}\text { Archelogical Survey of } \\ \text { Western India, Belgaum } \\ \text { and Kaladgi } & \ldots & 174\end{array}$
Ārdra, nakshatra, $\quad 85,90$
Arikēsari-Parākrama Pāṇḍyadēva, 64, 210
Arishț $\quad$... 197
Artha ... 306
Ariñjigai ... 390
Arjuna $\quad 210,211,273$
Aruṇa $283,312,313,316,317$ 334
Arundbati ... 369
Ārya ... 335
Aryaman 77,309,311
Āsanamūrti ... 78
Āsanas $\quad 17 \cdot 21,85,339$

Page.
Page.


Āyudhas, Āyudha-purushas, 63, $91,93,95,97,105,107,109$, $110,111,112,113,115,156$, 167, 288, 293
Bādảmi, 104, 140, 157, 159, 172, $174,255,287$
Bȧdarãyaṇī ... 124
Badara tree ... 276
Badari ... 274
Baga, samo as Bagho ... 311
Bàgali ... 103
Baichōja of Nandi 214,263
Balã 234, 237
Bālá 333, 372
Balabhadra ... 200
Bälachandra $48,59,60$
Băla-Gaṇapati, description of, 52
Bālàài
270
Bāla-Kṛishṇa ... 215
Balapramathani 364,400
Balarāma, $\quad 3,20,195,200,201$, $202,212,239,240$
Balavūu
48, 49
Balavikarṇikā $363,399,400$
Bali, 161, 162, 163, 166, 167, 171, $172,173,174,176,180$ f. п., 397
Bali-piṭha, ... 332
Bambajāla-Sūtta ... 301
Bāṇa, 6, 49, 53, 54, 56, 65, 144, 172, 186, 189, 202, 223, 256, 257, 258, 261, 269, 278, 289, 292, 293, 342, 343, 346, 347, 356, 357, 359, 363, 364, 369 386, 388
Bellary 103, 279
Bēlūr, $\quad 143,177,178,243,259$
Benares ... 271
Bengal 100, 142, 359
Bbadra ... 368

## HINDU ICONOGRAPHY.

Page.
Page.

Bhadrakāli 196 f. n., 357
Bhadrapitha, description of, 20
Bhadrāsana 17,18,368, 393
Bhaga 309, 310, 311
Bhagavad-gitā ... 211
Bhāgavata-purāna 123, 124, 127, $128,180,185,186,195,216$, 266

| Bhagavati | $\ldots$ | 361 |
| :--- | ---: | ---: |
| Bhairava | $9,381,382$ |  |
| Bhairavi | $\ldots$ | 366 |
| Bhati |  | 215 |

Bhakti ... 215
Bhakti-Vighnëśvara, descrip-
tion of, $\quad . . . \quad 52$
Bhāradvāja ... 3 ธั5
Bharata 194, 195
Bharata-śāstra 213 f.n.,
Bhārati ... 335
Bhāshā ... 335
Bhāskararāya ... 294
Bhauma 300, 305, 319, 320, 323
Bhavānī ... 340
Bhavishyat-purāna 47, 301, 303, f.n., 304, 305, 306, 308 f.n., 314
Bhëri ... 167

Bhīma ... 399
Bhimā ... 334
Bhindi ... 289
Bhishma-parvan of Mahābhārata 275
Bhōga, variety of image of Vishṇu,

79
Bhögāsanamürti $\quad 87,88,106$
Bhōgaśayanamūrti $92,94,112$
Bhögastbãnakamūrti $81,82,83$,
97, 98
Bhramaras ... 334
Bhrȧmarī ... 334
Bhṛigu 80, 82, 83, 84 f. n., 86, 88, 89, 91, 93, 95, 96, 109, 121, 181, f. n., 182, 262, 321
Bhṛingi ..... 37
Bhū ..... 330, 331
Bhujañga-valaya, an ornamentof Siva, description of, 23, 271
Bhūlōka ..... 162,166
Bhümiāēvì 13, 80, $82,86,87,88$,$89,90,93,94,99,100,102,106$,107, 108, 109, 111, 113, 115,$132,133,134,136,139,144,151$,$153,209,240,242,264,375,376$,378
Bhüta-ganas ..... 37, 362, 398
Bhūta-mātã ..... 362
Bhūta-tanmảtrās ..... 293
Bhuvanēśa-Gaṇapati ..... 58
Bhuvanéśvãrì ..... 371
Bhūvarāha, "description of, ..... 132
Bijàkshara ..... 290, 330
Bilva ..... 20, 374
Bindu ..... 330
Birudas ..... 214
Bōdhāyana-G!'ihya-Sutras . 390
Bombay ..... 142, 172
Bombay School of Sculpture. 63
Brahmā 11, 13, 29, 45, 73, 76, 81,$82,83,86,88,89,90,91,93,94$,$95,111,112,122,123,124,125$,$126,128,129,130,131,137$,$138,139,140,144,145,146$,$149,157,165,170,171,178$,$179,180,239,252,253,254$,$262,263,264,265,266,335$,$336,347,350,355,356,372$,377, 379, 382, 383
Brahmachārin ..... 238
Brahma-pada 85, f. n.
Brāhmaṇas 76, 130, 181, 182, 184,249 f. n., 261


## HINDU ICONOGRAPHY.

| PagE. | PAGE. |
| :---: | :---: |
| Chōla 390,391 | Dattätrēya, 104, 123, 181, 238, |
| Conjeevaram 104,105, 269 | 251, 252, 253, 254, 255 |
| Crusaders ... 5 | Dayā 233,266 |
| Cupid, Indian, $\quad .$. | Deogarh ... 110 |
| Dāḍikkombu $\begin{array}{r}107,108,157,158, \\ 160,269\end{array}$ | Dēva-gaṇas, same as Dēvas 105, 360, 379, 380 |
| Daityas 198,199,217,218 | Dëvakī 195,196 |
| Daivika-pada 85 f.n. | Dëvala ... 267 |
| Daivika.Vāsudēva ... 240 | Dēvanāgari ... 331 |
| Dakshiṇa ... 145 | Dēvas $35,36,115,140,171,360$ |
| Dākshiṇāchāra ... 101 | Dēvatas 308, f.n. |
| Dakshiṇāmūrti, viṇā in the hand of, 9 | $\begin{array}{r} \text { Dēvĩ, } 14,43,54,55,101,137, \\ 141,142,143,144,204,205 \\ 206,249,253,260,327,332, \end{array}$ |
| Damaru, $\quad 9,253,343,346,353$, $357,365,366,387$ | $333,336,337,338,339,340$ $341,345,346,348,349,350$, |
| Dambōdbhava ... 274 | $353,354,357,361,372,378$, |
| Dussaha 395,396,397 | 390, 394, |
| Dāmōdara 229, 232, 233, 234, 237, | Dēvi-bhãgavata ... 260 |
| 238 | Dēvímāhütmya 333,336,337,378, |
| Dānavas 125, 171, 172 | 385, 388, |
| Landa 167, 212, 248, 257, 258, | Dhammilla 27,30,107 |
| 287, 288, 289, 302, 303 f.n., 305, | Dhanañjaya ... 379 |
| $\begin{aligned} & 309,312,314,315,320,321 \text {, } \\ & 323,357,361,368,386,388 \end{aligned}$ | Dhanus, $5,49,54,65,95,111,170$, 186, 189, 202, 223, 256, 257 |
| Daṇda-hasta 14,16,48,58,67 | 261, 269, 278, 290, 292, 342, |
| Daṇdanāyaka 303 f.ロ., 304 | $343,346,356,357,359,386$, |
| Daņ̣āsana ... 369 | 388 |
| Daņịi ... 305 | Dhanvantarin 123,251 |
| Danta 53. $56,57,58,59,63,64$, | Dharma 123, 265, 266,306 |
| $65,66,67$ | Dharmarāja ... 42 |
| Darbha ... 144 | Dharma-śāstras ... 23 |
| Darbbi ... 57 | Dhātā ... 336 |
| Dantavakra ... 147 | Dhätṛi 309,310 |
| Darpana, description of, ... 12 | Dhēnuka ... 197 |
| Daśaratha ... 187 | Dhi ... 335 |
| Daśatāla, measure, ... 190 | Dhruva-bēras of Vishṇu ... 79 |
| Daśāvatāra Cave ... 174 | Dhūmraka ... 48 |
| Daśãvatāras of Vishṇu, chapter on, ... 119 | Dhvaja $53,287,289,346,357$, |

## INDEX.

Page.
 of,

58
Dhyāna
Dhyāni-Buddha
135, 220, 247
-... 265
Dig-gajas ... 376
Dikpālakas 94, 244
Diṇdi ... 306
Dindigul 107, 157
Dipti ... 368
Diti 145, 147, 379
Divya-prabandhas ... 268
Dundubhi 351, 352
Duratyaya ... 335
Durgā 4, 11, 43, 93, 196 f. n., 202, $333,334,341,342,545,352$, 354, 356, 357, 391
Durgama
... 334
Dvāpara-yuga 41, 266, 333
Dvāraka ... 198
Dvārapālakas $37,48,307$
Dvibhañga
49, 340
Drvarf incarnation of Vishṇu 123
Earth-goddess ... 260
Eastern and Indian Architecture, of Fergusson 79f. n.,
Egyptian Tau ... 331
Ekradanta $\quad 39,46,47,60,61$
Ẻkavēṇi ... 395
Ekavira ... 335
Elephant-headed ... 43
Elura cave temples by Burgess ...8i.n.,
Ellora 78, 107, 112, 157, 158, 174, $213,313,389$
Emusha ... 128
Fergusson 79 f. n.,
Flowers in the hands of goddesses

13,14

Freemasons
Gadà $2,4,52,55,87,95,98,66$, $100,102,103,108,109,110$. $111,115,133,155,156,167$, 170, 175, 176, 177, 228, 229, 230, 231, 236, 240, 242, 253, $254,256,257,258,261,268$, 269, 286, 287, 288, 289, 291, $292,293,310,319,320,322$, $336,346,356,358,365,384$, 385, 389
Gädbi ... 182
Gaja-hasta, same as daṇḍahasta

16
Gajakarṇa $\quad . .48,49$
Gajȧnana ...39,46
Gajēndra 266, 267, 269,
Gàna-Göpāla 207,208
Gaṇapati, same as Gaṇēśa 2,32 $35,39,44,45,46,48,49,51$, $56,57,59,60,61,62,64,65$, $67,93,361,388,389$
Gaṇapati, Bāla, 52 ," Taruṇa, ... 52 ,, Lakshmi ... 53 ,, Mabā ... 53 ,, Pingala $\quad .$. ", Uchchbishṭa ... 53 ,, Ūrdhva ... 53 ,. Nṛitta ... 59 ,, Prasanna ... 57 ," Bhuvanēśa ... 58 ". Dhvaja ... 58 , Unmatta-uchchhi. shṭa ... 58,63
Haridrá same as Ratri ... 56
Kēvala ... 63
Śakti ... 53
Gaṇas $41,45,380$

## HINDU ICONOGRAPHY.

\begin{tabular}{|c|c|}
\hline Page. \& Page. <br>
\hline Gandharvas 267, 269, 308, f. n. \& Haihayas ... 185 <br>
\hline 362 \& Hala, 6, 134, 165, 201, 212, 239 , <br>
\hline Gandhamādana mountain 274 \& , $248,258,292,365,388$ <br>
\hline Gaṇēsha Ratha ... 170 \& Haloebiạu 66, 155, 208, 210, 214 , <br>
\hline Gan̄gā, same as the Ganges, 41, $178,180,272$ \& $$
\begin{array}{lr} 
& 252,264,278,279 \\
\text { Hamsa } & 323,383
\end{array}
$$ <br>
\hline Garuda 91, 93, 95, 102, 104, 105, \& Hanumān 16, 187, 190, 191, 192, <br>
\hline 107, 108, 113, 146, I50, 154, \& $$
193,194,195
$$ <br>
\hline 156, 166, 175, 178, 204, 240, \& Hara ... 271 <br>
\hline 243, 253, 254, 255, 257, 258, \& Hāra, 86, 97, 98, 103, 106, 109, <br>
\hline 259, 262, 265, 267, 268, 269, \& $$
111,236,306,344,370,371
$$ <br>
\hline $283,284,285,286,287,306$, \& Harasiddhi

342,343 <br>
\hline Garuḍa-Purāna $\quad$... 129 \& Hari, 125, 181, 195, 200, 222, 230, <br>
\hline Gaurì, 48, 333, $336337,340,360$, \& 232, 243, 271 <br>
\hline 361 \& Harihara 270,271 <br>
\hline Gayā ... 216 \& Hari-hara-pitāmaha, 238, 255, 256 <br>
\hline Gāyatri ... 248 \& Haridrā-Gaṇapati ... 59 <br>
\hline Ghaṇṭā 9, 10, 114, 294, 346, 347, \& Harivaíśa ... 195 <br>
\hline 356, 357, 365, 368, 387, 388 \& 'Harsha ... 233 <br>
\hline Ghaņṭäkarṇi, 368 \& Hasta, a measure, ... 21 <br>
\hline Glṛitaväri, layer of a piṭha, 20 \& Havis ... 145 <br>
\hline Girija-Narasimba $149,150,154$ \& Havya-kavya ... 145 <br>
\hline Gözarṇa 48,49 \& Hayagrīva 125, 126, 260, 261 <br>
\hline Gōkula ... 196 \& Head-gear, varieties and descrip- <br>
\hline Gōlōka ... 46 \& tions of, 23-31 <br>
\hline Görōchana 357 \& Hëramba 46, 47, 57,65 <br>
\hline Gōvardhana ... 197 \& Hēti ... 289 <br>
\hline Gōvardhana-dhara-Kṛishṇa 214 \& Himalayas 45, 273,334 <br>
\hline Gōvinda, 130, 229, 231, 234, 237. \& Himavȧn ... 351 <br>
\hline 243 \& Hindu Mythology, by <br>
\hline Grahas 318,322,323 \& Kennedy, 39, 200 f. n. <br>
\hline Grahapati ... 320 \& Hiranyagarbha 336, 337 <br>
\hline Gudimallam 11, 22, 312 \& Hiraṇyäksba, 131, 132, 133, 144, <br>
\hline Guhāgraja 46,47 \& Hiranyakripu, 145 146,379 <br>
\hline Guṇas 234, 29:3 \& Hiranyakasipu, 145 146, 147 ,

$$
148,149,152,153,154,155,
$$ <br>

\hline Gupta period, Yajñōpavita found in, \& $$
157,159,260,292,379
$$ <br>

\hline Gupta-rūpi Dēvì $\quad$... 334 \& History of Fine Arts in India and Ceylon, V. A. <br>
\hline Guru $\quad 176,323$ \& Smith, ... 241 <br>
\hline
\end{tabular}

| Pige. | Page, |
| :---: | :---: |
| Hömajakalika (?) ... 310 | Japamālà ... 363 |
| Hoysalōśsara temple, 66, 214, | Jarāsandha ... 198 |
| 252, 278 | Jaṭā 180, 250, 254, 291 |
| Hoysala, 99, 176, 177, 209, 214, | Jatābhära 347,369 |
| 220, 227, 243, 312, 317, 378 | Jaṭā-makuța 27, 28, 85, 96, 111, |
| Hötṛi 145, 147 | 113, 135, 150, 186, 254, 345, |
| Hrada ... 217 | 359, 362, 377, 378, 387, 389, |
| Hṛishikēśa, 229, 232, 233, 234, 237, 239, 293, 336 | $\begin{array}{lr}\text { Jatua-mañala } & 390 \\ \text { 247, } 276\end{array}$ |
| \#ühū | Jatilavarman Paràntaka |
| Ikshukōdaṇḍa ... 210 | Pāṇḍyadōva ... 391 |
| Ikshvàku ... 184 | Jayā 37, 102, 147, 349, 361, 368 |
| Iluppai, wood for making | Jaya-Durgȧ 342,344 |
| kūrmāsana 20 f.n. | Jayanti $\quad . . .369$ |
| India Museum ... 175 | Jhansi district ... 110 |
| Indra 35, 42, 43, 76, 77, 111, 121, | Jina ... 217 |
| 122, 153, 161, 165, 182, 197, | Jñãna 234, 236, 237 |
| $284,350,351,355,362,380$ | Jñãna•mudrá $17,114,366$ |
| Indrāṇi 380,381, 388 | Jñảna-śakti |
| Indradyumna $\quad . .267$ | Jñàna-svarūpi ... 235 |
| Indiãkshī $\quad$.. 370 | Jñảnēudriyas ... 293 |
| Indriyas ... 293 | Jūhu ... 250 |
| Indukarī ... 241 | Jupiter $\quad . . .318$ |
| Ishțis 243 f.n. | Jvalas ... 4,32 |
| İśvarì ... 336 | Jyēshthádēvì, samo as Alak- |
| Itihāsas ... 77 | shmi, $335,363,390,391392$, |
| Jagannālha 273,376 | 393, 394, 395, 396, 397, 398, |
| Jagati, a layer of a vitha ... 20 | Kadrū 283, 284 |
| Jaimini $\quad . .250$ | Kailasa $\quad 10,60,78,180,213$, |
| Jainas ... 220 | Hallasa $\quad 10,60,78,180,213$ |
| Jalamayi ... 399 | Kailasanalhasvamin templo 105 |
| Jala-rupiṇi $\quad . .398$ | Kaițablia 91, 93, 91, 109, 110. |
| Jalaśáyin 263, 264, 265 | 112,113,117, 264 |
| Jamadagni 181, 181, 185 | Kala 350, 399 |
| Jambavan - 167, 171 | Kaladi ... 395 |
| Jambu ... 52 | Kalakuta-vitha ... 395 |
| Janaloka $\quad$.. 130 | Kalavatrī $\quad 43,335,359$ |
| Janãrddana 230, 232,336 | Kalaśa 366,385 |

## HINDU ICONOGRAPHY.

| Page. | Pab |
| :---: | :---: |
| lavikaraṇa ... 399 | Kapila 123, 125, 247, 248, 257, |
| Kalavikarnikã 363, 398, 399 | 395 |
| Kàlayavana ... 198 | Kapilapatni ... 395 |
| Kalhàra ... 53 | Kappē-chennigarāya 243, 244, |
| àlì $\quad 9,363,368,398,399$ | 259 |
| Kâlindi ... 212 | Karanda-makuta 27, 29, 66, 67, |
| Kâliya 197, 212, 213 | 101, 139, 151, 190, 193, 204, |
| Kàliyāhi-marddaka-Kṛishṇa 212, 213 | 288, 306, 338, 341, $\begin{array}{r}375,383, \\ 388,394\end{array}$ |
| Kaliyuga 41, 221, 222, 266, 333 | Karavira ... 375 |
| Kalki avatāra of Vishṇu | Karivarada ... 266 |
| 120, 123, 221,265 | Karkataka 85 f.n. |
| Kallêśvara temple ... 102 | Karma ... 294 |
| Kalpa 124, 125, 129 | Karmēndriyas |
| Kalpa-siutras 249 f.n. | Karnatadöśa -.. 312 |
| Kalpaka 56, 88, 165, 169, 179, | Karṇikảra flower ... 320 |
| 385, 388 | Karpūra ... 368 |
| Kalpaka-latä ... 53 | Kärtavirya |
| Kàmá or Kàmadêva 199, 210, 381, | Kärtikēya ... 304 |
| 382 | Karungali, wood for making kür- |
| Kȧmadhōnu ... 335 | 20 |
| Kamalä 336, 373 | Käshāya $\quad$.. 219 |
| Kamalâksha ... 13 | Kastūri |
| Kamandalu 11, 58, 81, 111, 138, | Kaśyapa 75, 145, 147, 182, 283 |
| 163, 166, 202, 247, 253, 255, | 79 |
| 256, 257, 310, 316, 320, 323, | Ka taka-hasta 14, 15, 82, 88, 91, |
| 343, 357, 359, 360, 361, 370, 377,384 | $\begin{aligned} & 92,93,97,98,100,103,106, \\ & 109,111,114,138,192,205, \end{aligned}$ |
| Kãmikăgama ... 293 | 207, 265, 338,341 |
| Kảminỉ 82, 89 | Kați-bandha ... 25 |
| Kamisa 195, 196, 197, 198 | Kâtyavalambita hasta 14, 16, |
| Kanadhúma ... 121 | 80, 81, 97, 99, 101, 151, 239, |
| Kãñchi ... 268 | 248 |
| Kañkaṇa 23, 371,374 | Katyayani 317, 350, 351, 352, 353 |
| Kantha, layer of a piṭha ... 20 | Kaumārī 380, 381,387 |
| Känti 233, 319 | Kaumōtaki 310,375 |
| Kantimaṇdala 306, 315 | Kaupina 163 |
| Kapàla 11, 13, 358, 362, 363, 364, | Kauravas 199, 210 |
| 383 | Kauślika 182, 251, 252 |

## INDEX.

page. 184

| Kauśiki | 184 |
| :--- | ---: |
| Krustubha-mani, jerel on the |  |
| chesú of Vishṇu, 25, 26, | 191, |

Kautuka-bēra 93, 95, 168, 202,
$204,223,240$
$\begin{array}{lll}\text { Kavacha } & \ldots & 386 \\ \text { Kārārinata }\end{array}$
Kārēripākkam ... 318
Kēdārëśvara ... 203
Kennedy, Vans 39, 182 f.n., 200 f.n.
Kēśa-bandha 27,30
Kēsara flowers ... 277
Kēśava 176, 228, 229, 230, 231, $233,234,237,238,243$
Këśi ... 197
Kēṭtai ... 395
Kētu 300, 305, 318, 322, 323
Kēvala-Gaṇapati ... 63
Kévala-Narasimha 19, 150, 155, 156
Ǩēyūra $23,86,97,98,103,111$, 236, 242, 371, 374
Fihadga 2, 5, 49, 95, 112. 113, 144, 158, 170, 186, 212, 223, 248, 256, 257. 258, 261, 269, 287, 288, 289, 292, 293, 295, 320, $322,342,343,344,345,346$, $347,355,356,357,358,359$, 362, 364, 365, 369, 386, 388
Khaṭanga $\quad 1,2,7,256,365$
Khēṭakn $1,2,5,49,144,158,170$, $223,256,257,261,269,292$, $320,322,336,342,343,345$, $346,347,355,357,358,359$, $362,365,369,375,386,388$
Kikatas
... 216
Kinnaras 82, 88, 95
Kirīta-makuṭa, 27, 29, 91, 92, 97, $98,100,101,103,106,109$,

Page.
$111,112,114,115,128,180$, 189, 191, 193, 203, 209, 227, $236,242,262,273,307,312$, $314,323,343,356,371,384$, 385
Kirti 233, 366
Kishkindha ... 83
Kolhapura ... 375
Krauñcha ... 62
Kṛishṇa, 9, 45, 46, 77, 119, 120, $123,195,273,301,336,376$
Kríishṇā ... 370
Krishṇadēvarāya ... 179
Kríishṇājina 276,358
Kritamālā river ... 125
Kṛitayuga ... 266
Kṛiyā ... 233
Kriyākramadyōti 53,54
Krödha 381, 382
Kshamā 62, 367
Kshatriyas, 60, 181, 182, 184, 238
Kshudhā ... 335
Kshémañkarī ... 342
Kubēra 48, 306, 350
Kucha-bandha 23, 101, 378
Kūḍalagar temple ... 79
Kukkuta, animal in the hand of Subrahmaṇya, 11, 387, 388
Kulōttungachōladēva ... 300
Kulōttuñga-chōla-Mārttāṇdālaya 300
Kumāra 361,380,387
Kumbhakōnam
64, 65
Kumuda 20,319,322
Kuṇda ... 323
Kuṇḍalas, same as karṇa-
kundalas, 24, 86, 109, 111, 152, $163,170,201,241,265,306$, $344,359,371,377,386$

## HINDU ICONOGRAPHY.



## INDEX.

|  | Page | PAGT |
| :---: | :---: | :---: |
| Mabāvāni | 335 | Manmatha 276, 277, 278, 279 |
| Mahāvil lya | 335 | Manmathanath Dutt 185 f.n |
| Mahēndra | 182, 186 | Manuár ... 20 |
| Mabēndra-parvata | ta ... 119 | Manuãrkōyil |
| Mahėśvara | 380, 383 | Manöamaņi 29, 340, 363, 364, 400 |
| Mahēśvarī 380,381, | 380, 381, 383, 387 | Manōnmayī |
| Mahishāsura 333, 346, | $333,346,348,349$ | Mantramahārnxva 54,56,65 |
| 350, 351, 352, 353, | 352, 353, 354, 356 | Mantramahódadhi |
| Mahishäsura-marddani | radani $\begin{array}{r}333,345, \\ 346,347\end{array}$, | Mantras 145, 249 f.n., 328, $329,345$ |
| Mahishi | 349 | Mantra-śastras ... 328 |
| Mabishmati | 348, 349 | Mantra-svarūpa ... 29 |
| Maitrėya | 217 | Manus 123, 124, 125, 126, 309 |
| Makara 85 f.n., | 85 f.n., 102, 277 | Manusha-pada $85 \mathrm{f.n}$ |
| Makaradhvaja | 302 | Manusha-Vāsudēva ... 239 |
| Makarakundiala 24, 25, | 5, 98, 103, | Marichi 15,19 |
|  | 214, 254 | Mārkaņlōya 80, 82, 88, 84 f.n., 86 |
| Makara-kūto | 28 | 88, 89, 91, 93, 95, 96, 109, 113, |
| Makarianua |  | $262,265,396,397$ |
| Makutu 64, 152, | $64,152,173,393$ |  |
| Mala ... 29 | 291,400 | 337, 378 |
| Malabar, glass mirrors | mirrors not | Mark-Mnson $331 \mathrm{f.n}$ |
| usod in temples in | es in ... 12 | Mars ... 318 |
| Malabar const, pendant or | ondant oar- | Mārttikāvata ... 18 |
| Sobes of Ladies in | in ... 24 | Mathurà 197, 198 |
| Malabar | 287 | Mātucikā deities 330, 381, 382, 38 |
| Malitamma | 261 | Mātsarya $\quad .$. |
| Mámsa | 365 | Matsya-purāna 39, 41, 120, 126, |
| Manas | ... 293 | 308, 319 |
| Maņdala | 307 | Matsyavatara 120, 123, 124, 127 |
| Maṇdapa | 300 |  |
| Mandara mountain 348, | tain 348, 349,354 | Mauli, Sanskrit for head-gear, |
| Mändhãtri | - 123 | Haul, Sanskrit for headgear |
| Manes | 125 | Maya ... 35 |
| Mańgalí | 359, 362 | Mäyā $38,82,88,91,93,94,109$ |
| Mañgaliśa | 104 | $110,112,113,147,294,330$ |
| Maṇipūra | ... 329 | 35 |
| Man-lion of Narasimha | rasimha ... 123 | Mãyāvatì ... 19 |

## HINDU ICONOGRAPHY.

| PAGE. | Page. |
| :---: | :---: |
| Mëdha ... 233 | Nāga-pāśa 345, 346 |
| Mëḍha-bhillas ... 233 | Nāgalāpuram 142,179 |
| Mëdinīdēvı̄ | Nägëndranāth Väsu 15, 19 f.11., |
| Mëlchëri ... 313 | 301, 302, 303 f. n., 305 |
| Mercury ... 318 | Nȧgëśvaraśvāmin tomplo ... 64 |
| Mēru ... 330 | Näginis ... 141 |
| Mësha $85 \mathrm{f.n}$. | Nagnas 217,218 |
| Mihir Yast ... 301 | Nakrakundala, same as ma- |
| Mitra 301, 302, 309,310,311 | kara-kuṇdala 24,373 |
| Mōdalza $50,56,57,58,59,61$, | Naksbatra 85,90 |
| 63,65,66 | Nȧma ... 160 |
| Mōdakapātra 67 | Namuchi 166,171,173 |
| Möhinī ... 362 | Nand̄̀ 333, 354,355,356 |
| Mōksha 46,328 | Nanda-gōpāla ... 333 |
| Mongoloid features ... 100 | Nandi ... 37 |
| Mriga, animal in the hand of Siva, | Nandikēśvara 392 |
| .... 11 | Nañgapuram 390,391 |
| Muchukunda ... 198 | Napumisaka ... 289 |
| Müdēvı̄ 395 | Nara 123,273,274,275,276 |
| Mudgara $52,57,257,346$ | Nārada 38, 82, 83, 88, 89, 94, 95, |
| Mudrās, varietios of, $14,16,17$ | $123,138,153,275,348,350$ |
| Mugaḍi 395 | Nārada-p̄̄̄ñcharātra-sam̉itō 78, |
| Muir $45,75,122$ f.n., 125 f.n. | 233 |
| Mūlādhāra 328,329 | Narasimha, an avatara of Vishụu, |
| Mulaikkachehu $\quad 373$ | 123, 145, 146, 149, 155, 161, |
| Murali 9,10 | 230, 232, 238, 256, 257, 379382 |
| Mürtis $\quad$... 340 | Narasimhavarman II ... 106 |
| Mūrtísvara 399,400 | Nāràyana 29, 74, 123, 126, 129, |
| Musala, $25,134,201,239,258$, $291,292,365,386,388$ | $\begin{array}{r} 236,237,238,258,259,273, \\ 274,275,276 \end{array}$ |
| Mushtaka ... 198 |  |
| Musbti, a measure ... 21 | kuntalas 29 f.n., 30 |
| Musical instruments, representations in tho hands of images, | Narmadà $\quad 218,349$ |
| $8-10$ | Natarāja ... 340 |
| Muttra ... 99 | Nava-Durgās 342,356 |
| Mysore 65, 143, 175, 243, 268, | Nava-grahas 299,305, 318,323 |
| 279 | Navanita-ņִitta-Krịshṇa 206, 213 |
| Näga $139,141,142,294,308$ f.n. | Navārdha-tāla 189 |

1NDEX.

| Page. | PAGE |
| :---: | :---: |
| Nāyakas 107,158 | 258, 261, 268, 269, 287, 288, |
| Negapatam ... 65 | 291, 321, 342, 357, 358, 359, |
| Nidhi ... 321 | $362,365,368,373,384$, 385,388 |
| Nidrādēvī ... 335 | Padmā 336,373 |
| Nighaņtur ... 395 | Padmakalpa 123 |
| Nikshubhā $\quad 302,305,314,315$, 316,317 | Padmanābha $229,232,233,234$ |
| Nila ... 379 | 37, 238 |
| Nilakaṇṭa ... 335 | Padmapitha 97, 98, 306, 321, 376, |
| Nilakaņthī ... 342 |  |
| Nīla-Jyēshṭà 395 | Padma-purānc 61, 144, 148, 230, |
| Nilāyataksbiyamman temple 65 |  |
| Nilōtpala $13,14,83,93,101$, | Padmāsana 17, 18, 19, 20, 49, 54, |
| 102, 133, 136, 151, 190, 204, | $56,57,59,66,85,87,103,150$, |
| 209, 345, 368, 369, 371, 375, | 156, 160, 170, 172, 219, 221, |
| 393, 394 | 228, 247, 253, 254, 341, 367, |
| Nirdōsha 234,237 | 9 |
| Nirguṇa ... 327 | Faila $\quad . . .250$ |
| Nirrita ... 383 | Paiśācha-pada 84, 85 f.n., 90 |
| Nirukta 249 f.n. | Paiśunya ... 381 |
| Nishädas ... 283 | Palāśa ... 383 |
| Niśumbha ... 333 | Pāli ... 301 |
| North Arcot district 143,179 | Pallava 2,97, 106,172,313 |
| Nritita.Gaṇapati 59,66 | Pallava Architecture by Rae, $79 \mathrm{f.n}$. |
| Nụivarāha or Bhüvarāha 132 , | Pālūr $\quad$... 237 |
| 133,135 | Pañchajana |
| Nuggehal!i $\quad 177,179,214,261$, 262,279 | Pāñchajanya, śañkha of Vishṇu $3,87,198$ |
| Nüpura anklets ... 388 | Päñcharc̄trägama 77,231,292 |
| Ölai, ear ornamont ... 25 | Pañcha-tāla, measure 133,163 |
| Ömkāř ... 130 | $\begin{array}{ll}\text { Pancha-tala, measure } & 103,163 \\ \text { Pandavas } & 199,210\end{array}$ |
| Oshadhi ... 399 | Paṇtavas 195, 210 |
| Oshadhi-pātra ... 376 | 271, 279 |
| Ornaments of images 22.23 |  |
| Padma 13, 14, 49, 67, 87, 100, | Pändya 61, 267, 279,391 |
| 103, 108, 133, 134, 150, 153, | Pāniyānga $\quad . . .308$ |
| $155,156,159,167,177,210,219$, |  |
| $223,229,230,231,236,240$, | Parabrahman 46,291 |
| $2 \pm 1,253,254,255,256,257$, | Parāéskti ... 398 |

## IIINDU ICONOGRAPUY.

Page. JaGE.


## INDEX.



## HINDU ICONOGRAPHY.


page.
223, 228, 229, 230, 231, 236, 239, 240, 241, 242, 243, 248, $250,253,254,256,258,261$, 262, 269, 271, 278, 286, 289, $292,293,295,317,339,341$, $342,343,344,346,357,358$, $359,362,374,384,385$
Śankha•patra-kuṇ̛̣ala 24, 25, 386
Säñkhya ... 248
Sannyàsins ... 247
Śántaladēvi ... 243
Santãna-Gōpäla ... 215
Santãna-mañjari ... 264
Śánti 233, 266
Śánti-hasta ... 358
Śảntidēvi ... 244
Sänti-parvan of Mahābhārata 275
Sanyasa ... 165
Saphari fish ... 125
Sapta-mảtṛikās 85f.n, 379, 381, 389
Sapta-tāla ... 190
Śarabha ... 155
Śảradảdēvī ... 63
Sārasa birds ... 277
Sarasvati $2,9,11,13,30,48,233$, $260,272,333,334,335,336$, $337,361,377,378$
Särṅga ... 165
Sarpa $\quad . .60,67,388$
Sarpa-kuṇdalas $\quad 24,25,254$
Sarpāeana ... 323
Sārvabhauma-cbakravarttins 29
Sarvabhūtadamanī, 364, 398, 400
Sarvamañgala $\quad$... 359
Śastra ... 202
Sasya-pātra ... 376
Śatabhishañg-nakshatra ... 290
Śatākshī ... 334

Page.
Śatapatha-Brāhmaṇa 74, 75, 124, 128. 299

Satī ... 336
Śatrughna $191,192,194,195$
Sattva 293,335
Sattva-guṇātmikā ... 337
Saturn ... 318
Sātvata-sumihitā ... 78
Sāttvic 329,335
Satya ... 266
Satyabhäma 198, 203, 204, 205, 376
Sātyaki ... 212
Satyavati $\quad 182,183,184$
Satya-yuga ... 222
Saumyamūrti ... 307
Saura-purāṇa ... 147
Śaurirājapperumā! ... 205
Savana, 249 f.n.
Sāvitrī 248,309,310
Śayana-mūrti ... 78
Scythic Brāhmaṇas, same as Maga B.,

301
Shat-kōna-chakra 291, 292
Shermadēvi 192, 205
Shield of David 331 f.n.
Siddhānta-sārāvaḷi ... 390
Siddhartha-samhitā 87,103
Sidàhi, 44, 48, 62, 259, 344, 361, 367
Śilappad̈igāram 205,270
Śilparatıa 133, 134, 150, 155, $167,178,276,286,307,319$, 321, 345, 374
Sim̀hāsana, 18, 19, 20, 21 87, 88, $89,102,105,106,135,136$, $150,152,240,318,319,321$, 359, 362, 374

## HINDU ICONOGRAPHY.

| Page. | A |
| :---: | :---: |
| s | Skanda -302,304 |
| 15, 87, 89 | , 378 |
| Sindhudvipa $348,349,355$ | Skandha ... 195 |
| Siraśchakra 31,32, 242 | Skanda-yāmala ... 357 |
| Sirastraka 27,30 | Smith, V. A. $22,112,241$ |
| Siśupāla 147 | Söbha ... 319 |
| Sítā $186,187,188,189,191,192$, $193,194,376$ | Solomon $331 \mathrm{f.n}$ |
| Śiva, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, | Sōma, 42, 76, 145, 305, 310, 318, |
| $42,43,44,46,47,48,60,61$, | Sōmanātha ... 43, 44 |
| $66,73,76,77,80,81,82,83$, | Sōmēśvara |
| 86, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 98, | $\begin{array}{lll}\text { Somèsvara } \\ \text { Sraddhā } & \ldots . & 42 \\ \text { Sra }\end{array}$ |
| 111, 114, 135, 137, 138, 139, | $\begin{array}{ll}\text { Sraddhä } & \text {... } 233\end{array}$ |
| 150, 155, 157, 166, 170, 180, | Sraoshavareza ... 305 |
| 193, 252, 253, 254, 262, 270, | Srausha |
| 287, 294, 304, 306, 313, 327, | Śri 336, 373 |
| 336, 338, 339, 340, 341, 350, | Śribhägavata $\quad$... 248 |
| 353, 355, 369, 372, 378, 379, |  |
| 380, 381, 382, 386, 390, 391, | Sriohakra 330,331,332 |
| 392, 396, 399, 400 | Srīdevī 82, 153, 361, 378 |
| Śiva, as Tripurāntaka, ... 19 | Śrīdhara, $229,232,233,234$, |
| Siva, akshamālä in the band of, | $\begin{array}{ll}\text { Śrī Krrishṇa } & 237,238,240,241,247 \\ \text { S } & 230,232,243\end{array}$ |
| Siva, bhujañga-valaya worn by, | Śringa 257, 258 |
| 23 | Srí Rāma 186,189 |
| Siva, ḍamaru in the hand of 9 | Srírangam $\quad .$. |
| Siva, mriga in the hand of 11 | Srishṭi 335, 398, 399 |
| Siva, earliest known image of, 11 | Śrītatvanidhi 165, 210, 215, 286 |
| Siva, image of, in the linga at | Śrivaishṇavas 269,390 |
| Guḍimallam ... 22 | Srivatsa, a mark on the chest of |
| Siva, use of kapāla by ... 13 | Vishṇu or, Buddha, 25, 191, 220 |
| Siva, ushnisha of ... 28 | 275, 367 |
| Siva, weapons associated with, | rōsha 304, 305 |
|  | Sruk 11, 12, 250, 253, 310, 357 |
| Siva, agni as represented in the | Sruti or Vedic revelation... 331 |
| of | Sruva 11, 12, 145, 250, 253, 357, |
| Siva, prabhāvali of ... 32 |  |
| Śivā 336,366 | Sthalapurānas ... 390 |
| Śivadūtī | Stambhinī ... 362 |
| Śiva-purāna 36,61 | Sthānakamūrti |

## INDEX.

Page.

## PAGE.

Sthaṇu ... 335
Sthauṇa-Narasimha 149,151, 154, 155
Sthiti $\quad 398,399$
Subbadāyaka $\quad 48,49$
Subhadrä 273,376,
Subhagā 336
Subrahmanya, characteristic weapons of, ... 2
Subranmanya, kukkuṭa in the hand of,
Subramaṇya 11, 38, 47, 61, 62, $101,211,270,387,392,393$
Süohi-hasta, description of, 15
Sudarśana-chakra 87, 290, 291, 292
Śūdras $\quad 42,83,238$
Sugriva ... 187
Śakra $121,122,123,124,162$, $166,300,305,321,323$
Śukrāchārya, same as Śukra 176
Súla $2,7,52,64,144,253,255$, $288,309,310,320,322,339$, $342,342,343,346,357,359$, $261,364,365,368,369,383$, 386, 387, 389
Sumantu ... 250
Śumbha ... 333
Sundarī ... 336
Supärśva ... 348
Suprabhēdāganıa 19, 44, 306, 394, 340, 341. 382
Supratika 284, 287
Surabbi ... 370
Súürpakaṛ̣a $\quad 46,60$
Sūryarūpa ... 398
Sūtra
Suvarchasa
Suvarṇa

385, 387
307, 313
307, 313

Sürya $76,82,83,86,88,89,90$, $94,95,139,165,169,170,173$, $174,299,301,303$ f.n., 304 , $305,306,307,308,309,310$, $313,314,315,316,317,322$, $323,350,351,400$
Sūrya-bimba $\quad . .345$
Sūrya-maṇdala 302,308 f.n.
Sưrya-Nārāyaṇa ... 74
Süryanārkōyil 300,323
Susaumya $\quad 48,49$
Suta-saimhitā ... 378
Sūtra ... 384
Svadba ... 250
Svādhishṭhāna ... 329
Svãhã ... 250
Svara ... 335
Svargalōka 166 f.n.
Svāyambhuva-manvantara, 354
Svayam-pradhãna ... 376
Śvēta ... 368
Śvēta-kalpa ... 36
Śvētäñga ... 335
Tadpatri ... 99
Takshaka ... 379
Taittirīya-Āranyaka 124, 128, 331
Talavana ... 197
Tamas, Tämasa-guṇa 90, 293, 335
Tāmasa-guṇatmikā ... 337
Tanjore 66, 300
Tanka $\quad 1,7,357$
Tantras 132,137,330
Tantrasāra ... 77
Tapas 125, 395
Tarjani-hasta, 14, 15,48, 343, 345, 357
Taruṇa-Gaṇapati ... 52
Tattvas 398,400

## HINDU ICONOGRAPHY.



Page.
Utkuțikȧsana 17, 19, 82, 150, 253 Utpala 99, 136
Uttama, a form of image, 80,81 , $83,86,88,89,91,94,95,96$
Uttama-daśa-tãla, a moasure,

81, 164
Uttura-kāmikāgama 27,54, 338
Uttara-kānḍa of Rāmāyaṇa 188
Vāchaspatya-kōśa, 87, 346, 384
Váchikā, same as Vasikā, ... 387
Vāhana 290, 380, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 393, 394
Vahni, same as Agni ... 293
Vaijayanti, description of, 25, 26
Vaikhānasägama 77, 78, 132, 152, $164,167,170,192,201,203$, 204, 211, 215, 223, 239, 241, 247, 248, 287
Vaikuṇṭa $\quad 137,200,256,257$
Vaikuṇṭhanātha 256, 258
Vaikuṇthapperumāl temple of, 79
Vaiśampāyana ... 250
Vaishṇavägamas ... 294
Vaishṇavī 348, 354, 380, 381, 383
Vaiśya ... 238
Vaivasvata-manu ... 125
Vaivasvata-manvantara 334, 354
Vajra 2, 8, 56, 111, 257, 258, 287
$288,292,346,357,358,361$, 362, 364, 370, 385

| Vāk | $\ldots$ | 335 |
| :--- | ---: | ---: |
| Vālakhilyas | $\ldots$ | 284 |
| Valaya | $\ldots$ | 59 |
| Valkalā | $\ldots$ | 219 |
| Valmīki | 187, | 188, |
| Vāmā | 362, | 398 |
| Vāmadēva | $\ldots$ | 399 |
| Vāmāchāra | $\ldots$ | 101 |

Page.
Vāmanāvatāra $20,123,162,163$, $164,166,171,172,229,232$, $233,234,237,238$
Vāmana-puräña
47, 350
Vana-Durgā 342,343
Vanamālā 111, 236, 241, 305
Vana-parvan of Mahābh $\bar{a}$ rata 124, 274
Varada-hasta 14, 57, 58, 65, 80, 81, $87,99,101,104,114,127,128$, $152,165,179,202,203,211,212$, $219,257,258,319,320,321$, $322,338,339,342,344,355$. $358,359,360,361,366,367$, $368,370,371,372,383,384$, 385, 386, 387, 389
Varadarāja 266, 267, 268
Varadarājapperumāl temple 107, 269
Varähảvatāra $20,23,128,132$, 133, 134, 135, 137, 138, 139, $140,141,142,143,144,256$, 257, 379, 380
Varāha-purāṇa 39, 168, 295, 348, 355, 381, 382
Varāha-Vishṇu. colour of the image of, $\quad 133,135,136,238$
Vārāhī $3,380,381,383,388$
Varata ... 238
Varcha ... 302
Varṇa 165, 182, 309, 310, 350, 354
Vāruṇi-Chāmuṇḍā, Varuṇi, 364
Vasanta 277, 279
Vasava ... 77
Vash attkāra ... 130
Vasini deities ... 331
Vāsishta 125, 129
Vāsudēva $77,108,130,195,196$, 200, 230, 232, 233, 235, 226, 237, 238, 239, 241, 242, 339

## HINDU ICONOGRAPHY.



IAGE.
Vishuuepurāıa 26, 124, 129, 131, $149,182,185,195,217,222$, 293
Vishuurahasya ... 26
Visbṇurata ... 124
Vishụu-sahasra-nāma ... 227
Vishṇuvarddbana 66,243
Vishụuyaśas ... 222
Vishvaksōna ... 91
Vismaya-basta $11,16,67,144$
Viśuddbi ... 329
Viśvakarman 275,350
Viśvakarma-síustra 259, 302, 309,
322, 375
liśvámitra ... 184
Viśvanātbasvāmin, temple of 64, 209, 279
Viśvarūpa ... 258
Viśvéśvara ... 323
Viṭbala, snmo as Viṭhōbȧ 271, 272, 273
Vivasván 309, 310
Tṛika ... 289
Vrisha ... 266
Vyājinì 82,89, 107
Vyàkhyàna-mudrá, samo as chinmudrá $14,17,211,377$
Vyāsa
45, 250
Vyavasáyiu ... 266
Yàdava 195, 198, 200
Yajamãıa ... 400
Yajñ̃ 249 f.n.
Y'ajñamūrti $\quad 248,250$ f. n.
Yajña-Nārȧyaṇa ... 75
Yajnia-purusba ... 162
Yajñavaräba $\quad 132,135$

Yajñ̄̄ธ́a
FAGE
,249, 200
Yajnōpavita, found only in later images, $22,33,50,86,97,98$, $103,106,109,143,186,248$, $306,319,376,377,385$
Yajurvèda 73, 249 f.n.
Yajus 123, 184, 217
Yaksha 82, 83, 88, 362
Yama 198, 302, 303, 306, 309, 350, 380
Yami ... 381
Yamuna $197,212,272$
Yānaku-Narasimha ... 151
Yantras $330,331,332,356$
Yāska 15,76
Yaśōdà 196, 197, 216
Yati
... 238 ,
Yōga $\quad 17,80,103,292,367$
Yōga-mudıās 17, 86, 87, 103, 220, $221,254,257,258,323$
Yōganidrā ... 362
Yōga-Narasimha 155, 291
Yōga-patta $\quad 150,253,259,367$
Yōgāsana $19,20,85,86,88,102$, 103, 221, 254
Yöga-śȧstras $\quad 328,329$
Yōgaśayanamürti $\quad 90,91,110$, 114,269
Yōgasthānamūrti $\quad 81,82,96$
Yōgēśvara
86, 102
Yōgéśvari $\quad 364,365,380,381$
Yōgin 87,115, 236, 252
Yōjanas ... 126
Yüpastambha ... 144
Zarathustra ... 301
Zend Avesta ... 301

## INDEX TO APPENDIX B.

| PAGE. |  | PAGE. |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Ibanindranath Tagoro | ... 8 | Atyashtici | ... | 4 |
| Abjajānana | ... 3 | Avrieiti | ... | 5 |
| Adbama-daśa-talu | ... 6 | Āyảma | ... | 5 |
| Adhama-mānāṅgula | ... 1 | Avata | $\ldots$ | 5 |
| Adityas | ... 6 | Ay | ... | 17 |
| Ágamas | 6 | Babala | ... | 5 |
| Agui | ... 3 | Bȧhu-paryanta-sūtra |  | , 30 |
| Akriti | ... 4 | Bherigu |  | 6 |
| Akshi | ... 3 | Bhṛū-sūtra | $\ldots 8$ | 8, 23 |
| Akshi-sütra | $\ldots 9,18$ | Bhuja |  | 31 |
| Ambhönidbi | ... 3 | Bhūmidēvī | ... | 6 |
| Amśumadbhēdāgama | 9 to 28 | Bhūta | . | 3 |
| Anga | ... 3 | Bbütas | ... | 7 |
| Aṅga-pärśva-madhya-sütra |  | Brahma | ... | 6 |
|  | 30,31 | Brāhmaņa | ... | 3 |
| Angula | ... 2 | Brahma-rēkha | ... | 17 |
| Antara | ... 5 | Bricibati | . ${ }^{\text {, }}$ | 3 |
| Antarbhujảvadhi-sütra | ... 32 | Chakra | 17 | 28 |
| Anushtup | ... 3 | Chaņ̣ẹésa | ... | 7 |
| Apsarasas | 7 | Chandra | ... | 6 |
| Arka | ... 4 | Chȧraṇas | ... | 7 |
| Aryã | . 7 | Chatustāla | -.. | 7 |
| Ashta-muntis of Siva | $\ldots 7$ | Chūchuka | ... | 27 |
| Ashța-tãla | $\ldots 7,8$ | Daityēśa | ... | 7 |
| Ashtoi | ... 4 | Daṇa |  | 2 |
| Astra-mūrtis | 7 | Dēhängula, samc as the Dēha- |  |  |
| Asuras | 7 | labdha-aṅgula |  | 5 |
| Aśvini | ... 3,6 | Dhanurgrāha | ... | 226 |
| Atidbeiti | ... 4 | Dhanurmushṭi | ... | 2 |
| Atijagati | ... 4 | Dhȧtus | ... | 3 |
| Atikriti | .. 4 | Dhụiti | ... | 4 |
| Atiśakvari | ... 4 | Dik | ... | 3 |

## INDEX.



## HINDU ICONOGRAPHY.



INDFX.

(1)

## CONTENTS OF THE SECOND VOLUME.

I.-Linga :

Sarva-sama-linga, Ạ̣̄hya-linga, Anāc̣hya-linga, Surọ̣̄h-ya-linga, Bāna-linga; sahasra-linga, mukba-linga, etc.
II.-ŚIVA :

Sukhāsanamürti, Kēvalamürti, Umāsabitamūrti, Āliñganamūrti, Cbandraśēkharamūrti, Sōmāskandamūrti, Chaṇ̣̂ēśānugrahamürti, Nandiśs̄nugrabamūrti, Vishṇvānugrahamūrti, Nب̣ittamūrti (eight varieties), Gañgādharamūrti, Tripurāntakamūrti (eight varieties), Gajahāmūrti, Kañkālamūrti and Bhikshāṭanamūrti, Dakshiṇāmūrti, (Vyākhyāna-D, Viṇādhara-D, JñānaD, Yōga-D), Kāāāhamūrti, Liñgōdbhavamūrti, Vب̣ishavanamūrti, Kalyāṇasundarêśvaramūrti, Kāmāntakamūrti, Ardhanāriśvaramūrti, Haryardhamūrti, Mahēśamūrti, Śarabhēśamūrti, Pāśsupatamūrti, Raudra Pāśupatamŭrti, Sadāśivamūrti, Kālăgnirudra, Rudra, Umāmahêśvara, Bhairava, İśāna and others, Vidyēśvaras (eight in number), the oight miurtio of Śiva, Virūpāksha, Rēvata, Hara, Bahurūpa, Tryambaka, Surēśvara, Jayanta and Aparājita.

## III.-Subrahmanya :

## IV.-The Dik-palas :

V.—Miscellaneous;

Chaṇdéśvara; Āvaranadēvatās belonging to tho templo of Śiva : Āyudhas ; Bbaktas; Dvārapālas; Nandi, Nāgadēvas; Sādhyas; Marud-gana ; Apsarasas; Asuras; Piśāchas; Vētālas; Aśvinidēvatās ; Ārya; Ksbōtrapāla; the eight Vasus; the seven Rishis; Kausika; Bhẹigu ; the Pitris : ctc.
$1$


[^0]:    * The reading pāniyänga is evidently incorrect, as might be gathered from the following account of Sūrya obtaining the avyanga or ahyainga from Văsuki found in the Bhavishyatpurāna. The origin of avyanga or ahyanga, the avyonhana of the Pärsis, is given as follows: during each ritu (season) there camo to the Sürya-manḍala one each from among the rishis, dēvatās, nāgas, gandharvas, apsarasas, yakshas and rākshasas. In one of these turns Vāsuki, the nāga, presented Sürya with a cord called the avyanga or ahyanga which was produced from his body. This cord was composed of gold and had the colour half white and half red. From this time forwards the followers of the Sürya-cult were required to wear a similar cord round their loins.

[^1]:    *The belief in the mystic potency of the interlacing triangle and other geometrical figures, does not belong exclusively to the Hindus. The interlacing triangle, which is known to the Freemason under the name of Agla, once contained cabalistic oharacters in each of its spaces and was considered to represent either the design of Solomon's seal or the Shield of David. By some strange and occult process of reasoning it was believed to be a security against wounds, to serve as un extinguisher of fires and to possess other marvellous properties. The interlacing triangle, or the pentangle, with the letter G placed in the centre forms jewel of the Mark-Mason ; and the same, with an Egyptian Tau in the middle space and with a tail-devouring snake enoircling the whole, constitutes the seal of Modern Theosophical Societies.

[^2]:    * In another description two more articles, the pírnapātra and chāmara are mentioned as held in the hands in addition to those already mentioned; but the number of hands are, however, said to be only ten.

[^3]:    Tripurabhairavi.

[^4]:    * If we take तिलकालक of the Sanskrit text ss a single word the description of this goddess ought to be changed as follows :-on her body is a black mole (something like the Śrivatsa mark on chest of Vishṇu).

[^5]:    * स्वातीसंजनितत्वं ध्यानमुक्तावल्यामुक्तम्।

[^6]:    \% ध्रानमुक्तावल्यां ख्वगध्नजत्वमुक्षम् ।

[^7]:    * खढ़ध्वजवाहन इति पाठान्तरम् । परं तु खगध्वजवाहन इति स्यात् । + ध्यानमुक्तावल्यामस्य पझ्राबद्धन्वनिव्वमुक्रम् ।

[^8]:    * अनुमितिरिति पाठान्तरम् ।

[^9]:    * एवामुदयनीसनाथत्वं यकारवीजत्वं च ध्यानमुक्तावल्यां कथितम्। + ध्यानमुक्तावल्यां कपालपाणित्वमुत्त्तम्। +ंय्यानमुक्तावल्यामेषां रेफ.बाजत्वं रक्षासक्तत्वं चोक्तम् ।

[^10]:    * These are, according to the Kāraṇāgama, to be made according to the Uttama-nava-tāla measure.
    $t$ These are, according to the Kāraṇāgama, to be made according to the Shat-tāla measure.

[^11]:    $\dagger$ While the Sanskrit passage is quite clear，the Tamil commentary is unintelligible．According to the Sanskrit text， the girth of a round body，（in this instance that of a limb），is $3 \frac{1}{5}$ of the width or diameter of that body．

[^12]:    ' लीक्षे’ति पाठान्तरम् ।

[^13]:    * ‘ सूत्रं लम्बनमुन्मित’मिति पाठान्तरम्।

[^14]:    १. हनूमानिति भवितव्यम् । २. वारणजजातमिति भवितब्यम् । ३. प्राश्जलीकृतद्रसत इति भवितब्यम् ।

[^15]:    १. 'प्राझ्ञलीकृतहस्त' इति भवितष्यम्। २. 'स्त्वझाद्यक्षर्बीज' इति स्यात्। ३. ‘मध्यमदशतालमिति ’मिति भवितब्यम् ।

[^16]:    १. 'दक्ष्षिणपादमाकुन्च्य वामं प्रसार्ये’ति पाठान्तरम् । २. 'तदने"ज्बें' इति पाठान्तरम् । ३. 'फणान् पच्च सप्त वा’ इति पाठान्तरम् । फणाभिः पत्चभिस्सप्तभिर्वा इति भवितन्यम् ।

[^17]:    9. पादेऽस्मिन्नधिकाक्षरसद्भावान्मत्स्यपुराणवचने च दण्डविझलाख्य पुरुपद्र्यस्य सूर्यभार्श्वनर्तित्वक,थनादतापि ‘दण्डपिद्जलनामानौ’ इति भवितव्यम् ।
[^18]:    १. ‘ जगऐप्रकाराकः' इति स्यात्।

