Bhattoji Dikshita's
Siddhanta-Kaumudi
Vol III—Part II
(Taddhita Complete)
With English translation and Sanskrit commentary

By
Kumudranjan Ray, M. A., Bhishagacharyya.
PREFACE

Owing to unexpected circumstances, the publication of this part is unusually delayed. For which I apologise to my readers. This completes the Purvardham of our Siddhanta-Kaumudi. Two Parts of Uttarardham also are already out. Vol VI (containing Kridanta, Vaidika Prakriya etc. and also an Index on the sutras) is in the Press and will be out in early July 1940. That will complete our stupendous and labourious task with what success the readers will judge.

The Ganas are almost everywhere given in their respective places under the Mitabhashini Tika.

Errors and inconsistencies it is impossible to avoid in such a work. So the author will be obliged if any of his esteemed readers will kindly point these out to him to be rectified in the next edition.

Calcutta, } KUMUD RANJAN RAY
Oct. 1934. }
The word राग here denotes the material, with which a thing is dyed. Now words expressive of राग (dyeing materials) take the affix or suffix षष्ठ after them to form a new word, when the राग itself becomes the instrumental. Thus कष्ठ षष्ठ is a particular kind of राग and in the sense of कष्ठ षष्ठ (dyed with Kasaya; “Kasaya” here being the instrumental), the suffix षष्ठ comes after it and a new word कष्ठ षष्ठ is formed meaning—dyed with कष्ठ। Similarly षष्ठिण्यं षष्ठ षष्ठम् = षष्ठिण्यं षष्ठम्। But, no suffix is allowed, when the द्वीपयायनं denotes no राग—as द्वीपयायनं रागम्। Here द्वीपयायनं is not a word, expressive of a kind of राग; moreover it is the agent and not the instrument and hence no suffix is taken by it to form a new word. Hence Bhattoji says “रागम् षष्ठिण्यं” etc.

मित्रानाथस्वामी। राज्ये आकर्षणं वर्षान्तरं इत्यादिति च निवृत्त। राज्ये इति। यथा वर्षादिशेषं वर्षान्तरं विचारं स रागं। इति संख्या भले। “तेन” रागविशिष्टं “रागं”
वर्षान्तरम् प्राप्तिम् वैत्तिको श्रीति एतत्सचिवः "रागात्" रागविधिवत्ताचिनन्: सद्यात् दत्तीयानानात् वर्षः प्रलयों भवति। तथाहि—कणायतु कणिष्ठ रागविधिः। तेन कणिष्ठेऽराजस् द्वितः कणायशव्यतु वर्षः प्रलयों हरति कणायाम् वैतिति पदः भवति। मक्षिकाः कणिष्ठं कणायशस्वाधनी दृष्टिविशेषः। सत्या मक्षिकायाराजस् वैतिति एतत्सचिवः मक्षिकाः शव्यत्ता वर्षः प्रलयों हरति माक्षिकाम् वैतिति पदः भवति। तस्मिन् प्राप्तिवेच्छन् तत्तद् पदः प्राप्त्विना विद्यमानेऽत्र तेन कणायं वस्तम्, माक्षिकः: प्रावेशाकः: इति त्वाहि।

सुः "रागात्" केभसुकमस्म? ननु रागविधिवत्ताचिनन्: एव शव्यत्ता वर्षः प्रलयों भवति, नैव अङ्गवः। तेन देवदग्धं रक्तं वस्तम् द्रव्यः देवदग्धशय्यतु ननु वर्षः प्रलयों विद्यते—वत्: ननु देवदग्धशय्यं: रागवाची, चिन्तिच प्रकुष्ठोभाविष्येन। दत्तीया च भव मार्गं ध्येयं, न स्वद्धं कार्यं।

काणावी गहिन्मकस्य वर्षोः, चारित्रकुकुटश्च पादिः प्रवाहादिः चाः कणायशशरेरसं। दृष्टिविशेषः च भवित्:। ननु कणिष्ठं कणायश, पादि वा द्रव्यर्यानी रक्तोः, तत्त वर्षस्य स्वाभाविकविनोः। अवोरोधी: उपमानादेव भविष्यति तत्तथः: साधयम्; तथाहि "कणाय व्र०" द्रव्यं कणायाणि वैतिति पदः प्रवेशात्। एव चारित्रकः द्रव्यं चारित्रकः।

चक्रवर्धिन् सुः दत्तीयानानात् पदद्वित्री विविधायते। "दत्तीयानात् पदद्वित्री" द्रव्ये वैत्तिको चतुरतिस्मृत च नि वे प्रवाहादयः। (४२१०) वैति सुः वाचनम् चक्रवर्धिनः।

१२०२। लाचारिचनानाटकः। ४२१२॥

दृ—। लाचिकः। रूचिचिकः। "श्रीकलकर्मण्यात्रम् माध्यमसुप\nसंघानम्" (वा २६८८)। श्रीकलकर्मण्यात्रम्। कार्यकिनकः।
'माध्यमसुप' त्रितितितिकारः—श्रीकलकर्मण्यात्रम्। कार्यकिनकः। 'नीलाचनम्' (वा २६८२)। नीलाचनम् नीलाचनम्। 'पीतावतं कानं' (वा २६८८)। पीतावतं कानं। 'चित्रामहाराजनाथायाम्' (वा २६८२)। चित्रामहाराजनाथायाम्। माहाराजनाथायाम्।
The two words लाचा and रोचना (themselves expressive of रान) take the suffix टक्क after them (to form new words), in the sense of dyed with it. Thus, in the sense of "dyed with लाचा", we have लाचिक; and रौचिक is used in the sense of "dyed with रोचना". The Varttika of Katyayana sanctions "टक्क for the two words बक्कल and बहस also; and thus we have शालिक and कांडिक. The Kasika Vritti of Vamana and Jayaditya declares that the suffix रान may be optionally taken by these two (viz बक्कल and बहस), and hence the words शालक; and कांड also. According to varttika, the suffix रान is taken by the word नीली (meaning "indigo") in the aforesaid sense and the word नीलान is formed, meaning dyed with indigo or blue colour. रान is taken by the word पीत and we have पीतकम्म in the sense of "dyed with"—some material producing yellow colour; The words हाँद्रा and महारजन take the suffix रान after them, in the same sense and the words हाँद्रम and महारजनम are formed.
To denote a period of time, with reference to the moon lying near a particular star, proper suffixes (within the limit of aranyakarmma) are used after the prsthiniyamarta chaturvachakamadh. Thus in the sense of पुष्पा गुरुनामा नाव्यर्याप्तु गुरुस्वयमानस्य युक्तम् (मह.) we have पुष्प: प्रव्य: after पुष्प: and the newly formed word is पुष्पम्. Thus पुष्पम् प्रव्य: is the day, when the moon is situated near the star पुष्प. पुष्पिर रात्रि: the night, in which the moon comes near the star पुष्प.
The suffix, sanctioned by the previous rule, elides, provided there is not implied any particular part of the day, containing sixty dandas (i.e., twenty four hours). The example here is अयुः:। The word अय is an indeclinable, implying the present चराव (this day, or rather this full day of twenty four hours) and the suffix after युः has elided, giving the sense पुष्य्युक्त-चन्द्रमा युः: (presided by the moon that is in touch with the star युः)। The sense of the example अय युः: is अय अहाराव: पुष्य्युक्त-चन्द्रमा युः: i.e., this complete day is pre-
sided by the moon, that is now in touch with the star युष्मा।
The word श्रव्ष denotes the full day (day and night taken together) and not any part of it (i.e. neither the day alone nor the night alone) and hence the rule has been said to be satisfied.

Now a question may be raised as to the validity of “श्रव्ष-श्रुःकार्यगाँधकारं” ॥ The word पीष्मासी does not imply any particular part of a complete day-and-night (of 24 hours) and hence the elision of the suffix was due by this rule—which however we do not notice here. Against this objection it is argued that this law (rule) of elision does not apply in the case of पीष्मासी and this is suggested by the rule “श्रव्ष श्रुःकार्यगाँधकारं कार्यगाँधकारं कृष्णिक्षेत्रम्।” ॥ Now there is another point, if there be no elision of the suffix in the case of श्रव्ष, then how can there be the appearance of श्रव्ष in the aforesaid rule? Undoubtedly the suffix श्रुः after श्रव्ष has elided, keeping the word श्रव्ष intact which afterwards has taken the feminine suffix जां to denote पीष्मासी। Against this objection, it is urged that this (श्रुः) is due to नियातन, that is the elision has irregularly taken place. The word श्रव्ष is originally a masculine one and after the elision, too it must keep its gender unchanged by the rule “श्रुः श्रुःकार्यगाँधकारं” ॥ But we find it here as श्रव्ष a feminine one and why? Because here too, the dictum of irregularity (नियातन) is applied. Well, then, assuming नियातन in the present case, we can have no such word as श्राव्षी। That is true; but we may have such word and
this is due to the dictum—that the law of irregularity never prevents any legal form from being formed.

सिद्धि— "नमस्तेषु गाय: कालः" द्रति सूत्रे घ: अश्रुदिर्घ: प्राणम स्वर्ज्ञायेय: विहितः तत्त ग्राणतस्य श्रुत: सघं ग्रानम्। 

यदि "वशिष्ट्या प्रस्थितम्" यथिद्वस्त्रमसाद्यस्य कालस्य श्रवणरूपस्य "एकात्मरूपेष्य:"

श्रवणेष्य: श्रवणेष्य: दिने श्रवণेष्य: श्रवणेष्य: वा रामिनेष्य: दिने श्रवणेष्य: श्रवणेष्य: वा रामिनेष्य: 

The suffix after व्रत्यां and व्रत्य elides, when a proper noun (a name) or designation is implied. In the previous rule, the suffix elides only when there is no mention of any particular part of “day-and-night”, but by this rule, the law of elision holds good, even when any part of the day-and-night (ष्ट्रीयरत्र)
is referred to, in the case of these two words only, if there is reference to संभा. शब्दा राति: ; अान्ये सृहसं — these are proper names, implying some particular night and some particular moment and in absence of these, we have श्रावणी राति:, आशुकी राति:। शब्दा is a name for the चम्बनी star—the first of the twenty-seven star taken into account by Hindu astrologers.

मित— । श्रावणाश्वन्त् अर्ज्ञवश्कात् च परख नये प्रवचक्ष्य लुप्तः प्रति संभान्य विषये। युक्ता सृहसं "अवेशिते" लुप्तं विषये, दशुतं "विशिष्ट" चतुर्युल "विशिष्टविश्वरामे:।। "अवेशिते यार्थे:। तत् गोपाल विषये: विषये: विषये: विषये: विषये: विषये:।। अर्योवश्का कविशिष्ट विषये: च भे दिने वा रात्री वा गणि रात्रि सति श्रवणाश्वन्त् अर्ज्ञवश्कात् च नवप्रचलक प्रवचक्ष्य लुप्तं सामु विश्वरामे दशुते अर्योवश्का कविशिष्ट।। अर्योवश्का राति:। श्रवणाश्वन्त् अर्ज्ञवश्कात् च नवप्रचलक प्रवचक्ष्य लुप्तं सामु विश्वरामे दशुते अर्योवश्का कविशिष्ट।। अर्योवश्का राति:। श्रवणाश्वन्त् अर्ज्ञवश्कात् च नवप्रचलक प्रवचक्ष्य लुप्तं सामु विश्वरामे दशुते अर्योवश्का कविशिष्ट।। अर्योवश्का राति:। श्रवणाश्वन्त् अर्ज्ञवश्कात् च नवप्रचलक प्रवचक्ष्य लुप्तं सामु विश्वरामे दशुते अर्योवश्का कविशिष्ट।। अर्योवश्का राति:। श्रवणाश्वन्त् अर्ज्ञवश्कात् च नवप्रचलक प्रवचक्ष्य लुप्तं सामु विश्वरामे दशुते अर्योवश्का कविशिष्ट।। अर्योवश्का राति:। श्रवणाश्वन्त् अर्ज्ञवश्कात् च नवप्रचलक प्रवचक्ष्य लुप्तं सामु विश्वरामे दशुते अर्योवश्का कविशिष्ट।। अर्योवश्का राति:। श्रवणाश्वन्त् अर्ज्ञवश्कात् च नवप्रचलक प्रवचक्ष्य लुप्तं सामु विश्वरामे दशुते अर्योवश्का कविशिष्ट।। अर्योवश्का राति:। श्रवणाश्वन्त् अर्ज्ञवश्कात् च नवप्रचलक प्रवचक्ष्य लुप्तं सामु विश्वरामे दशुते अर्योवश्का कविशिष्ट।। अर्योवश्का राति:। श्रवणाश्वन्त् अर्ज्ञवश्कात् च नवप्रचलक प्रवचक्ष्य लुप्तं सामु विश्वरामे दशुते अर्योवश्का कविशिष्ट।। अर्योवश्का राति:। श्रवणाश्वन्त् अर्ज्ञवश्कात् च नवप्रचलक प्रवचक्ष्य लुप्तं सामु विश्वरामे दशुते अर्योवश्का कविशिष्ट।। अर्योवश्का राति:।

۱۲۰۷ | इन्द्राक्षर: ||१५२|११||
The suffix क (क्र) is taken by a compound (क्र) word, denoting a pair of stars, with reference to time, be it general or particular. Thus तिथि stands for a star and so does युनवंसु. The compound word is तिथयुनवंसु. It is an instance of युन compound. The compound word तिथयुनवंसु takes the suffix क (which is radically changed into क्र) to denote time in general, and the newly formed word that we get is-तिथयुनवंसुब्रह्मण्।

तिथयुनवंसुब्रह्मण् पहः—a day, which is presided over by the moon that is in touch with the pair of stars तिथि and युनवंसु। राधा stands for the star विशाखा। राधातुराधीया राति—the night, presided over by the moon, coming in contact with the pair of stars राधा (विशाखा) and चन्द्राधा।

मित—। “नवलवंसलात्” इदमसमासस्यतन्तरयुनवंसलात् वर्तीयालात् युनके काळेप्रकाशः खाट, “विशिष्टे” दिबोऽब राखी चिंता कन्बिनितो विषेष्टे काले गण्याने। “अविशेषः” काळात्तरारणां च गण्याने। तिथयोग्य नवलविनेचः। पुनर्वेश्वरप्रोमि च नवतः एव। तेषां इदमस तिथयुनवंसु। तामां युनवंसु च। न्रति वीषेषः “क्र” प्रमत्यः। क्र-प्रलयसा युनाणि विशाखे।। “तिथयुनवंसु” न्रति पदसा चलमसा चौकारसा युनाणि “शोरुंऽाणि” न्रति सुलिङ्गः। ततः “एकोवायावः” न्रति सुविन्दित-समवः। अनब्रापवा तिथयुनवंसुब्रह्मणं न्रति पदं “सिवंदुणि”। “तिथयुनवंसु” न्रति चन्द्रवामाम् युनवं चन्द्रसापुरसाम्। च। “राधा” न्रति विशाखानवचवासा सुभा। राधा च सुनाराधार राधातुराधा।। तदुक्ता रातरिति गण्याने च-प्रलयः। पूर्वब्राह्मणारुडशेषः। राधातुराधीया च राति।। चन्द्रादिरकह सि:। अविशेषे यथा—यथा तिथयुनवंसुब्रह्मण। तिथयुनवंसुभाराणि युना: चयं चतुतान:।
Words, used in the third case endings and expressive of persons, take suffixes like चन after them to imply साम (Sama Veda), seen (declared) by them. Thus to denote बच्चन हट्ट साम, the word बाच्चन takes the suffix चन and a new word बाच्चन is formed, which is an adjunct of साम. In this sense, चन optionally becomes a रितु, (इत्र—इत्र प्रथम) and the word, taking a रितु suffix after it loses its द्वितौ portion. Thus in the sense of उषनसा (गुरुपाठ्यवाचन) हट्ट साम, we have the suffix चन after it and the word चौरिन्नम् is got; again चन is optionally taken to be a रितु suffix and consequently the last vowel of उषनस् with the portion after it, (i.e. the द्वितौ portion of उषनस्) is lost and a new word चौरिन्नम् is formed.
कलिना द्रष्टः कालेयः सामः

To denote सामन, seen by कलिण, the suffix द्रष्टः is used. The suffix द्रष्टः is replaced by एवः and in the sense of कलिना द्रष्टः साम we have कालेयः। The suffix is joined to कलिण—who is the seer here.

भितः। कलिणश्राद्धः दत्तीयानात् तेन हद्र् साम प्रलयः द्रष्टः प्रायःभक्तः।

प्रत्यक्षः द्रष्टः प्रेमः। कलिना द्रष्टः साम कालेयः साम द्रष्टः प्रलयः एवः द्रष्टः सुमः। दत्तिकारसिद्धः सुभक्षितः। यथा श्रीः शाकातम् श्री महाभवः। कलिना द्रष्टः साम कालेयः साम द्रष्टः प्रलयः। एवः कलिना द्रष्टः एवः भवः। कलिण: शाकातम् द्रष्टः सुभक्षितः।

वामदेवि द्रष्टः साम वामदेविम्।
The word बामदेव takes the suffix वान्त and त्र to denote सामन्त seen by the sage of the same name. Thus to imply बामदेव हर्ष साम we have बामदेव + वान्त and बामदेव + त्र and in both the cases we have the form बामदेव मन्त्र.

Now, a question may be raised why are the suffixes rendered as विन्द (ढकारित) ? Surely not to sanction the elision of ठि, as by the rule "यसीति च" (४८१४३), the ठि of बामदेव which is practically ठि in the present case, disappears. The answer to this query is that the ढकारित has connection with the process of श्च here. There runs the rule "वस्तिधातिर्दर्श" (४८१४५) which means—when the two suffixes (of course of the तद्वित class) व and वान्त, are taken by a noun, itself preceded by the negative ा, to denote गुणप्रतिश्रव, the last vowel of the word, thus formed with the two suffixes, becomes धातां। गुणप्रतिश्रव means the exclusion or ejection of some quality. But this rule does not hold good, when the suffixes व and वान्त are सानुस्मरक, i.e. joined to some other letter or letters. In the present case, बामदेव— the negative form of बामदेव मन्त्र—might have its last vowel वद्धां as the word is formed with suffix व and वान्त but this is not to be, as the व and वान्त of this sutra are not taken by themselves, but to the contrary are joined to another letter, viz त्र, and are shown as त्र and वान्त। They are thus सानुस्मरक here. The quotation
from the महामाय of Patanjali gives the above statement. Another point is to be noted in this connection. Both the suffixes show the same form and hence one of them seems to be useless; but against this, Kasika as well as Balamana-
rama affirm that “डिल्ल” (वितरक्रण, “रात्” दिति प्रवचन तकारित करण्) खराब्”, i.e. the तकारित of रात् serves the purpose of खराब्।
The word वामदेवम् formed with the help of रात्, differs from the same word, formed with the help of रा, as far as भर (उदास, अनुदास and खरित्) is concerned.

भित्—। वतीनयनात् वामदेवमथवात् “तेन हर्ष सा” त्वेतितिष्ठरेति रात् रा शोरेति प्रवचनीत।। रा रात् प्रबोध अपबोध।। वामदेवन हर्ष साम दिति रात् प्रवचन: वामदेवम्, रा प्रवचन—तबादलीपि वामदेवम्।। रात् प्रबोध दकारः तकारित दति।। डायप्रचल्ल दकारः दिति वामदेवम् साम्।। नन्त डायप्रचल्ल सत् पर्यं भवित, रात् प्रवचन चक्षु ततुपदशीव।। ततिं कथम् तकारित डायप्रचल्ल (रात् प्रवचन: ) पुनरपि विभीन्ते द्रितिते—“सरायेम् एव एतहिधाने” डा-प्रबोधनिधानात् वामदेवम् दिति पदात् रात्प्रवचनस्वप्न वामदेवमतितिपदस्त सर्वे भित्रता चलित।। तद्विन्यान् एव प्रवचनस्वप्न।। खरित् उदासादिशिमेद्।।

पुनरपि—चोद्यकत्र; नन्त यत्तप्रवचन: व य—प्रतायय प्रबोधवात् भवतः दिति अनन्तः कायस्यसिद्धिमेवेत्।। कथं दकारित्व सरायेम: डायप्रचल्ल विशीवेत्।। दकारित्व-प्रवचन परेद प्रक्ते: “टि” लोपो भविति दिति मिलाधर्मं—द्रितिचेत् न।। “यस्हीर्विच” (ष.१९५६) दिति सुदचलात् तवितियवेदी परे च प्रक्र्ते: अनन्तस्य अवशय सचनोपि भवित।।

“वामदेव” दिति परेद अनन्तोप्रवचन एव “टि”—संबाबाक्।। रातः “वस्तीयिच” च दिति सुदचलात् विनान्दनियो ( वामदेव दिति प्रदस्त अवशय लोपे चक्षु दिति ) कथं दत्त य राति प्रतायनिधान दितिकरणम्। अविभेदः—“सिद्द-वस्तीयि—द्रितादि।” एवं कारिकाः महामाये काशिकावती च इति।। अस्तावालेष्—“वस्तीयि”—“सरायेमि” दिति सुदचलात् “लोपेन”-प्रक्ते: अविभेद्यलोपे “सिद्द” यत्तात्, “कितमै” डितो हाती?


Suffixes like रघ are taken by the thing (word), with which a car is said to be covered. Thus to denote a car covered (all over) with a piece of cloth, we have वस्त्र: रघ:, वस्त्रेण परिहत: रघथः:, जिसे हेतु परिहत: रघथः:। इन परिहत: स्वभावक हैं। तने परिहतो रघ इलेव सिमिर्न: सामनानुसार एवं वस्त्रेण परिहत: रघथः:। वस्त्रे: परिहतो रघ: रघ: वास्तोर्धः:। एतेऽकालेऽन्निमित्त: परिहतो रघथः:। तनेनकाले: कायः। सामनानुसार रघथः:।
The suffix द्रशि (द्रशि) is taken by the word पालकक्षल to denote a car entirely covered with a thing of the same name. Thus a car covered with पालकक्षल is पालकक्षली. There is an द्रव suffix, often used in the sense of मार्ग, and sanctioned by the rule—अत द्रशि उनी (११२२११), but still this rule is formed only to bar the द्रशि suffix from पालकक्षल. पालकक्षल means a coloured (brown) blanket, a first class covering sheet.

भिन्न—पालकक्षल परिष्ठोर्: द्रव तत्सिनियः पालकक्षलश्रावः द्रशि-प्रयवः सात्। द्रशि प्रवयसर्व अलिम्: द्रवार: सुखोसारायः एव। पालकक्षल परिष्ठोर् द्रशि पालकक्षली रचः। पालकक्षली रची—पालकक्षल: रचः। पालकक्षल न पालकक्षल विविदेषः वर्तकः: दासार्यविविषीय गापति। अश्वः द्रशि-प्रयवः: रचा प्रतार्यघच सप्तवः। ननम् मतुप् प्रतार्यघच सप्तवः (प्र व्रतवः) “अत द्रशि उनी” (११२२११५) द्रशि प्रतार्यघच द्रशि प्रवयसर्व अलिम्: द्रवार: सुखोसारायः एव। तथा द्रशि प्रतार्यघच सप्तवः। पालकक्षल द्रशि प्रवयसर्व अलिम्: द्रवार: सुखोसारायः एव। पालकक्षल “परिष्ठोर् रचः” द्रशि प्रवयसर्व अलिम्: द्रवार: सुखोसारायः एव।
The words दैप and बौयाथ imply the skin of leopard and tiger respectively. The suffix अभ् (and not अभ्) is taken by these two words, in order to denote a car, covered with दैप (the skin of a leopard) and बौयाथ (the leather of a tiger). Thus दैप: राधा: बौयाथ: राधा:। अभ् is used instead of अभ् and it is to mark difference in श्रेर only.

सिन—। दैपिन्य कथित व्याप्तिनाथाच: प्राणी। दैप: दल्ले:। तस्म विकारः चर्म: दल्ले “प्राणिरजनातद्विभूषण” (४१०६४४) श्रम अभ्य विलित:। दिलोपय:।
तेन दैपम्। दैपिर्वत: लिन्य: दल्ले:। दैपम् दैपिच्छिम दल्ले:। अभ्य गुद्रि स्मर:।
भें व्याप्तिनाथ विकार: चर्म दल्ले अभ्य राधा:। तथा सति “न व्यासान्म पदात्यनामानुसारी” (४१०२१) श्रम एन्।
तेन व्याप्तिनाथस्व: सिन्ध:। वैयायार: व्याप्तिनाथ दल्ले:। दैप श्रद्धात् तथा वैयायाराथ: च तृतीयानां परिवर्तिते राधा इत्यदिशिते अभ्य राधायोभिं भवति।
दैपिन्य दैपिच्छिम अभ्य राधायोभिं राधा:। दैपिन्य दैपिच्छिम अभ्य राधायोभिं राधा:।
वैयायार: व्याप्तिनाथस्व: परिवर्ती राधा:। वैयायार: राधा:।
अभ्य अभ्य राधायोभिम भोजस्व:। अभ्य अभ्य राधायोभिम भोजस्व:। अभ्य अभ्य राधायोभिम भोजस्व:।

d- १२१४। कीमारापूर्व पंचनी।४१५११ी।।

dी—। “कीमार” इत्यविभिन्तिकी निदेशः। अवृत्तचार कि निपातनमिदम्। अवृत्तचार पति कुमारी पति कीमार: पति:।
यहा—अपृवत्त पति: कुमारी पति:। उपयुक्त कीमारी भाषाय।।

The word कीमार (mentioned as without any विभिन्त in the sutra) is formed with the suffix अभ् to imply wedding. The word is irregularly formed having sense of a wife, not married before.—
Or thus—To imply a husband, who has married a spinister (maiden), the suffix चा is taken by the word कार used in the second case-ending, or to denote a maid, who has been wedded to a person, the suffix चा is taken by the word कार used in the first case-ending.

(—Translation after Bal.-manorama)

मितः। “अपूर्वेवचनि” पाणिश्रत्वचनि, पाणिश्रणि नीचित्तम् ध्रुव्यः। पाणिश्रत्व नीचित्तम् कौमार द्रति पदम् चा प्रतायायलम् निपातानि सिभ्यति द्रति काशिका।

“कौमारपुरुषवचनि” द्रति सूचि कौमारशास्त्रां निबृन्दितमध्रुवः। अतः चा—
“कौमार द्रताष्ट्रभिभक्तिकौ निद्रमः।” अविभक्तिकौ विभिन्नरीति: लुर्द्रप्रयासां। निद्रे सा द्रतारथः।

“अपूर्वेवचनि” द्रतारथ वीरपुर्वेश्वर: स भावाधानः। “अपूर्वेवचनि”—अपूर्वेवचनि द्रतारथः। अतः पदति—“अपूर्वेवचनि प्रिपातसिद्धम्।” “अपूर्वेवचनः” तिथिः चुरुंकुंर: “द्रठम” कौमारशास्त्रः। “निपातसिद्धम्” निपातसिद्धम्। अपूर्वेवचनः द्रति चोचिनितव्र अपूर्वेवचनः द्रतारथः। अथ अपूर्वः शब्दः अपूर्वः लघुव्रतः।

“प्रार्थना” द्रति चर्चारथः। न शृङ्खलः पन्तिकारः सा अपूर्वः पदति। अपूर्वः पन्तिम् कौमारशास्त्रः पन्ति। उपवास: पन्ति: उपवासान्तः—द्र्यश्चिन्तघ्रेः द्रितीयानां कौमारशास्त्रां राज्य प्रतारथ: राजः द्रतारथः। च द्रतारथः। कौमारशास्त्रां द्रतियानां उपवासः (द्र्यानन् कौमारशास्त्रं) एव द्रतारथः।

कौमारी द्रतिरथः। चार्थः द्रतिरथः। कौमारी भाषा।

अविभक्तिकौ सुवृषाहेष्वाच निबृन्दिताः। पदति—
कौमारपुरुषवचने कौमार्या चा विचेरिते।
अपूर्वः लें द्रतारथः कौमार्या भवित्तित।
Words, expressive of pots, take proper suffixes after them to denote a thing or things, placed in it from somewhere. Thus शराव is a word meaning a pot. The food, placed in it from elsewhere, is called शराव; the suffix here taken by शराव being ऋं.

मित्— तब द्रि समभीचवर्क पदम्; “शरा” द्रि सत्यमः सत्यवाचीनः श्रद्धात् यथायोग्यः प्रतिभा: अश्रमः: भवति तबिनः अभवे स्थानसर्गरः उष्ट्वता किंवदत्तुस्य प्राप्तिततिमि गम्यमानी सति। अभवे समभानस् पावम् उच्चते। शरावे उष्ट्वत: द्रि शराव: ऋंदनः। शरावे भौजवाजुस्यापूर्णपावविष्णुः [गरा द्रि वजः]; नन्द यथारूढः किंवदितु उष्ट्वते तथा ज्ञातानि एव स्मायते यथा कुमार वारि उष्ट्वति, तत्त्वं कठम् अधिकरणता शरावस्य, वैन तब समती स्थायिति चेतः; उच्चते। पूले उष्ट्वति मिति पदर भवते। तेन उपविष्णु—“उष्ट्वति” द्रि पदम् “उष्ट्वति” अभिनः तूनविष्णुः तथा एव मिति ज्ञातानि एव स्मायते यथा कुमार वारि उष्ट्वति (स्थानस्य) प्रतिभा: “वर्त्तेन्”; तथादित्वा अभवत्स्य अधिकरणता “तैन” हैवेकहुतुः समी समस्य समस्य समि सत्यिता। “उष्ट्वति” स्थानसर्गरः उष्ट्वता “निषिद्धः” समस्य स्थायिति द्रि;। एवं कथिरेन् निषिद्ध: द्रि कायिरेन। ऋंदनः।

“सूक्ष्मोक्षितं उष्ट्वसुस्कृतं, समि उष्ट्वसर्गरतं प्रशिक्षेद:”—द्रि कायिरेन।
The word स्थानिक takes the suffix (षण), provided that it denotes a person, that lies down upon it in order to observe some vow only. Thus a mendicant is said to be स्थानिक; as he lies down upon the स्थानिक to observe his vow.

Words used in the seventh case-ending take the suffix षण provided that they imply an article or articles of food, which are refined in them. Thus barley corns (षण:) are said to be षण:, when they are refined in a षण; the word षण taking the suffix षण. Similarly we get षणाकार: &c., (see Tika).
To denote an article or articles of food, refined or prepared on themselves the two words गृह and उज्ज म take the suffix या instead of चन्द्र. Thus a piece of meat is said गृहयम as (गृह + या), when it is roasted on a spit, and उज्जम when roasted on an ।

उज्जा a kind of pot.

दी—। चाँद्रवादः। गृह संक्षेपांत गृहयम सांसम। उज्ज

पालविशेषः। तस्यां संक्षेपम उज्जम।
The word द्रष्टि takes the suffix तक्ष (प्रक) to imply an article of food, placed on and refined with it along with other condiments.

The word द्रष्टि takes the suffix तक्ष as well as बच्च in the aforesaid sense.
This rule of the seventh chapter is introduced here in order to show the process by which the new word श्रीदशिन्ति is to be formed. The meaning of the sutra is as follows:—
Words, ending in इस्, उस्, तक् or त् (without च after त्) change the त of the suffix तक् they take after them, into क। The क of तक् is त्, the च after त is for the sake of pronunciation and now the त which remains, is changed to ककार।
Thus उदक्षितिः संक्षृत: चौद्ध: चौदशिन्ति:। Again चष् is taken optionally and the form is चौदशिन्ति:। By the particles इस् and उस्, mentioned in the sutra, the natural इस् or उस् of a word formed with the help of the उष्णि suffixes only, are to be taken into consideration and hence any word ending in इस् or उस् and that इस् or उस् coming through the operation of ककार should be excluded from this law.
চরা, বলা ন করলো তাই মূলত করলো বা বলা নতুন মালা করলো বা বলা নতুন মালা করলো। কলা অর্থের সংক্রান্ত ভাস্কর ছিল, কলা তথ্য করার ছিল, মালা তথ্য করার ছিল। তাই তথ্য ছিল, মালা তথ্য ছিল। কলা তথ্য ছিল, মালা তথ্য ছিল। তাই তথ্য ছিল, মালা তথ্য ছিল। তাই তথ্য ছিল, মালা তথ্য ছিল। তাই তথ্য ছিল, মালা তথ্য ছিল। তাই তথ্য ছিল, মালা তথ্য ছিল।

The word চরা takes the suffix হলো instead of হলো after it, to imply an article, prepared or seasoned in it, be it an article of food or drink. Thus চরা বলা হলো চরা হলো। যথায় হলো a kind of drink and when it is seasoned in চরা, it should be called চরা হলো।

মিল— কাশ্মীর মূলে “সংক্রান্ত ভগ্না” তথ্য সংক্রান্ত সংক্রান্ত তথ্য সংক্রান্ত। প্রথমে সৃষ্টি ছিল, নতুন ভগ্ন তথ্য। তাই “চরা সংক্রান্ত তথ্য তথ্য সংক্রান্ত নতুন ভগ্না” চরা করে শীর্ষতার দীক্ষিত। চরা সংক্রান্ত তথ্য প্রদর্শন চরা প্রস্তুত; সংক্রান্ত।
The word, denoting a particular पौर्णमासी (full moon), takes proper suffixes, अ (and the like), to imply the period (viz, the month) in which is comprised the said full moon, provided that a proper name is meant.

मिल—। "सा" दित प्रथमानि "अभिकीर्तिः" सन्मानिः यहाविहिः प्रवयो। दित, वन्ग प्रथमानि सा पौर्णं मासि। सुवस्त्रात् दित-शतानि संज्ञायिने। पौर्णं मासि अनुसूचित रचितम्। सा पौर्णं मासि अभिन्न। दित पौर्णं मासि प्रथमानि पद्यात् अशकार्यः। प्रवयः। भवनि संज्ञायिने। दित सर्वस्यः। संज्ञा मद्भावः। चहां मासः। संबस्तुरं वीणा।। पौर्णं मासि अभिन्न। दित पौर्णं मासः। पौर्णं मासि संबस्तुरं वीणा।। पौर्णं मासि अभिन्न। दित पौर्णं मासः। पौर्णं मासि संबस्तुरं वीणा।। पौर्णं मासि अभिन्न। दित पौर्णं मासः। पौर्णं मासि संबस्तुरं वीणा।। पौर्णं मासि अभिन्न। दित पौर्णं मासः। पौर्णं मासि संबस्तुरं वीणा।। पौर्णं मासि अभिन्न। दित पौर्णं मासः। पौर्णं मासि संबस्तुरं वीणा।।
In the sense of the subject, stated in the previous rule, the two words आयाहायं and वृष्टिस्थः take the suffix तक्तम् and not अव्यय after them. Thus to denote the month, which comprises the आयाहायं वृष्टिस्थः मासी we have आयाहायंख वृष्टिस्थः। Also आयाहायंख वृष्टिस्थः: the month in which comprises the full moon, in touch with the star चन्द्रम्भ or शनिन्द्रो।
In the above sense the words पाला, नी, श्रवण, कालिंकी and चैवैं take the suffix ठक्क or the suffix वर्ण after them.

सिस — सा भविस्त विषाणु सामान्य संभायां पालुमी कालिंकी की चैवैं


dी — इन्द्र देवता अम्जिति एन्द्रे चैव। पालुपतम।

 त्वांच्चिल्लम्। व्याक्यमानद्वयो उद्धे श्रवणियो देवता, मन्त्रलिप्ता च।

 एन्द्रे मन्त्र:। “आमीयो वै व्राह्नियो देवतया” इति तु श्रवणियो संभोगः (वा २६८) इति ठक्क।
Words, expressive of deities take proper suffixes like अन्न after them to denote something, offered to or presided over by the said deities. By "something" generally is meant the sacrificial things offered to the deities or the incantation by which they are eulogised. Thus द्वित (clarified butter) of which देव is the presiding deity, is said to be देव पदम: द्वित:। दवास is the sacrificial thing offered to gods like Indra. The मंत्र: (incantation) by which देव is eulogised is said to be देव: मंत्र:।

An objection may be raised against the suffix taken by अन्न in the line—आदेवी वः पुरुषस्यो देवता the suffix being, of course, देव here; there being no reference here to any sacrificial article or any incantation. This problem is explained away by the argument that the quality of अन्न is ascribed to the Brahmā and here he is identified with the देवता in question.

नित:। “सा” द्वित प्रथमान्त: “सदृशः” द्वित शुद्धश्च विभाविकायः प्रथम भवतित, धत: खलु प्रथमान्त सा चतुः देवता भवतीत। सा अन्न देवता द्वित एक्षरयाः प्रथमान्त: देवतावताचकक्षात्तत: अभावायः प्रथमाय: सुप्रित्य भाव:।

इन्द्री देवता अन्न द्वित विद्य:। प्रसङ्गति देवता अन्न द्वित याग्यतरः भवित:। दवास्थवित देवता अन्न द्वित बाहुः मुख्य: भवित:। परम्पर्यः चादिक्यः भवित:। प्राप्तार्यः भवित:।

नमु देवता द्वित श्यामविव शिवणी किं समयते? “लक्ष्मीनाथे उहै श्रीविभूषणी देवता, सम्भवतः च”—वामी हस्तविद्य: लक्ष्मीन:। अन्न उदिष्ठ्य लक्ष्मीन: स एव देवतासुभानातः। अन्न उदिष्ठ्य आदिविव शिवणी देवता। सम्भवतः च”—सन्न चाटन्ता भूमि: सम्भवतः। प्रदीक्षायमान्यं क्योः युधिष्ठिर:।

तेन उदिष्ठ्यनन्ते—देवता यान्त उदिष्ठ्य चैवदिकासः प्रवचनेन सा अन्न देवतासुभानात: अभावति चतुः भावः।

तेन इन्द्री देवता अन्न सम्भवसि एक्षरो मंत्र:। देवता द्वित किंम्?
कान्हा देवता अथवा द्रव्य यो बतते न भवति कान्हा: देवसमाप्तः। ननु "आण्यं वी ब्रह्मसि देवतवा" द्वित नवा उपस्थिष्ठ द्रव्यं द्रव्यांशं द्रव्यते वोः; नापि अप्रियं द्रव्यश्च सन्तति ति: प्रवचनं—द्रव्यं ताहिः कथयनं देववातिष्ठितप्रथमं भवति द्रव्यं बनत्? चयाति। "शृणोऽवद्धं—श्रवं (अ०२११२) द्रव्यं सूक्ष्म द्रव्यं द्रव्यस्ते द्रव्यस्नानिकालं गच्छे (अथ श्रमस्मपिनिकालं गच्छे) द्रव्यं बोधय:। "सन्त्वायुऽन्—" (वा २७६३) द्रव्यं बोधय: काव्यं न तु विविधितः। आम्लिनं भी लोकविद्वंस्त्रियं द्रव्यतानातिरिविशेषः शृणौ वर्णस्ते द्रव्यस्नानं श्रुतसमानः; द्रव्यं भोजः। भूल्लोऽसि अंदनीता आम्लिनं तुलस्यऽसि अथवतिष्ठिति अपेक्षा गच्छे। द्रव्यं श्रेयः। श्रेष्ठताति अंदनीता आम्लिनं सः उपस्थितं व वर्णयः। "सहारां प्रोष्टदाता टुः" (अ०२१११) द्रव्यं सुवर्णं वावद् नसा कान्हा देवता। द्रव्यस्ते आम्लिनिः।

२२२४। कस्येत्। २२२५।

dी—। क श्रवणे दादेशः स्मात् प्रत्यवसं नियोगिन्।

"यस्य—" (सूक्ष्म) द्रव्य लोपात् परत्नात् आदिविठि।। को ब्रह्मा देवता अस्य वायं हवः। अर्द्ववत्ता अस्य यायम्।

The word क (meaning either त्रह्म or प्रजापति) changes the final य into य when it comes in touch with the suffix. Thus in the sense क: त्रह्मव प्रजापति वी देवता अस्य we have कि + यण्—the य of क being transformed into य; now a question arises whether the य of कि will elide through the influence of the rule "यस्य—" (rule no 311), or it will be lengthened by the rule "तदन्तयायामः:" (अ०२११३)। The solution is—that the rule for lengthening comes after the rule for elision as far as the order of the arrangement of म्नाध्यायी is concerned; and consequently it will supercede the previous one. Thus we have
लंगीतिंग में की और शब्द का एक नाम बनाया। काय इतने—योग्य बुटर दान दिया पर देवता में शरीर "क" का स्वर "दिन" इतना इटना: सात। "या उपास्क" (१२२४) प्राप्त के संस्कार का इटना योग्य ज्ञात नाम आदिकेश्वरी।

tका। तेस्त। तेस्त। योग्य ज्ञात नाम योग्य ज्ञात नाम कि और इटना इटना स्वतः। तत्त; किम् "बल्लित" च" (१२२४) प्राप्त सिद्दहार्थ इटना आदिकेश्वरी सिद्दहार्त इटना "तत्रित्वं चालक"। (१२२५) प्राप्त सिद्दहार्त इटना देश देश राधिकाः वेदांतस्व विभिन्नाः ईश्वराः—परसुलस्व विभिन्नाः ऐश्वरिकां भविष्यते, न खलु पूर्विकम्यम्यते जीवन:। तेन जी योग्य ज्ञात नाम योग्य ज्ञात नाम "एको-स्व"। ज्ञात ज्ञात हाय:। तेन इटना:। तेन इटना:। तेन इटना:। तेन इटना:।

१२२४। शुक्रादृ एन्। ३२२६।

dी—। शुक्रयाम्।

The word शुक takes the suffix एन् (न्व) instead of एन्, to denote the sacrificial thing offered to the deity of the same name or the incantation by which he is to be eulogised. Thus शुक्रयाम्यता अस्ता इटना शुक्रयाम् हाय:।

भित—। शुक्रशालाना प्रधानानां सा अस्ता इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना इटना
The suffix छ (i.e. छ) is attached to the two words, ज्योतिषम् and अध्यात्मार्थ, themselves expressive of Vedic deities, to imply something, presided over by the said deities; and the two words ज्योतिषम् and अध्यात्मार्थ are irregularly formed. This irregularity, relative to the structure of these two words, comes only when the aforesaid suffix छ steps in and never elsewhere; and thus we meet with such expression as ज्योतिषम् अध्यात्मार्थ अनुबृहि।

The suffix छ (i.e. छ) may also be attached to the two afore-
said words and the forms इयम् and इयम् are the results.

Now a question may be asked as to why a separate rule is formed. The author of the aphorisms might have sanctioned the suffix य in the previous rule—making the expression यत्म यत्म तत्र य यदी: च; undoubtedly the separation of the suffix य from the previous rule is significant. The significance is that this suffix य is attached to the two aforesaid words as well as to some other words also. These other words include the following:—(1) प्राचीन, तार्किक यह यह and the like, and we have forms as प्राचीनविवेका, तार्किकविवेका and so forth. (2) The word शताब्द्र य takes य as well as य and the two forms शताब्द्रियम्, शताब्द्रियम् are found to denote something of which शत शताब्द्र are the deities. Now the words शताब्द्रियम् as well as शत- शताब्द्रियम् are instances of सविताविवेका, where the elision of the suffixes is demanded by the rule “विनयु कनपले” (शास्त्र); but in the present case this elision does not occur as the two aforesaid rules are formed only to sanction the said suffixes—the existence of which is hereby demanded.
यसां ख्याता अपोनपात श्वेतात् तथा अपोनपात श्वेतात्रिव क्रप्रयोगी भवति नामन इति निन्द्यू्ष सहा ‘निःकाव्याः’ वाचनां यतै अपोनपात श्वेतात् अपोनपात श्वेतात्र अपरयोगी भवति, एवं अवध्यूषिणी योगवेश्य: श्वेतेः क्रप्रयोगी जाति इति भवाः। वेश्य: श्वेतेः क्रप्रयोगवेश्य जाति तत्र श्वेते श्रवदा: वालि काति श्राणय तत सिक्यनी दीनितिन्यू यः क्रप्रकारणे पैक्रानि पैक्रानि सुवादिर्थ उपयोजनस् (वा २७०१)। पैक्रानि पैक्रानि श्राणय: श्राणय अवध्यूषिणा अध्येण क्रप्रयोगी भवति। पैक्रानि पैक्रानि दच्छता असा इति पैक्रानि पैक्रानि सुवादिर्थम्। तारणिविन्दु- दच्छता असा इति तारणिविन्दुैयम्। पैक्रानि पैक्रानि हविः। तारणिविन्दुैयम् हविः।

“शतसतीद्र धर्म” (वा २७०२) – शतसतीद्र धर्म – प्रकरणस्वतः चकारातूः क्रप्रयोगवेश्य भवति। शतः ब्रह्म: दच्छता असा इति चकारातूः प्रकरणस्वतः। एवं क्रप्रयोगवेश्य शतसतीद्रियम्। [क्रसस इत्यादिः।] प्रससा च इत्यायम्: भाषाः।]

ननु अभाधि। तारणिविन्दुैपद-समासाः। च” (२३१५२१) इति सूत्रेः तारणिविन्दुैपद-समास: विहित:, तद्यथा तत्त्व: दिगोळ्युगपतिः” (२३१५२१) इति सूत्रेः शुचकारातू प्रवर्तिता लोपोषितम् अभाधि। कथे नाब लोपोषितम्? असा उत्तर: द्रवति—“बच्चयो- विधानसामायाऽतु शिबोऽहुः गनपतिः” (२३५२१२१) इति न लुक्फः। च इति प्रवर्तित प्रश्नः च विधानसामायाऽतु लुक्फः प्रवर्तिते। यदि प्रकरणे एव सुकथ्ये तद्हि सूत्रे: का साधकता? तद्यथा प्रवर्तिता प्रकरणस्वतः: च—शतसतीद्रियं शतसतीद्रियम् इति पदन्त्यम्। शतसतीद्रियं शतसतीद्रियं च हविः।

पूर्व चूत्त्वादिर्थ समासर्थं स्मृत्यं—वेिै च कैचित्तु “अपोनपात खाता” इति प्रयोगी दश्ये। स च चानदस्वत चोद्यः।

१२३१। महिद्रादृ घाणो च॥५१॥२१॥

दी—चालाधः। महिद्रियें हविः। महिद्रियं—महिद्रियम्।

The suffixes च and अष्ट as well as क too are attached to the word महिद्रं and consequently we have three forms here—महिद्र्यम् with च, महिद्र्यम् with अष्ट and महिद्र्यम् with क।
The suffix यत् is attached to बाय्यम्, and not भए, is attached to बाय्यम्. [The यत् necessitates the guna of the stem (न्दु) and then by the rule “वाय्यम् विप्रवेदम्” (॥१३२), the यत् of the भए form is changed to भए and we have the forms वाय्यम् and कत्वयम्. भए means aurora.]
तद्वितेश रत्नार्थका:

उष्ण चूकाम्। पितृदेवता उष्ण धर्म देवता चब्रेदेहः प्रतिहृः। यायुष चब्रेदेहः प्रोकाः पवनदेवः। कुतसु कलाभिषेको देवता। पिताम्भु इत्याव चक्कारस्वाहः रीकार्दशिः हुसु परसुवातः जातवः। उपसङ्ग्रहतास पदलभावातः सकारस्वाहः “ससुज्वीसः” (२१४१३३) वर्ति चः नः पदलभावस्वय यकारप्रात्वायी परे भस्म श्राहे तेन वा घातः। भस्म जा तु पदलभा चयवादः। भस्म जा तु “वचविषम” (२१४१४५) वर्ति चूलेश विहित, प्राकाशः प्रोकाः च।

१२३४। रीडेत्युः। २४१२॥

ढै—। अक्क्यकारिःसार्वभावानुके यकारे वृक्षे च परे क्रदन्ताक्ष्य रीडार्देशः स्नातः। “यस्ते चौ” (४१४१४५)।

पिताम्भु। उष्णम्।

The कक्कार, forming the part of any word, is changed to रीड़, when any यकार, except that of a ग्रंथ or सार्वभावानु or the suffix चि. comes after it. [ The द्र of रीड़ signifies बनाराेश by the rule ‘रिक्त’—(१२१५३)]।

मित—। “अक्ष्यकारे” क्रत् प्रतायानार्थकारो वचनः यिल्लात्मा प्रतायानन्दानाः भूः तेयकारे परे, “भस्म अक्ष्यकारे यकारे” कहुःकत्सादिपयकारककिते यकारे वचनः यिल्लात्मा यकारानन्दानेते यकारे परे, “चूः परे” अभूतात्मायाहं बिहिते विश्वात्मे च परे सति “क्रदन्ता अक्ष्य” कक्कारानन्दाने कारेते। चत्सादिपय कक्कारा “रीडार्देशः” कक्कारा स्नाते रीड़ चति चार्देशः स्नातः। रीड़ इत्यादि कक्कारे इत्यः तव ‘रिक्त’ (१२१५३) इति चनारादेशः भाप्वतिः। कक्कारा एव वर “रीड़” इति भवित इत्यः। मातरमः इव नाचारित सहोदरपसः इति मायेरिति। कक्कार्ताये परे कक्कार्स्नाने “रीड़”। कक्कः प्रयवसु नहि क्रदन्तालगतः। एवं पिता इव नाचारित पितीयते। अब कक्कः प्रयवः। पुनः पुनः करोति इति केदारः केदारः। यह इति प्रयवः। इव पिता देवता भस्म इति चिकित्त्वे इति यह। यह इति प्रयवः। जाति माता भूता इति मातीमूतः [चि प्रयवः। कक्कः स्नाने “रीड़” च।] एवं पिताः देवता भस्म इति चिकित्त्वे यह प्रयवे परे कक्कार्स्नाने “रीड़” च।
রোড় চন্দ্রকীটী। তেন পিবী, যত্র ইতিষ্ঠিতম। তত: স্বেচ্ছি চ” (৮৪১৪৫)।

রোড় মূলেশ ইঞ্জারায়োপ। তত: পিলাম। ইতি পদম।

““করতঃ” ইথয় তকারল্ল কা সার্থকতা? “তপস্মাতকাশ্চ” (১১৭০)। ইতি

করাত: পরিষ্ঠলে জৈবিকীয়ে ইথয় কৃষ্টাদি: যদি ন রোড়কীটী। নিজেবিন্ধন্তে

ইথয় গুঁ ঘাতো: যদিচ ন রোড়কীট। বোধতি: ।

১২৭৪। যাবাপ্রিয়ী শুনানসীর। মঘলদানাধীন যাবাপ্রিয়ী বাস্তুপ্রিয়ী

বাস্তুপ্রিয়ী চ (২১২২)।

দী—। চায়ত্ত। যাবাপ্রিয়ীৰ্যতি-যাবাপ্রিয়ীৰ্যতি।

শুনান-সরোীৰ্য্যঃ-শুনানসীরীৰ্য্যঃ।

The suffix ক (তিব্বত), as well as the suffix যত্, are attached to

যাবাপ্রিয়ী, শুনাসীর, মঘলত, অভ্রোপো, বাস্তুপ্রিয়ী and রোড়কীট।

সিত। । সা বাশ ইতি ইতি এতঃ বিশিষ্টম এস্কো। ক প্রশ্ন: হিতারায় যত্র-

প্রায়শ্চিৎ ভবত:। অধঃ প্রায়স্ব তথা প্রত্যারপস্ত্রয়ের বিশিষ্টম ষাপ্রায়ঃ চ

শুনান-শুনাসীরী। গীত প্রায়ঃ। যাবাপ্রিয়ী [“দিশথ প্রথিয়ীম” ইতি সুসমব

শুনান]। যাবাপ্রিয়ীৰ্যতি। দীনিতো বাশ ইতিক। ক প্রশ্ন:—

যাবাপ্রিয়ীৰ্যতি。

যত্র—যাবাপ্রিয়ীৰ্যতি। উভয় “স্বেচ্ছা চ” (৮৪১৪৫)। ইতি মূলেশ ইঞ্জারায়োপ।

কয় ইঞ্জারায়ো। শুন:। বাশু:। সীৰ:। সৌৰ্য:।। শুনা সীৰৰী ইতি শুনাসীরী।

“দীখালিয়ি চ” (৭১২৬)। ইতি চুন্থ।। শুনাসীরী দীথতে অধঃ ইতি কে শুনান-

সরোীৰ্য্যঃ। ইতি শুনাসীরীৰ্য্যঃ। মঘলত দীথত অধঃ ইতি মঘলতীৰ্য্যঃ। পচঃ।

মঘলতীৰ্য্যঃ—ঠিক সহায়ে পদ্রামাবাদত ন তকারল দক্ষ:।

মঘলতীৰ্য্যঃ—ঠিক সহায়ে পদ্রামাবাদত ন তকারল দক্ষ:।

[মঘলতীৰ্য্য বাস্তুপ্রিয়ী তালসু ন তালখি মল্লক্ষ: ]।

অধিষ্ঠ সীৰী ইতি অধিীৰ্য্যোম। [“দীথতে সীৰেম।” (৭১২৩)।

এম ইষ্ট:। ঠিক দীথতে অধিীৰ্য্যোম। পচঃ অধিীৰ্য্যোম। বাস্তুপ্রিয়ী। ইতি

বাস্তুপ্রিয়ী:। রোড়:। বাশু:।। [কয় শুন: কে বাস্তুপ্রিয়ী:। ইতি বাল্যায়:।। বাস্তুপ্রিয়ী:।]
The suffix दक्षिण is attached to चार्ध्रि and the form is चार्ध्रि दक्षिण. भितर—चार्ध्रि दक्षिण भितर विद्याध्यमान् प्रयत्निष्ठात्। चार्ध्रि दक्षिण भितर विद्याध्यमान् प्रयत्निष्ठात्। चार्ध्रि दक्षिण भितर विद्याध्यमान् प्रयत्निष्ठात्।

Words, expressive of time, take the same suffixes after them, to denote something, presided over by the said time, as are attached to them in the sense of "produced or born in it". Thus the suffix दक्षिण is attached to the word नास to denote something born or produced in the month and the form is मासिक; consequently the same suffix will be taken by नास and the form will be मासिक to imply something, of which नास is the presiding deity.
शिष्णुकोडू

मितः। “कालिभा.” कालवाचकशब्देः। “भवत्त” प्रत्ययः। भवतीति शेषः।
कालवाचकशब्देः। “तस्मान भवः ( उत्तपतिः )” तत्राधि ये ये प्रत्ययः। यथा यथा
भवति, तव तव “सा चस्य देवता” इति एतचिन्द्री च चापि तेति प्रत्ययः। इत्यर्थम।।
“कालार्ट ठजम्” ( 313.11 ) इति प्रकरणे। “तस्मान भवः ( जाता )” इतराधिकारी काल-
विशेषवाचकशब्देः। प्रत्ययः। विधायते, ते प्रत्ययः। “सा चस्य देवता” इति
एतचिन्द्री च चापि तव तव इत्यर्थे इति निष्काृ।। ननु “भवत्त” इति ( दोषकरण ) कालस्
विशिष्टम् ? “सर्वासद्युप परियसाहृः” इति काशिका। देवताशी विशिष्टा। प्रत्ययः।
सर्वासद्युप विशिष्टिनिन्या। प्रत्यये। चभिन्ना इति मापनायं भिन्निति भावः।। तथाः
मासी देवता अस्य इति मासिकम् एवं मासिकम् मासिकम्। कलार्ट ठजम् ( 4.3.11 )
इति ठजम् प्रत्ययः।। प्राहो देवता चस्य इति प्राहोवेशम्।। प्राहो च भवः
प्राहोवेशम् [“प्राहो ईशः” ( 4.15.17 ) इति ईशः प्रत्ययः।। एवं साँवलस्त्रिकम्,
चाण मासिकम्, वासलम् इत्यदि।

१२८। महाराजप्रोष्ठपदात्। ठजम्॥ ४.२.१५॥

d—— महाराजिकम्। प्रोष्ठपदिकम्।

The suffix ठजम् is attached to महाराज and प्रोष्ठपद and the
forms are महाराजिकम् and प्रोष्ठपदिकम्।

मितः। “सा चस्य देवता” इत्याचिन्द्रीत् महाराजशब्दात्। प्रोष्ठपदशब्दात्
ठजम् प्रत्ययः। महाराजी देवता चस्य इति महाराजिकम्। प्रोष्ठपदी
देवता चस्य इति प्रोष्ठपदिकम्। महाराजः कुवें।।

“सा चस्य देवता “इत्याचिन्द्र: समात:॥ अय प्रासिक्षरावययम् व्याचते—

१२२८। देवताहिते च॥ ३१.२.१२॥

d——। अय पूर्वोत्तरपद्योरायोचितहि। यात्र जिति जिति
किति च परे। अग्निमार्कतम्।

When two words, expressive of vedic deities, are comp-

pounded word takes a suffix, which is a जित, शित, or कित one, the first vowel of both the words forming the compound, undergoes lengthening. [As already said a suffix is said to be जित, when the letter च elides from it, शित—when छ elides, and कित—when क elides].

मित—। वेदविशिष्टवाची यथो द्रव्यतः सहैव डिविप्रदानम् बेर्सियु विशिष्टम्, जयोयों बहसमासी भवति, स एव द्रव्यतावचन रतिपरिभाषाकृति संबाजं भवति, यथ बेर्सियु द्रव्यतावचनसी भवति, तत्र समासस्तिसमा द्रव्यतावचनिः पूर्वपदसा ये च चः (सन्तवाचः) वचः ते तत्र आयसा च चः (सन्तवाचः), तथा समासस्तिसमा द्रव्यतावचनि: उत्तरपदसा वे च चो विधाने तत्सामपि आयसा चचो हसिभथवितलिनितेजाकरित्—प्रतायेपरे, शाकारेत्—प्रतायेपरे, काकारेत्—प्रतायेचः परे।

अच द्रव्यतावचने च रतिसंरूते स्त्रादलिङ्गी(६१.१९४) रिकाले रथ्वापीवन्ते, चचो निपुणिति (६१.१९५) इवहती अकारित्व प्रवेये तथा शाकारेत् प्रवेये परे। रतिः अनुवचते, “किति च” (६१.१९५) इवमातृं किति (काकारेत् प्रवेये परे) इवाक चारूहति; ‘तबबिष्कचाचादी’ (६१.१९६) रतिः वृहात अच्छादी—श्रीम, “हश्चुमिमिस्वचने पूर्व पदसा च” (६१.१९६) इवमातृं “पूर्व पदसा” इवाक तथा ‘उत्तरपदसा’ (६१.१९७) इवमातृं “उत्तरपदसा” इवाक अभुहति। अभिन्न समस्त च वि रतिः भ्रामवस्ती—“द्रव्यतावचने” (६१.१९८) रति आन्तः। भ्रामवस्ती द्वेषते असर रतिः अर्थात्। अर्थात्, खलु तहिते शाकारेत् प्रवेये—तेन अभिन्न—पदसा आदिस्वरस्त्र अकारस्त्र, तथा समस्त पदस्त्र आदिस्वरस्त्र अकारस्त्र हर्षी। तथात् आदिमात्समस्त मिति पद्य सिद्धम्।

षुद्ध आदिमात्समस्त मिति सहिनुभूति। “द्रव्यतावचने” (६१.१९९) इवनेन “आन्तः” ब्राह्मण, भ्रामवस्ती मिति समासानपदलाति। समाश्रयेनद्वे वियहानम् न लीकिसाहिष्ठ्यप्रचलितम्, चपित् तु वैदिकसाहिष्ठ्यप्रचलितम् पव। तेन इवान्यवकास्य अलीकिलात (वैदिकवाला) आन्तः मिति वाचिला “इंद्री” (६१.१९५)
But the word \( \text{इन्द्र} \), forming the second half of a \( \text{देवताविन्द्र} \) compound, is an exception to the previous rule—(i.e., it undergoes no lengthening).

But the word \( \text{इन्द्र} \), forming the second half of a \( \text{देवताविन्द्र} \) compound, is an exception to the previous rule—(i.e., it undergoes no lengthening).

\[ 1241 \text{ दीघानुष वर्णस्य} \]
Under parallel circumstances, the word ब्रवण undergoes no lengthening, when it stands after a long vowel.

मित—। “देवांत्” देवं सरत् “परसं” परसंसारा “व्रवणसा” व्रवण इति शब्दसा “न हर्षः।” । देवांतसरसा व्रवणसा पुरुषांसारामध्यिति हंदि नेभवति इति भावः। इद्रिय स्मरण इति इद्रियाकर्षण। [“देवताइले च” (६१२६) इति आमहः।। इद्रियावर्षी देवते अस्ति इति अचरण—ॆद्रियावर्षण; देवं ब्रह्मातु आकारातु उदारस्थितसा व्रवणपद्धसा न दहिः, एवं मैतावस्यम्। देवांत परी व्रवणशब्दी अव न भवति तदः तु एवम्—चन्द्रिति मकायाय इति चण्ड्रीवर्षणी।। “इद्रियब्रवण: सोभवणयायः” (६१२७)। ततः चण्ड्रीवर्षिः देवते अस्ति इति अचरण।। “इद्रियब्रवण:” (६१२८) इति चुब्रवलात् इहितपुर्ण उदारपद्ध परी सति “इद्रियब्रवणते सोभवणयायः” रिति चुब्रवलात्वाध्यने चण्ड्रिति व्रवणस्यम् इति पद्मः। अत्र इद्रियब्रवण: सोभवणयायः रिति चुब्रवलात्वाध्यने अजयातित्वाधित्तित्वा अव न रितिमिव। तोन व्रवणपद्धसा देवं खरपरानामात् अन्निष्ठः वर्षित्वो न प्रबन्धः ते।। स्वित्वा—चण्ड्रिति वर्षित्वो अन्निष्ठः चालितः।

अर्थ प्राचिनक्रमे समाधि प्रारम्भस्यते—

“महाराजीर्षष्टिपद्धो धर” (६२१५) इति सुवर्ण वार्तिक कवयं पठति—

“तदशिन् वचनं इति नवयज्ञादिध्वय उपसंख्य-नम्” (वा २७०६)। नावयज्ञिकः कालः। पाकयज्ञिकः। “पूर्णमासादशु वक्तव्यः” (वा २७०६)। पूर्णी मासोस्यां वचनं इति पूर्णी मासी तिथिः।।

Words like नवयज्ञ, पाकयज्ञ etc., take the suffix द्वार after them to imply the time or place in which they are performed. Thus the word नावयज्ञिकः denotes the time in which the sacrifice नवयज्ञ takes place, similarly we have पाकयज्ञिकः। The suffix ब्रवण is attached to पूर्णी मास to denote the time which
comprises it. Thus the word पूष्य मासी implies the तिथि (i.e. the lunar day), in which there is पूष्य मास (i.e. the completion of the lunar month).

मितः — 1. तद्रूणां वर्षे तृती एतत्रिध्वनिः प्रथमान्तरे:। नवमाष्टिक्ष:। तद्रूणां वर्षे तृती एतत्रिध्वनिः। नवमाष्टिक्ष:। तद्रूणां वर्षे तृती एतत्रिध्वनिः। नवमाष्टिक्ष:।

1२४२। पित्थमातुलमातामहापितामहः || ॥

द्री — 1. एति निपालने। “पितु भंतरिवत्” (वा २७०५)। गुरुभूताता पिठव्यः। “मातुदु पछा” (२७०५)। मातुभूता मातुलः। “मातापिठभयाम् पितरिं डामच:” (वा २७०५)। मातु: पिता मातामहः। पितु: पिता पितामहः। “मातरि विच” (वा २७११)। मातामहिः। पितामह:। “ब्रवेदुः भगे सोद्धीभुमस्मरीसोसो वक्तव्यः” (वा २७१२)। सकारपाठ- सामथ्रीर् यः। ब्रविसोद्धम्। ब्रविसोद्धम्। ब्रविसोद्धम्। ब्रविसोद्धम्।

“तिलारथ्यकलेन् पिल्पिपेती” (वा २७१२)। तिलपिल्पिः।
Four words, viz विद्वान्, मातृ, मातामह and पितामह are irregularly formed. But Katayana in his varttika has derived them in the following ways:—

(I) The suffix वत् is attached to विद्वा, to denote his bother and we have the word विद्वान्.

(II) The suffix दुः is attached to मातृ to denote her brother and we have consequently the form मातृ.

(III) The suffix दामहच् is attached to both विद्वा and मातृ to denote their fathers and we have at once the words पितामह and मातामह.

(IV) The same suffix, is attached to मातृ and विद्वा to imply their mother and in this case, the suffix is said to be a वत् one, whereby द्रो ( डीच् ) is attached to them in the feminine. In this way पितामही and मातामही are formed.

(V) The suffixes सीढ़, हृस्व and मरीसाच्य are attached to अभि to denote her milk. Thus we have अविसोढ़, अविद्वृस and अविमसरीस! The स of सीढ़ is dictated to be a dental one in the body of the said suffix, and consequently it is not turned into a cerebral one.

(VI) The suffixes विध्व and शेज are attached to लिं to denote a sterile sesamum ( plant ) and we have the forms तिलविध्व and तिलशेज.

(VII) In the vedic literature the suffix विध्व is counted as
किंतु and consequently the ब्रह्म of तिलेलिदेस, giving rise to the form तिल्पिद्धः।

भि—। पितुवश्चः मातुवश्चः मातामस्वश्चः पितामहस्वश्चः निमाण्यन्ते। बालिकाकारातुएव मनवः—"पितुवश्च तस्मानाति अभिधीयमाने "अन्तः" प्रवर्ध्यो मधवत्—पित्रयः। मातश्वदात् बालाति गम्यमाने लुलच् प्रवर्ध्यो भवति—मातुः। पितुवश्च तथा मातुवश्च तथोऽपि पितारि बोध्यमाने डामइच्छ प्रवर्ध्यो मधवति—पितामहः। मातामहः। "मातारि विन्य—"पितृवश्च तथा मातपश्चवश्च तर्थः। मातारिगम्यमाने डामइच्छ प्रवर्ध्यो मधवति। सच प्रवर्ध्यः पिद्यत् भवति। तेन विलातु सिद्धान्त स्वयम् कृतः। "पितृगोर्वाचमाचः" इति—पितामही। मातामही। "अति—देवी। ऋवि शवदातु दृश्ये गम्यमाने सोहू, टूस, मरीसच्छ एति प्रवर्ध्यो मधवति। अविकरोद्भवः, अविहृतसम्, अविसिद्धसम्। अविन्दस्मिन्नत्वः। इति। भवि भूजातीतीयो भिषः।

नगु अविसिद्धसम् इति प्रदश सकारस्क कथं न गतं मधवति—तस् "सोहू" इति प्रवेषच अववध्यनांति चेति ?—उच्चते। सुती ऊति: "ब्रह्मः" इति निद्रेशमु संदर्भः। "सोहू" इति निद्रेश: प्रदशः। अतः प्रवर्धि "सकार-पादासामध्यतृ" सकार्षं व प्रवेषच निद्रेश शात, सलस्य न बलात्मि। तिलादिति—तिलक्ष्यतात् पिद्ध पेज इति प्रवर्ध्यो भवति। फलोऽवः धौषिन्यविशिष्टृगति गम्यते। तिलापिद्धः, तिलपेजः—फलोऽवः तिलसवत्त्वः। छौषिन्यविशिष्टः। एव—"क्रस्ति" ब्रह्मके महिले भवे भिषं प्रवर्ध्यः दृश्यत: मधवति, विलातु च तेलोऽपि—तेन "तिल" प्रवेष सकाराउषोप:। तिल्पिद्धः।

१२४२। तथसमूहः।१११२०६०।

दौ—। काकाशाम् समूहः—काकम्।वाकम्।

Suffixes like ब्रह्म are attached to words to imply a collective group of persons or beings or things. Thus suffix ब्रह्म is attached to the word बाक (a crow), giving rise to the form काकम्—which means a group of crows.
विचित्रीयता रत्नांकिका:

भित्र—। "तस्म्" इति पद्यानात् "सफुः"। इति प्रत्यक्षप्तः यथाविभिन्नतः प्राकः दीर्घतीयः अर्णादायः प्रत्ययः भवति। काकासा समूहः इति चण् काकस्। वाकानाम् समूहः इति चण् वाकस्। समूहप्रयाणाणाः पदानाम् साधारणः। अवस्थारत्नः श्रीवनस्।

समूहवाचकः प्रयाणान्म् अधिकारः। "इनिनकटदाहः" (४१५१) इति सुवं धावतः वचनं। वर्काराय पद्यानात् वचनः (१) अविचारः (अचिन्तनवाचक शब्दात्) तु हस्तभवति, (२) वच्चस्स आदिवरः। अनुदातः तद्भात् धन्यं भवति (३) गोविन्दः (भीमवाचकात् शब्दात्) बुज्जः भवति, (४) तथा कैम्ब्रियम् शब्देनः। कैचित्तः विशिष्टः। प्रयाणः भवति—यथा "केदारायावः" (४१४०) इति केदारशब्दात् यज्ञप्रयोगः भवति—एववनादयः। अतीतक्रियानुमूंतं वेषम् अश्च बिहितः। तत् पूर्वांशिल्भः। अन्यं इति विशिष्टः। तत्तथाः व शब्दः चेतनवद्वाचकः, अधिष्ठ यथा आदिवरः। उदात्तस्या यथा गोविन्दवाचकादि चन्द्रः। यथा च तद्भिंत्वप्रकरणेऽसमूहाद्यानि विशिष्टः काचित्तः प्रवस्यो गोत्रः। तथारूढः शब्दात् अश्च भवति। इति स्वरूपम् उदात्तस्य अधिकारः। तु उपिनितत्मः।

काकश्वरः, चेतनवलः वचनः। अश्च आदिवरः उदातः। नभी भर्गो गीतवाचकी न वा चसोचारः विशिष्टः काचित्तः प्रयः। समूहवाचकः प्रर्याणाधिकारः काचित्तः अत्सातः काकाः शब्दात् समूहातः अश्च भवति। [गुणादिभिः गाण्यव्रयः वक्तव्यः। इति काचित्तः। इति तद्धितः इत्यह अवतरणः। गुणादिभिः।] काचित्तः।

१२४४। भिचारदिव्योऽस्य। ॥ ४१५२॥

देः। भिचारः समूहः भैचमः। गणितीयानं समूहः गणितिणःः। इत्यह भस्यादि—इति पुंवन्याविं देः॥

The suffix भस्य is taken by भिचा and a few other words (i.e., भिचारदिव्य) to denote a collective group. Thus to denote भिचारा समूहः we have भैचमः।
विना—। तस्मा समूह किलट एतसिन्थरेऽणिः बिचारणयम् तथा अप्रेभ्रः केभ्यः
शष्ये भग्यं भग्यं प्रत्ययं भवण्यं। बिचारणयम् समूहं किलट भैरवम्। बिचारणयम्—
भिचा, गांभिकी, चेत, कार्य, भक्ति, चार्म, अनेम, साहस, युवति, पदार्ज, पदार्ज, पदार्ज, अनेम, दर्शणा, भद्रत, विषय, शीर्ष; इच्छाधिकारः श्रावः—इत्यपि भोग कवितहुँजाते।

“इहिनिनेश्चक” (४।१।४६) इति वल्लभाणुप्रति उक्ता यथाश्रयारायण्यं तथा। तस्मा प्राति सति
तस्मा उक्ता: अपवादोद्वस्तु आण्यं किलट अप्रेभे सुभ्राण्य नापितम्। गांभिकश्रेण सतिः—गभर
शष्ये भग्यं भग्यं नवं गुर्जं किलट अप्रेभे भवण्यं सतिः गांभिकिः किलट शष्ये। स्वियारणीयः
गांभिकी। गांभिकिः समूहं: इति आण्यं प्रत्ययं देन्ते गांभिकिः। येवामु आदिवर्षणीगुरुपरिद्वारामु
वशं भविति इति पदयां “अनुदताटिरेऽ” (४।१।४५) इति सुभ्र वल्लभाः। गांभिकी—
शष्ये इति: अनुदतालिनदशालिकत् अभं भवति इति भोग। प्रत्ययं प्रसारे तस्मा
अपवादोद्वस्तु प्रत्योगिनस्तु सुभ्र विशिष्टः।

नन्द अभं प्रत्ययं वर्ज्यं हिला आण्यं प्रत्ययंविधानस्तु किं पल्लभनिः चेता:।
अभं प्रत्ययं किलट प्रत्ययं यद् यदज्ञातां भविति (अनुभवः: उद्दाशी
भवती:), भोग प्रत्ययं तु विशिष्टं प्रत्ययंपदस्तु आणुदतालिवः (आदिवर्षणी
प्रवर्तीयां: ) इति तरे विशिष्टीकृति तदस्यदा:पापार्थिविवः अभं गांभिकीशब्दसः
गोयाः।

इहिनिनेश्चक शष्ये—“भगाठी—” इति पुः वज्जावे किलट सति—

गांभिकीशब्दां आण्यं प्रत्ययं किलट सति “भगाठी तवित” इति पुः वज्जावः। तस्मा
वश्यः प्रत्ययंविधानसिनहिस्त्वा गांभिके भ (अभं) इति स्थितम्। तस्मा: “नसकित्वा” (४।१।४४) इति
तिकोपि प्राति सति अभं—

१२४५। इनमण्डलेऽ। ४।१।६४।

दृष्टी—। अपवादोद्वस्तु आण्यं प्रकाश्या अभं। तेन “न—
स्विति” (सूत्र ४।७२) इति तिकोपी न। युवतीनां समूही
यीवतम्। शब्दाद्वृत्ताद्वर्तिकर्ष यीवतम्।
A word ending in (the suffix) इनः suffers no change, provided that the suffix धश्च be attached to it in any sense other than अपवार्थि (i.e., the son or descendants of the person, denoted by the word ending in इनः). [Thus in the aforesaid case the elision of तः—sanctioned by “नस्सहितः” (४.१२४४) is barred by this rule and we have गमिन् + धश्च intact. Then the first vowel is lengthened and we have the form गमिन्यस्]. In the similar way we have शीवनस्म् with धश्च, meaning शुद्दीनास् समूहः: a bevy of शुद्दि or youthful ladies. Again the word शुद्दि may be said to be the feminine form of शुद्दि—a word derived from the root य of the चादार्थि class, with the suffix श्च, and consequently to denote शुद्दीनां समूहः: we may have शीवनस्म् with धश्च—this word शुद्दि undergoing य वद्धमाय by the varttika “भमादि तविर्तिणि” and with the necessary lengthening of the first vowel.

मिति—। इनः अथि अनपापः इति च्छेदः। “प्रकाशि कार्कः” (४.१२५१) इति सुन्तम् “प्रकाशितकषः”तीति असुवल्लंति। अपवार्थि अपवार्थस्यात् अनि तु इति “अनपापस्म्।” ताःपन्न इति “अनपापः।” अपवार्थि ज्ञातं य ज्ञेचार्येन मनुष्योऽपि अनि प्रवृत्तो अनि प्राध्यं सति, “इनः” इनः प्रयासान्ति:। शन्ति: “प्रकाशि” प्रकाशित्रि भवति, न कश्चित् विकृति भजति। यदि कैवचिदपि च्छेदं इनः प्रयासान्ति-शब्दसं कायित्व विकृति: ( परिवर्त्त नम् ) उपद्रवं, सा विकृति:। अपवार्थात् अन्यविधिः विविधं अधिष्ठि सति परे न भवतीति इति सर्वातः।। तथाः पूर्व सुवाक्षाख्यातम्—गमिन्यस्माः समूहः इनः अनि प्रवृत्तो विबिधिः, “भमादि तविर्तिनि” इति जाते च य पद्ममावी, गमिन् + धश्च इति स्थितं सति “नस्सहितः” (४.१२४४) इति ट्योट्यि प्रकाशेऽपि विद्वायिति:—अपवार्थात् अनि: समूहार्थ साधितः विविधै अनि प्रवृत्तो परे न मलि इनः प्रयासान्ति। गमिन्य न इति शन्त दित्यादिश्च गमिन्यस्मृ इति रूपम्।। एवं शुद्दीनां समूहः इति
The suffix उज is attached to गीव, उचन, उद, उरस, राजन, राजन्य, राजपूत, वनस, सन्न सन्न and अज in the sense of a collective group. By the word गीव present in this sutra, we are to understand its ordinary meaning, that is जोकिक गीव i.e. the lineage (all the offspring comprising the sons, grandsons and so forth) and not the technical sense of the term as in the sutra “अधिकारो गीवगत मोजम” &c.

मित—। गीववाचकश्यादत्तं तथा उचासिध्वं “फलं मसूडः” इति एत-विशेष्यः उजः प्रतायो भवति। अभिन्नः मूले उज्ज्विते गीवश् दैन जोकिकाः
The two particles य and उ forming parts of suffixes are changed into चन and चक respectively, provided that they are alleged to be nasals. Thus in the sense of a collective group of खुचायणीनेत्र, we have खौचायणीनेत्रम्. A collective group of उचम् is वैचकम्. A collective group of राजन्यस् is राजन्यकम्.

Here though the elision of य after राजन्य was apprehended through the influence of the rule “अण्यस्य च तक्षितेनात्ति” (४२१८), yet it does not elide, being barred by the varttika “प्रकाशा—राजन्यमनुष्ययुवन.” (वा ४२१७), meaning the words राजन्य, मनुष्य and उवन् suffer no change, when the suffix चक is attached to them. उवन् (समूहार्थी) is attached to the word उवन् too, and we have at once the form उवचकम्.
"सिद्धान्तकौमुदी"
The word केदार takes the suffix वज as well as the suffix बुध after it to denote a collective group of the same. वज gives rise to the form केदायम् whereas बुध accounts for केदारकम्. The word गणिका takes वज only in the same sense and we have the form गणिकाम्.

The suffix ठज is attached to कवचिन् as well as to केदार in the aforesaid sense.
भक्ति। तेन काव्यचिक्रम इति पदम। एवं केदाराश्रय समस्त इति रच। केदारिकम्।

१२५०। ब्राह्मणमाणववाद्वादरम् || १२४२ ||

दी—। ब्राह्मणम्। माणवम्। वाडवम्। “पृथावप-पसंतमानम्” (वा २७२०)—पृथ्वम्।

The suffix यन् is attached to the words ब्राह्मण, माणव and वाडव in the same sense. The suffix is the य and the न after it signifies the accent. The word पृथ्व also takes the same suffix in the same sense. The word implies six kinds of “stotras”—they are रचन, द्वह, वेदप, वराज, शाक्त्र and रैवतक।

भिक्ति। ब्राह्मणमाणवदात्, माणवमाणवदात् तथा वाडवदात् तथा समस्त इति एतचित्तिवर्यय यत्प्रथ्वभवो भवति। यज्ञस: प्रथ्वत:। नकारसु उदातादिसहरसंग्रहः।।

भिन्नानां समस्त इति व (न) = ब्राह्मणम्। माणवानां समस्त: इति माणवम्।

मनोरमपवः पुनाम् इति महमाणवदात् यथ वर्त्येहि सति माणव इति पदम्। अयो प्रवचने प्रेम भाव नकारसु कुत्विय पवात्।

“अपतिता कुतस्यन मूढे मनोरीति-संपिन्त्य: यक्ति।।

नकारसु च सूदिन्यः। तेन सिद्धिति माणव: इति “मनोरीति तावः यथात्मकः! इति सूदे (१२.१६२) माणवम्”—इति वामनमोरसां च। वाडवानां समस्त: इति वाडवम्।

पृथितिरूप-परुषदात्वव (न) भवति।।

पृथ्वानां समस्त: इति पृथ्वम्।

कथा। पृथ्व:। पृथ्वः।” = पृथ्व भजनम् समाहारः। इति पृथ्व:। समाहारी हियस्यसतः।।

“राजासंविशय्यच” (१२.५६) इति चच्च प्रवचने परे विलोपः। रचनं-हर्ष पृथ्व राज-शाक्तरेवकाश्चायनै बः पृथवानीवावधि।

तदवद्याय भजानि लावशा पृथ्विनि, तेन समस्त: इति वामनमोरसा। भजानिस्य मनोरमां यक्ति। पृथ्वः।” इति छान्दसमतः वर्णस्या साधयति।

१२५१। आजमनवमववमस्तल || १२४२ ||

दी।। गुरुभाचा। जनता। वसुसा।।

“गतिःहिंदायथा चेति वलकयम्” (वा २७४१) माजता।। सहायता।। यक्ति।।


The suffix त् is attached to the words गाम, जन and वन, in the self-same sense and we have at once the forms गामता, जनता and वनता. The words गज and सहाय also take the same suffix in the same sense and give rise to the words गजता and सहायता respectively.

The word अहन्—when meaning a sacrifice (अज), takes the suffix ख (इन) after it to imply a collective group of the same. Thus the form अहीन is derived from अहन् denoting a particular kind of sacrifice (सौरव्य), with the suffix ख (इन).

But when the word does not imply a sacrifice, we have the suffix अज and not ख, attached to अहन, giving rise to अजः.

The elision of टि, as apprehended by the rule—नक्खद्वि (५४१४४) is here barred by the restriction in the rule “अज्जक्षिरे” (५४१४५). The word पश् takes the suffix एस and not एश after it.
सिद्धान्तकामुद्री

सौवत्थि अभावनी वाचानि। तेषां समूहः इति चहीनः। सौवं वज्ञाविशिष्टः।

“चन्द्रसमुखोधिनेव” (१३१४९४) इति सूवेशं तिलोपः। चहीनः समूह चहीनः इति यत्
पदं तथा वोषेः। कथयति—“चन्द्रेष्टासाधसुब्याकः अतुः।” अकृत्ति—“दिवस-
समूहः साधा: समापनीयः सुखाकः इति संज्ञाः अतुः। दिवससमूहः यः सुखाकः
अतुः समायते; तस्मैव अन्तः नाम चह; इति शेषम्। यदा पचन पुष्यः देनः अतुः नें
ञाचने तदातु चहीनः (दिवसाना) समूह इति “खियिवादिभिष्ट” (१३१४९४) इति शुधीरे
चह्य सताः तेन चहः इति पदम्। “चन्द्रसमुखोधिनेव” (१३४२६४) इति सूवेशं तिलोपः
कस्मयें च परे एव पचन शवः देनः तिलोपः। शूल, न खलु अवचिन्न प्रत्येके च परे सति
इति नियमकर्षणात् चह शवः देनः परे चहीनः इत्वुन तिलोपः। भस्मुदायसम्
चहीनः।” इति चन्द्रासाधसुब्याकः अताजोपसताः “चह” इति। पशुः इति। पशुः
शवः उकारानि: सौवत्थि वचन्ते। एष: शवः पशुः गातासिध्याची—पशुः
इति शवः देनः तथा समूह इति अतिङ्किणः शस प्रत्येके भवति। एषः शस्त्राध्यायः
चन्द्रासाधसुब्याच्यायः। एवं पशुः + पशुः इति सिद्धे चहाः—

१२५२। सिद्धे च || १३५१३६ ||

ढी—। सिद्धे परे पूवें पदसंहः स्थात् | अभवादीगुः शान।

पाश्चु नां समूहः चाश्चुः।

A प्रकृति (i.e. शवः) must be termed a पद and not a भ, whenever any suffix of which स elides, is attached to it. Thus in the present case the प्रकृति पशुः should be taken to be a पद and not a भ as the suffix शस, of which स elides, stands after it. Thus पशुः + शस्त्र= पशुः।

भित्र—। सकार: इतु यकः स: “सिद्धे।” तविषेकः इति—यकः प्रायोगिक सकार
इतु भवति तविषेकः परे सिद्धे पूवें पदसंहः शः भवति नातु “चविभस” (१३१४९४) इति
शुद्वकलात् भस्त्राः। “सूपालिङ्गः पदसंह” (१३४२६४) इति चहात् पदसंह इत्वशं श
कचुवतिरिश्चिनः सूते चालन्ते। प्रकृते च पशुः नां समूहद्वीति: निवाचे पशुः शस्त्रः इति।
तदत्तेषु समूहार्थकाः

स्मिते पर्यं इति प्रकर्त: पद्य-संज्ञा न खलु सम्बंधा—यत: सुकार्येत् श्रमः प्रलयः।

व्रत परे विद्यने। ननु अव यत् भ-संज्ञा निधिधा पदसंज्ञा विद्यने। निवाद्वयत तद् किं

फलं दाशति? उच्च——“भामलादोभो गुणः”। ‘श्रीगुणं’ (६१.३६) इति चून किं

तबितार्थपदे परे ज्ञि उवाचर्यन्या भस्य गुणो विविधदिने। अव परेश्रव्यस्य

“धन्मलाश्” सम्बंधार्य्यतलात्तु गुणः न भवति। ननु निधिमोहण्यूलसदते “कौशीसवशीं

शाक्लस्या ऋक्ष्याः” (६१.१२३) इति स्तुतेण प्रकर्तिकार्यः (सन्त्यापवः) अवः इति

चेतन—न। ‘स्मिति च’ (वा २६४) इति वार्त्रिकवेदने च निधिः। अयः

अर्थसु एवासे—सकारेऽत् प्रवद्ये परे ज्ञि “कौशीसवशीं शाक्लस्या ऋक्ष्याः”

इति सुविविधत्व काल्यः ‘स’ साराः। तथा ज्ञि पर्यं च (सम्) इति च ज्ञि

आदिकार्यसदृष्टो भावः च इति स्मितम्। ततः “इशो यथाचि” (६१.१३७) इति

सन्धो वादेः। तेन पात्रांसू इति चत्र सिद्धम्।

१२५२। अनुदातादिति । । ॥ ॥

ढी——कापोपतम । मायूरसं ।

The suffix भच is attached to words of which the first
syllable is अनुदात, in the sense of a collective group of the
persons or things, implied by the said words.

Thus in the sense of a collective groups of pigeons (कपोत)
we have कापोपतम।

सित—। यथा श्वसं सन्दृश्यं अदिश्यं सन्दृश्यं भवति, तथातु श्वसं।

“तस्मा

सम्हृ” इति एवाविव विषयेऽक्तः प्रलयः। कपोतानास् समः इति भचं =

कापोपतम। मयूराणां सम्हृ इति भचं = मयूरसं। एवं सन्दिर्ग्यानस समः तन्त्रितम्।

“लघुवानीं हयो वष्णो गुणः” इति कपोल-मयूरश्वदी समृद्ध्यन्यासैतिभावं इति

वाल्यनीरसा।

१२५४। खृण्डकादिभंगम || ६१२४५ ||

ढी——चर्याः। खृण्डकानां समृह्य। खृण्डकम् ।
The suffix अन्व is attached to a few words, such as खण्डिका [though their first syllable is ज्ञान and though some of them are inanimate objects and consequently fall under the rule “अविचक्षिप्रियान्विनिप्रभु” (६२१४७)] in the sense of a collective group.

िति--- । तथा समृद्ध इतवर्यं, खण्डिका श्रवण्यां तथा आदिशब्दः न बङ्काचार्य-चक्रवर्त ग्युन-भिषुकी-लूक-ब-वणाहन् वर्त-हलवने शब्दे भाव अन्व चत्रयी भवेत्। एवाम् आदिवर्णाः न बनुदासात्वातु! “अन्वदासात्वातु!” इति संस्थ विशयः एते न भवित। अवतं एतं प्रयत्न्युदयकन्। एपू श्रवणे ते खलु भ्रात्त्व वस्तु वित्वत्त्व तेजः।
“अविचक्षिप्रियान्विनिप्रभु” इति तरः प्रथयं वार्ता विला एतत्प्रयत्न्यविद्वितम् अन्व प्रवाहायात गहोष्चत। खण्डिकान्त म्हायां इति खण्डिकाम्। बङ्काचार्य समृद्ध इति ब्रह्मवर्णम्। चक्रवर्त श्रवण्यातु च सेनां-सुभाष्याम् अन्व भवति। चक्रवर्त मालवकालान्त सेनानां समृद्धां चक्रवर्त मालवकालान्त सेनाः। अन्वत तु चक्रवर्त मालवकालान्त। चक्रवर्त मालवकालान्त इति चतुर्धश्च चक्रवर्त-मालवकालान्त इति पदं तथार्थेन अन्व।

Words, expressive of different sections of the Vedic literature, take the same suffixes after them as are taken by words to denote some particular feature (भाषा). Thus the word काठाम stands for a particular section of the Vedic literature and in the sense of a collective group of kathas, the suffix अन्व is taken by it, giving rise to the word काठकम्। In the similar way the word क्रान्ति takes the suffix अन्व and we have at once the word क्रान्तिम्।
Words, expressive of inanimate objects as well as the two words हिलिन् and चेतन take the suffix टक् to denote a collective group.
The words केश and ष्ट respectively take the suffix व and व respectively in the aforesaid sense. Besides these the suffix दक is attached to केश by the previous rule and ष्ट to ष्ट.

विन्— केशश्दात् तथा अश्वश्दात् च यथासंख्र वज्ज, प्रवयः; क्रमवचन विकारणेन भवतः; तत्स समूह वद्वित एतत्तिवाच्। केशश्दात् वज्ज, अश्वश्दात् च क वद्वित वीर्यः। केशर्वा समूह वद्वित वज्ज केशम्। वधे विन्यासात् "वधिर इतिभिन्नोऽवस्तः" (४.१७) वद्वित वक् कैशिकम्, एवम् अश्रानाम् समूह वद्वित च प्रवयः = वीर्यम्। वधे "तस्म समूह" (४.१७) वद्वित ष्ट अश्राम्। "अन्तर-स्त्राम" वद्वित विकारणावधीवः। वद्वित प्रायःम्।

१२५५। पाशादिप्यो वः || ४०१४८ ||

दी— पाशा। लस्य। धुम्या। वन्या। वाया।

Words, such as पाश and others take the suffix व after them to imply a collective group. A collective group of पाश is पाशा। The feminine form is used—as required by idiom and usage.
The words खल्ल, गो and रथ take the suffix (a) in the aforesaid sense. Thus we have खल्ल in the sense of खल्लनां समूहः।

The suffixes द्रिः, व and कटाच् are attached to खल्ल, गो and रथ respectively in the sense of a collective group. Thus we have the forms खल्लिनी in the sense of a group of knaves, गोशा to denote a herd of cattle and रथकया—a number of ears.
Katyayana sanctions the attachment of द्रविन to खज and others falling under the category of खलादि. They are डाक, कुष्ठ, कुटुष्ठ and the like, and the words डाकिनी, कुष्ठिनी and कुटुष्ठिनी, etc are formed.

भिनं—खलाद्यान्तः द्रविन, गोश्वान्तः व, तथा राष्ट्राध्यान्तः च कर्तारः प्रवृत्तौ भवति, तथा समूहं द्रविन एवं प्रवृत्तौ भवति। खलाद्यान्तः समूहं द्रविन एवं प्रवृत्तौ भवति। स्वयं द्रविन। “लील लीकात” द्रविन चालसौरम। लीकातः लीकात्याचित्रीयोऽद्धर्मात द्रविन भवति। द्रविनस्य नकारात्म पर धकार अधर्मार्थः। गच्छं समूहं द्रविन तत्राय: गोश्वान्तः लीकातः तथा लीकातः। एवं समूहं समूहं द्रविन कर्तारः रंगकर्तारः। लीकातः ठाप्य। स्वयं लीकातः। “खलाद्यान्तः” द्रविन वाचित्कारामते खलाद्यान्तः। शब्दे: द्रविन-प्रताय: भवति। तेन डलान्तः समूहः डाकिनी, कुष्ठिनी, कुटुष्ठिनी, कुष्ठिनी समूहः कुष्ठिनी, कुष्ठिनी। सिद्धान्तः। अतः खलाद्यान्तराजाविषयः।

प्रत्ययम् व्याकरणान्नम् गच्छं कर्तारः वाम्—

(१) कामलाद्यान्त: तथा समूहं द्रविन एवं प्रवृत्तौ खश्च व्रजस्य भवति। कामान्तः समूहं द्रविन कामलाश्चम। एव्यं अभिज्ञाश्चम। कामलाद्यान्तः कामल, अभिज्ञ, पारिनो, कुश्च्च, सरोज, प्रदा, नलिनी, नलिनी, करवाची, कामलाद्यान्तराजाविषयः। खश्च व्रजस्य व्याकरणेऽवश्च प्रतायोपायः पाठीक्यते।

(२) नवकार्तारान्तः खश्च व्रजस्य भवति गृहोऽवश्च एव ज्ञानः। गृहान्तः समूहं द्रविन गृहान्तः। एवः कार्तिके:। तुर्कालः।

(३) पूर्वोऽद्यान्तः कामलाद्यान्तः व्रजस्य भवति गृहोऽवश्च एव ज्ञानः। पूर्वः काश्चस्म। एवः दशकाश्चस्म, काश्चकाश्चस्म।

१२६६। विषयो देशम्। १२६६।

दौ—खलाद्यान्तस्य: सुप्रत्यक्त-परिशीलितेऽवश्च स
Words ending in the sixth case-ending, take the suffixes ष्ण्ड and the like to imply a country, highly familiar due to permanent residence; thus to imply the country, where the शिवि permanently put up at, the suffix ष्ण्ड is attached to शिवि and the word ष्ण्ड: is at once formed.

The suffix वुज, and not ष्ण्ड, is attached to राजन्य and the like, to imply a country inhabited by them. Thus in the sense of “राजन्यानां विषय:”, we have राजन्यकः.
In the aforesaid sense, the suffix विश्व is attached to भीरिक, and others, falling under the category of भीरिकादि, and the suffix भजन is attached to एण्डुकारि and others falling under the head of एण्डुकारि. Thus the word भीरिकविधम् implies the country, inhabited by the भीरिक्षिस, and the word एण्डुकारिभजनम् denotes the country of the एण्डुकारि.

सिद्धान्तकौमुदी

मंत्र— "तथा विश्वविद्यां देशः" इत्ययं राजन्यादिवर्गः देशः; प्रजानां बुद्धि; द्रविध प्रयोजनं मानवी; चिन्ता भरति। चयमु चषण प्रथ्यायसाह; चपवाहः राजनानां विद्योपदेशः द्रति राजन्यकः। एवं मानवानां विद्योपदेशः मालवकः। इत्यस्त् द्रविधायः। वैराक्षः।

1253। भोरिकादिधुषुकायादिभ्यो विधाल्म भजनाय।

1254।

ढी— भीरिकोऽन्यां विद्यो देशः भीरिकविधम्। भीरिकविधम्। एण्डुकारिभजनम्। सारसायनभजनम्।

In the aforesaid sense, the suffix विश्व is attached to भीरिक, and others, falling under the category of भीरिकादि, and the suffix भजन is attached to एण्डुकारि and others falling under the head of एण्डुकारि. Thus the word भीरिकविधम् implies the country, inhabited by the भीरिक्षिस, and the word एण्डुकारिभजनम् denotes the country of the एण्डुकारि.
The suffix चन्द्र is attached to a word, expressive of a particular metre, provided that the said metre heads some “Pragatha” (i.e. a couple of “Riks” giving rise to an additional one, by means of recitation). Thus the “Pragatha” which has the metre पद्ध्ति in the top, is said to be a पद्ध्ति, and the suffix चन्द्र being taken by पद्ध्ति.

Moreover, words, expressive of metres, take suffixes like चन्द्र without undergoing any change in their meaning. Thus the suffix चन्द्र is attached to विष्णुम्, a kind of vedic metre and the word विष्णुम् is at once formed. Both the words विष्णुम् and विष्णुम्, are, of course, identical in meaning.

यदि—“गायनस्य: क्रियानिष्कित: काचित् मन्त्रनिषिष्ठा वचनस्ति। यदि च चछचो प्रययनेन विष्णुम् जिवति च स प्रागाधानातु प्रकरणमानातु च प्रमादम इत्यादित।”

यथा—“यदि देवी सर्वसूतीस्य विष्णुमाविविविष्णुद्विविष्णु: श्रवण्यायनातु नमस्यान् नमस्यान्।”
সিদ্ধান্তকীৰ্তিড়ি

খল একএক ডীঘ। তথমে বিধা বিবাদ সম্বন্ধে কিয়তি। এবম্ব আরামের
ক্ষুদ্র প্রমণনে পাদস্কন্ত বা সথ কষ্ক বয়ে সম্পন্নীতি স প্রমাণের তত্ত্ব সাংখ্য
ভজতি নির্দেশ।

কন্দসঃ নির্দেশ। পারিতত্বাবিষ্যর্থ: গায়ত্রীদিকীত্বে—ব্রথি বালমোদ্রোম। বেদিচ্ছ কান্তদিকে সতি কন্দঃ ইত্যাদি—যদা গায়িক, চতুষ্কুর পঙ্ক্তি, পঙ্ক্তি, বিন্দুপ, জগতি।

প্রথমপ্রথার ইটুয়ে ইষ্টাণ্ডে কর্ক মূলিকুষ। প্রমাণায় স আদিরিতি এতপ্রকার প্রথানাত। কন্দীতত্ত্বাবিষ্যর্থকর্ত্ত চটাহারণে। ভজতি। প্রথমপ্রথার তত্ত্ব নষ্টবাদ সমুদ্র। পঙ্ক্তি: হ্রদীতিত্ত্ব। পঙ্ক্তি: পূর্বতত্ত্বাবিষ্যর্থে প্রান্ত। প্রথায়। এবং পান্তপুরা আদিরিতি প্রমাণায় তত্ত্ব আনুমানিত ভজতি। ইত্যাদিভাব: প্রথায়। প্রথায়।

নির্দেশ। কন্দসঃ কিংবা অনুপূর্ব প্রাচারে প্রথায়ন হবে প্রাচারে প্রথায়।" প্রথায়।

নির্দেশ কিংবা অনুপূর্ব প্রাচারে প্রথায় প্রথায়।

থায়। সম্ভাবনে।" প্রথায়। জাতনিদসং। দ্বিতীয় বাবস্ত। প্রথায়।

"থায়। প্রথায়।" প্রথায়।

"থায়। বহ্নিকীর্মী গায়ত্রীতত্ত্বাবিষ্যর্থে। প্রথায়।

সাধুজ—নির্দেশ। কন্দীতত্ত্বাবিষ্যর্থ: স্মার্থে এব অধীনেদিকা। প্রাচারে প্রাচারে প্রাচারে প্রাচারে।

হাইলেজনন বিশ্বস্ত। নির্দেশ কিংবা অনুপূর্ব প্রাচারন প্রাচারন প্রাচারন প্রাচারন।

"থায়। প্রথায়।" প্রথায়।

"থায়। প্রথায়।। ভাকার যোনীতত্ত্ব সামান্যত। ভারত জ্ঞানিরক্ষণ সংগ্রামাধিকার ভারত।

১২৫৭। সাক্ষাৎ প্রয়োজনিযুক্তস্বাখ্য। ১২৫২। ১২৫৬।

থায়। "থায়। ইত্যাদিতত্ত্ব। সম্ভাবন প্রয়োজন সামান্যক্ষ প্রথায়ন স্মার্থে স্মার্থে। ভারত যোনীতত্ত্ব সংগ্রামাধিকার ভারত।

The suffix অধিক and the like are attached to words, which denote the root or the warriors of a battle, provided that by the words, thus formed, the battle itself is implied.
Thus a battle of which सुभद्र constitutes the root cause may be called a सीभद्र battle, the suffix ष्ठ being attached to सुभद्र: etc.

भित—तद्र श्रायामस प्रयोजनम्, तथा ते द्रस्त स्यामस योजन द्रति एवं क्रिये श्राय—प्रयोजनवाचिष्ठयत्वास्तव स्यामयोऽऽ्याचिष्ठयत्वाय प्रथमान्त भवः: चन्द्रार्यः प्रदर्शः प्रभवः: भवविल, स्यामां च्य्यविलय स्थितः

तथापि सुभद्र प्रयोजनम् चर्यं स्यामसा द्रति जन—सीभद्रः स्यामः: | द्रस्तं स्वरूपितम् स्यामः: |

अधिष्ठ भरता योजनार्थ स्यामसा द्रति भारतः स्यामः: | चिह्नाला बुधार: चसा स्यामसा द्रति वाशिमालयः स्यामः: | एवं महान्तानः स्यामः: | स्यामः द्रति किम? सुभद्र प्रयोजनम् चर्या दानवस्य चत् स्यामामाधावतु न प्रदर्शः: |

"प्रयोजनविल्लुभा:" द्रति किम? सुभद्र प्रधिका चर्या स्यामसा चत प्रयोजनामाधावत् स्योऽ्याचिष्ठयत भावः: प्रदर्शः

स्यामी श्रायामसा "सीड्रया" द्रवसा अनुसन्धितति: स्यामां द्रति भावे सतमी।

स्यामां स्थिति लड़ा: स्यामसा प्रयोजनम्, तथा ते अंसा स्यामसा योजन द्रति प्रतिविद्ये विचयः स्यामसा प्रयोजनवाचिष्ठयत्वास्तव स्यामयोऽऽ्याचिष्ठय यद्वर्तः: प्रथमान्त भवः: चन्द्रार्यः सुरुशिति सूक्ष्मसा विद्यतिः:

12661 तद्राम प्रहरश्रमिति क्रोड़ायां यः | 12667 || दी— द्रष्ठ: प्रहरश्रमु चस्यां क्रोड़ायाम् द्रति दार्शण।

मीृषा

The suffix ष्ठ is attached to words, expressive of missiles, to imply the exercise, in which the said missiles are used. Thus the physical feat in which द्रष्ठ is used is said to be a द्रष्ठ क्रोड़ा, the suffix ष्ठ being taken by the word द्रष्ठ.


The suffix \( \text{加拿} \) is attached to words, derived from a root with the suffix \( \text{加拿} \), provided that the said words denote some motion or action, relative to some game or the like, and the word, newly formed is used in the feminine gender only. By the word “加拿” here, we are to understand加拿 preceded by加拿,加拿.

**भिन्न**

加拿加拿加拿加拿加拿 Canadians. “加拿” Canadiens.加拿 Canadians.

加拿加拿加拿加拿加拿 Canadians.

加拿加拿加拿加拿加拿 Canadians.

加拿加拿加拿加拿加拿 Canadians.

加拿加拿加拿加拿加拿 Canadians.

加拿加拿加拿加拿なぁ Canadians.

加拿加拿加拿加拿なぁ Canadians.

加拿加拿加拿なぁ Canadians.

加拿加拿加拿なぁ Canadians.
नन् "धजनानात् शष्णात्् "त्रति चनुन्हिार् "धज: " त्रिति सब्ज-प्रत्यक्ष एव मुख्यं दलिक्षात् ।
सदा का सारं कार्तिकं समाचरे—"धज: त्रति सब्ज-प्रत्यक्ष गतिकार्यपूर्वसापि
यथिष्ठम्।" अधितार्थिक यं विचारन्ते, तथाचं प्राक् गतिकार्यपूर्वसापि किलिति कार्यी वा
कालिनं विचार में न कारभ दानिनिति सुन्ते। तथाहि श्रेष्ठ: प्रतितिति पतम् भावथिन्यि
चतुर् श्रेष्ठापाण्। तद्भवि श्रेष्ठ: प्रति भवति। तद्भवि श्रेष्ठापाण् पतम् भावथि।
भावान भवति। ज्ञानानात् पतम् भावथि। प्राक् श्रेष्ठापाण् प्रति भवति।
चतुर् श्रेष्ठापाण्। अन्य रमासां च भगवाने वर्तं प्रति श्रेष्ठापाण् वाच ज्ञानानात्
चतुर् श्रेष्ठापाण् वाच ज्ञानानात् ज्ञानानात्। ज्ञानानात् चतुर् श्रेष्ठापाण् चतुर् श्रेष्ठापाण्
अन्य रमासां च भगवाने वर्तं प्रति श्रेष्ठापाण् वाच ज्ञानानात्।

१२८२।

अनो नितिलस्य पाति जे ॥

दित—। अनु तिच यत्योस्मै भागम् । सत्तु अप्रत्येके परे
पातानि उत्थरणे। अनु नितिलस्य वर्ती चैनीपपाताम् सघगया।
तिल्पातिलः वर्ती तेल्लम्पाता सघा। अनु नितिलस्य निकिम्?
द्रष्ट्यपातिलः तिची वर्ती द्रष्ट्यपाताम् तिचः।

The words अनु and तिच take the particle सम् after them,
when the word पात, with the suffix ज् attached to it, follows
them. Thus to denote अनुपाताम् किच वर्ती चसाम् थ्रगवायायास्म, we
have अनुपाताम् सघगया etc.

भित—। यदा खलु "धज: ससाम् किचिदि अ्" त्रति वृजवृजे पात त्रति जानन-
शष्णात् अ-प्रत्येके भवति, स ज-प्रत्येकाय: पात जाननष्टिः शष्णात् तिल्पातिलः
पातके भवति, तदा श्रेष्ठ-शष्णात् च जाननष्टिः तिल्पातिलः सम् त्रति आगमः
सघा। समाय दत; तेन ज-प्रत्येकाय: जाननष्टिः भाद्री पुरे सकाराम् भवसितः।
कार उच्छारसहः।

श्रेष्ठापाण्: चसाम् थ्रगवायायास्म, वर्ती त्रति श्रेष्ठापाताम् सघगया।
श्रेष्ठापाण् पातिति थ्रगवायाम्। तिच: पातिति तिच तिल्पातिलः, किच। तिचः त्रति कस्ति कारचः।
Suffixes like अश्रू are attached to words ending in the second case-ending to denote one who either learns or is a master of the subject, implied by the self-same words. Thus to denote one who learns, or is a master of grammar (व्याकरणम्), we have the word वैयाकरणः—the suffix अश्रू being taken by व्याकरणः.

मित्रो—तद्भवेति तद्भवेति वेद वा वैयाकरणः।
तत्त्विगुरु अध्यात्मकारः

प्रति व्याकरणशब्दात् भाषा। अथि “न यथागाम” (४१८३) प्रति एवं भाषा।
एवं, केंद्रो विधि प्रभावी वा क्रांति। निमित्ताच्य अध्यात्म विद्वान नैसिस। न निमित्ताच्य विधि प्रभावी वा मैथुन, सौहार्देन, सौभाग्यं, जीतपत्रं, नैतिकता, तथागतवान्—
“पार्थिव वांचनस्वाभिर्प्रकटानि यज्ञवाक्षयम्।”

गुस्तिस्मात् अवकाशारूपीयविशेषम् अभ्यन्तर, शंदर्शनारः वेदनामति वालमीकरः। नन् “तद्धीयति तत्तद्ध” इत्यष वाक् हि: तत्त्विगुरु पद्धत संख्येष्।
अध्यात्मीय तथा विद्वान विशेषः, विधानार्थम् प्रति काव्याक। तवो: पार्थिवं द्रविता वाननीस्मार्कारिण प्रदर्शितम्—कहीं मेव प्रोक्तम्।

१२७०। कृतोक्षादि स्वल्पान्तरादुः। ४१२६।।

दृष्टि—। कृतात्मिकविशेषवाचिनान्यवध यथागतम्। तेष्यो
विवश्राव्यं विद्विदा सिद्धिरि, तत्-प्रतिपदप्रकार-परीभूतवत्त्रेति।
विनाशदीमित्त, वाचि:। उदय सामविशेष।। तत्त्वसंप-परो प्रयत्नविशेषो लघुणया उक्तम्। तत्त्विगुरु वेद वा वैधिकः।
“सुखार्थानुसार शन्धस्तो शङ्करानि नेपरीत” (वा-)। न्यायम्—
नैवा:। ब्रह्म—वाचिकः।। लोकायतम्—लोकायतिकः
इत्यादि। “सुल्तानात्त्वकल्पाणि रेवेण्यातिः (वा २७४८)। संग्रह-नृत्तिकः। शक्तिकादि विलोकन रूपम्। कालसूत्रः। “सविदात्तधानकल्पान्त-चतु वक्तव्यम्” (वा २७४८) वायसविविधः।। गौत्तमिकः।।
आध्यात्मकिकः। वार्तामार्कस्मिन्। कृतात्मिकश्च विद्वानविभ-हिदायतान्तः वक्तव्यम्। (वा २७४५)। आखिनिकः।। चाचरविदः। धार्मिकः।।
विद्विदा विद्विदा विद्विदा। तामुः चतुर्थीं सत्त्व ता वेदि:।। 
“आखात्वात्त्बायुविदेशि: पुराणिभ्य:” (२७४६)।।
यथाक्षेत्रम् अभविष्कर्त्ता तत्मृ आखातानम् उपचारावृत्तम् यथक्षेत्रम्,
The suffix भक (and not भज) is attached to words, expressive of a particular kind of sacrifice, to words of the कथादि class, and to words which end in व (forming the final half), to denote one, that is a master of or studies the subjects referred to. Thus to denote one, who is a master of or studies the vedic chapter that deals with the particular sacrifice निविद्यां, we have the from निविद्यामिकः the suffix भक being attached to निविद्यामिकः Rest easy—See Tika.
तद्वितीयः ७१

अन्ययनम् सम्भवेत—चश्रुगुल्लाह्वाकलात् पञ्चयनत्—न पुनः कल्याणपेरिचायां। कथामति—"तथा:"
कर्तवेशः सुशाह्यां गौरायांशेषं द्विविधोऽयः। द्रव्यं।
मात्रायां एव कर्तवेशस्य सुकृतिः। वाणग्रसिपिरककृष्णाःः। एव कर्तवेशस्य गौरायाः।
वदातु सुखायाः। कर्तवेशः गृहोपणं तदा "तदर्था"
कृत्य एवत्र बले उविदत्ति तदा बले गौरायां। एव कर्तवेशस्य धीष्ठिते।
"तदर्था" बले तत्रां सुकृतिः। कर्तवेशात् गृहोपणतिः गृहोपणं धीष्ठिते।
स्तु। अनुगीतोः: नाम कृति वतुः। तमु बैलि बले तकः अनुगीतोः। एवम्
अनुगीतोः: नाम कृति अनुगीतोः। कर्तवेशस्य। गृहोपणतिः। तमु अभिति बले तकः अनुगीतोः।
बाजपेयः: नाम कृति बाजपेयः। स्तु बैलि बले तकः बाजपेयः।
एव बाजपेयः: नाम कृति बाजपेयः। बाजपेयः। नाम कृति बाजपेयः।
उक्तः सामविष्यः। उक्तः जगतः। चामुसुहः सुधः।
चित्रोऽस्मिनवादः पुरः यानि सामविष्यः गौरायाः तावः सुधः।
सामविष्यः गौरायाः सुधः कर्तवेशः गौरायाः। अर्थात् उक्तः
चित्रोऽस्मिनवादः पुरः यानि सामविष्यः गौरायाः। तत्र चित्रोऽस्मिनवादः पुरः यानि सामविष्यः गौरायाः।
उक्तः जगतः। चामुसुहः सुधः।
चित्रोऽस्मिनवादः पुरः यानि सामविष्यः गौरायाः। तत्र चित्रोऽस्मिनवादः पुरः यानि सामविष्यः गौरायाः।
सिद्धान्तजीवीसुदे

चरित्रे वा सैयमान्। बासल्ल काशिकार्त्ति व्यापकार्यनिःविशेषः जिनेन्द्रवृक्षं-विविषितः। तथाविश शिलापालये—

अभ्रुतुपुर्ण पद्मासा सहारिं; संधिवन्धना।
शन्द्विकालव नौ माति राजानीतिरप्रस्मा।

सुलानात्—यथा सम्भुपुर्णम् (सम्भुपुर्ण शूल्म् द्रव्यः) वैसि धर्धीति वा इति ढक सांगुहुसुतिकः। बालिकानुम् वैसि धर्धीति वा उक इति चार्चिक-चिन्तिकः। "सुलानात" इवादि। सुलानात ढक इति, परस्मे कपालात ढक न खात षष्ठि तु षष्ठि एवं। कपालात्मक वैसि धर्धीति वा षष्ठि = कपालम्। "विध"—इवादि, धेषा शब्दानाम् षष्ठि, विदा इति, चार्चिकिति, कषप इति वा वचनि, तेषाम् तद्वृत्तिति तस्यचित्ते च एवमृतोऽयं: ढक, षष्ठि। विधा—वायुसिद्धिर् वैसि धर्धीति वा ढक = वायुस्विद्धिकः। कर्मविधाम् षष्ठि वैसि वा ढक तार्किकः। छन्दविधाम् वैसि धर्धीति वा ढक धान्ताकिकः।

नन्तू तद्दृश्च चातुर्विः इति कथं सिद्धार्थः? उष्णेऽरुपतविधायां शशल इति एतमिन्द्र् अथे "हत संहारकङ्कणः" (४११५७८) इति शृङ्खलात् षष्ठि प्रक्षयेनब्—
इति पाशिनीवाभावाङ्किनकारास्तु षष्ठिः। चतुरी वेदान्तिती चतुर्विः च एवं। चातुर्विः इवादि। तु षष्ठि एव ढकं।

"अष्ट"—इवादि। चखविढा, चखविढा, चखविढा, विढा इति एतमिः।
इति शशल इति "हत संहारकङ्कणः"। इति शृङ्खलात् षष्ठि प्रक्षयेनब्—
इति पाशिनीवाभावाङ्किनकारास्तु षष्ठिः। चतुरी वेदान्तिती चतुर्विः च एवं। चातुर्विः इवादि। तु षष्ठि एव ढकं।
तत्त्वेति

"विगीतं गम्यते। विद्यानां समाहरं दृश्यं हिरणयव विचारं एव"—दृश्यं वालसन। 
द्वार सोमकारणेश विद्याधानां प्राप्तादिकं वन्यति—यथा: विगीतं विचारं दृश्यं नृपस्यानं पदस्य 
भवितमहिंसि—"त्स नृपस्यानं" (२४०.१३) दृश्यं रूढ्यतात्। "पावली वा" 
(१५५३) दृश्यं वाच्यं कमु निष्पी रीत्या प्राप्तायं विचारं दृश्यं वा बनेतु, न कदापि 
विचारं दृश्यं, सुधिविधिका भवेष्यं। स'विद्याधानम प्रस्य दृश्यं काशिका। संवरं 
विचारं भस्यं बनेतु वा वा; स'विद्याधानम तृ सानोयोगोपनिष्ट्वप्रोक्त: वान्वितमविनिष्ट्व्यिव:। 
"अभ्यासान"—प्रवादि—अभ्यासवाचिश्चेत्ः, अभ्यासवाचिश्चेत् यथा 
दृश्यं खरानां समाहरं पुराणवद्दानम तथा दृश्यं खरानां समाहरम वृत्तां दृश्यं 
अभ्यासान् 
संवराण्य:। साहित्यसंख्यकता ग्रंथता विभान्यमि गद्यवाचाय्य विद्या व्यास्यानिम— 
अभ्यासिका काथ्यवच्। अभ अभ्यासवाचाय्य वा एव सर्वाः। अभ्यासवाच 
अष्टादहस्तम्—यथार्थपति विभक्तं दृश्यं अभ्यासवाचाय्य उपाध्यायात् यथार्थपति एव 
कथ्यं तथा। यथार्थपति विभक्तं अभेतु वा ठक्क अभ्यासवाचाय्य:। प्रस्युणम अभिक्षितं 
विचारं दृश्यं प्रवादि एव जयथि। प्रस्युणम विभक्तं अभेतु वा प्रैवीविष्ट्व्यिव:। 
अभ्यासावाचाय्यास्य अष्टादहस्तम्—वास्तववाचाय्य अभिक्षितं ज्ञाता अभ्यासावाचाय्य 
वास्तववाचाय्यास्य अभिक्षितं ज्ञाताऽ। "अभिक्षितं ज्ञातं वष्यं" (१२४.१३) दृश्यं "हााँच्या" (१२४.१४) तत: क्रियः 
"लुकाण्यानिमायो वध्यम" दृश्यं चुप्प:। तथा अभ वास्तववाचाय्य दृश्यं निर्मितम्। 
वास्तववाचाय्य: अभेतु वा ठक्क वास्तववाचाय्य:। वास्तववाचाय्य: अभिक्षितं निर्मितम् 
वास्तववाचाय्य अभेतु वा ठक्क वास्तववाचाय्य:। एका सुवर्त्व: क्रियः वास्तववाचाय्य 
अभ अभ्यासवाचाय्यास्य अष्टादहस्तम्। सुभनीत्राय अभिक्षितं रचिता अभ्यासिका सुभनीत्राय। 
अध्याय प्रवाहस्य लघुः। सुभनीत्रायास्य अभेतु वा ठक्क सौभनीत्राय:। 
दृश्यान्य: अभेतु वा ठक्क घातिभाष्य:। "दृश्यान्य: अभेतु वा ठक्क घातिभाष्य:। दृश्यान्य: पुराणम्। 
पुराणाम अभेतु वा ठक्क घातिभाष्य:। तथादह सानोयोगोपनिष्ट्वप्रोक्त: वान्वितमविनिष्ट्व्यिव:। 
"सागरं प्रतिसेवये बः न वन्धुरात्यि च। वेषामुचितं चैव पुराणं पशु 
अभ्यासारम्।" संप्रदयकु तु दश्यानां—उन्नतं च गीताभासिकते—"अक्षर सांविशिश्वस्य—
सिद्धान्तकोशीत्री

स्यामपोषणसूत्र:”—प्रति। “सत्यां””—द्वादश:—द्रव्यं शब्दनामस् यथो “सत्य” द्रति विचित्रेऽ वहुत्तलसामालशत्पदम: “स” द्रति वा अर्थम्, तेषां: चिन्तितसः अर्थः प्रत्ययस्तु लुक्क, स्वात्। सवः वेदा द्रति सवः वेदा:। सवः वेदान् द्रतिः द्रति अर्थः। प्रत्ययस्तु अनेन लुक्क, लुक्क द्रति भादिसरसः वदनामाः:—तेन सवः वेद: द्रति पदम्। सवः तदनां अर्थीते चेति वेदित अर्थः प्रत्ययस्तु लुक्क, सवः तत्त्वतः:। वाक्यिकेषु सवः चिन्तामान: व: स: द्रति स्वातिकः (वहुत्तल:।) “द्वारसरसाः (५१२२) द्रति सवक्षमः स्वामाः। सवालिकः सवः चमस्म् चेति द्रति अर्थः। प्रत्ययस्तु लुक्क, सवालिकः। एवं सवः राजस्तु चेति द्रति सवः श्च:। वितामः: द्रति:—द्रेण तदनां अर्थीते वेदिते वा द्रति अर्थः। “विदारलुगमवः (५१२२) द्रति लाभिताः” द्विगुणितामानु: अर्थी लुक्क, तदा द्रतिः भादिसरसः वदनामाः:—तेन वितामः: द्रतिद्वयम्। एवं द्रेण वेदी वेदिते अर्थीते वा द्रति अर्थः। प्रत्ययस्तु लुक्क:—विवेदः। पञ्चकामानु: अर्थीते वेदिते वा पञ्चकालः:। श्रवणं: कल्पसुमाः। पञ्च व्याकरणानि वेदिते अर्थीते वा पञ्चत्यकारणः।।

“इकनू—” द्वादश:। प्रत्ययः स्वात्। पदश्च:। उच्चर्पदं: यस्य स पदोतापदः।। तेषां पदानामयो अर्थं “पदः” द्रतिः वचनं तेषां:। इकनू प्रत्ययः: स्वात्। पूर्वमयो द्रतिः अर्थीते वा पूर्वपादिकः। उच्चर्पदम् द्रतिः अर्थीते वा उच्चर्पदिकः। भाषा-विषयकारः: पूर्वकालस्मिन्यासां वालिकाजमिदम् एवम् व्याकरणं—पदोतापदात्म पदानामयो प्रत्ययः। पदोतापदात् द्रतिः अर्थीते वा पदोतापदिकः। “शतपथम्:”—द्वादश:—शत शब्दानु: विद्यत्तदात्र: च परो: व: पदिन्युर्द्वः। तदात् तदविती अर्थीते वा द्रतिः एतयो-रथयो:—विदिन् प्रत्ययः: स्वात्। शतपथं नाम वाजसनीविबालश्रमम्। चतुर्भुजे दस्य ब्राह्मणविशेषः: ग्रामपदस्मिन्याम् धृष्टः।। शतपथम् द्रतिः अर्थीते वा शतपधिकः। निवासकम् नियामकः निवासपदिक:। पदिन्युर्द्वम् द्रतिः अर्थीते वा पदिपादिकः। स्वरूपाः बनिपादिक:। काशिका मते च चार चारमुख: पश्चात्—तेन शतपथं: यादिपथम्। “अनुमोद्यतायाय भयं: अनुमुद्यतायाय भयं:।। समुदायम् रघु:।। समुदायम् रघु:।। तदुः द्रतिः अर्थीते वा द्रतिः इत्यक।। भाषिकः: न—द्रति काशिकः।}

१२७१। क्रमाधिक्यः तुन्। \(812/61\)
The suffix द्रि is attached to words falling under the category of क्रमादि list, to denote the person who learns or studies the subject, referred to by the self-same words; क्रम, पद, शिचा and शीमासा form the क्रमादि class.

The suffix द्रि is attached to the word अनुवादक to denote the person who knows or studies the subject, referred to by the word, that takes the suffix. (Rest easy),
सिद्धान्तकौशुदी

नस "अत धनिनाइ" (४.१२१५) दृशि सतसुप, प्रज्ञायां शारिरिन श्रीनिधिभवेिन:
एव धर्मसाधी किमतमुख साथा स्वयं विधानम् — दृशि समाधलित्— "अणृ वामनार्थ—
भद्धम्"। श्रीणिेशरयन नव भावांति—वत्तु अनुवादाःश्चादृश्च तद्विशि तद्विशि दृशि
एतीतोऽयांति: अणृ, प्रलय: कदापि न स्मातु। अणुभिन्नानात् अनुवादाःश्चादृश्च दनः
न भवतीति नाथिना।

१२७२। वसन्तादिभियक्॥ ४१२१६॥

दै—। वास्तनि:। प्रयार्थाम् अधीति भावर्णिकः
"दांकिनायन—" (सू १२४५) दृशि सूङ्च निपालनादिलिपियो न।

The suffix तक् it attached to the word वसन्त and some other words forming the वसन्तादि class; to imply one who knows or studies the subject, mentioned by the said-words. No तिलोप in भावर्णिक (see Tika).

भल—। तबंति तलिनीति प्रति एतीतोऽधीय वसन्त प्रवेसादिख: प्रभृत्या:।
तक् प्रवेस: सहात्। अखारोपवाट:। वसन्तवर्णायम् अभित्रय विरिवर्यो यथा:
वसन्त:। तमालिति वृंदा वा वास्तनि:। वसन्तादिभियकः—वसन्त, चता, शरा,
श्रवण, शिरित। प्रशाम, दुष्ट्या, वर्ष, चनुम, चनुम, अवष्ट्या न, अवष्ट्या।

व्याप्तवर्ण दृशि करतः कर्ताः। तेम (प्रायवर्ण) व्रशा: शेष: लक्षणाभिर्भावया चतुर्या
अभिकी। अवश्यः अधीति वृंदा वा भावर्णिकः। नसु "भावर्णिकः" एवल
"नसहिते" (५.१२१४) दृशि तिलोप: कण्ठं न भवतीति समापचि?—"दांकिनायन—
हालीनायानादिभियकः जीवाभिनिय—वाचनानिशिकोशः। वध्यायांहैवकर्ममें यह—
महिसाश्वानिल।" (५.१२१५) दृशि सूङ्च निपालनात् न तिलोपः। भावर्णिकः:
द्वन्द्व वकारस्त अकारस्त लोपस्त् "न संरोगमाननः" (५.१२१६) दृशि न भवति।
वर्षवहनपरियो रसः चता। तर्थाम् अधीति वृंदा वा वार्षिकः।

१२७४। प्रोक्ताल्कः॥ ४१२१६॥

दै—। प्रोक्तार्थम्प्रलवयात् परस्यायेष-वैदिम्प्रलययस्य लुकः
The words गाधिनः, विदिधिनः, कैशिनः, गशिनः, and पशिनः suffer no change, when before the suffix च, forming a member of the अपचारः-प्रवचः class.

Suffixed that are used to imply the knower or the learner elide, when attached to words, themselves formed with suffixes used to denote something dictated by another.

The words गाधिनः, विदिधिनः, कैशिनः, गशिनः, and पशिनः suffer no change, when before the suffix च, forming a member of the अपचारः-प्रवचः class.

Suffixed that are used to imply the knower or the learner elide, when attached to words, themselves formed with suffixes used to denote something dictated by another.
खचनियार्थिनी यूनि लुगळणी; ॥२१४५॥

दृष्टि—। खचनियार्थिनी चन्द्रिणीगोग्रण्यादेशकाम्यायतः क्षमिति-
धार्यायो गोग्रण्यादेशकाम्यायतः जितसि परयो गुः धार्मिकायनोर्च्छिन्नो-
लकः ख्यातः। कौशः: पिता। कौशः: युनः। खाफळः-
पिता। खाफळः: गुः। वासिष्ठः: पिता। वासिष्ठः: गुः।
तैकायनः: पिता। तैकायनः: गुः। एभः: किमेः। शिवादः।
कौहः: पिता। तत् इव=कौहःः: गुः। यूनि किमेः?
वामरस्यन्तःसितः: वामथः।। इत्यशी लुकः न भवति।
आप्राचार्यः इन्त्र सतिप्रदीत्तसः क्षमशः सौ गृहान्तः।

To imply a technical ग्राम the suffixes ब्रम्ह and इव disappear,
when attached to words, themselves formed with the suffix ख्य or with any other suffix used to denote चन्द्रिणीगोग्रण्य or गोग्रण्य
or with suffixes, out of which the letter य एलाइड (Rest easy).

भित—। येच्छलु ख्य-प्रध्याणायश्दास्यभाष्याच चन्द्रिणीगोग्रण्य च
शोधिताच विश्रृंग. विधिताच व प्रध्याणानाहः।। एभम् जाकारेतु—प्रध्याणायश्दास्यभाष्य युवाने
धोतिष्ठतमि: विहिंतं ख्य च प्रध्याणाय इव लुकः ख्यातः।। चव खाद्यः-
सतिव गोग्रण्याच एव गृहान्तः।। कुरोगळःपतः: पुमानः कौशः—“कुरोगळिभोः:”
( ४११५१ ) प्रति सुवेषः ख्यातयाः।। कौशः पति: पुमानाः गुः प्रध्याणाय: “अत इव”
( ४१५५५ ) प्रति इव प्रध्याणाय:।। इव प्रध्याणाय अन्नन: सुवेषः गुः—कौशः: पुमः,
( गुः।। अरम् ख्य-प्रध्याणाय उदाहरणम्।। चन्द्रिणी-गोग्रण्याय उदाहरणम्
धशा—पुश्करसः रात्रि: ( चन्द्रिणी ) गोगळः पुमानः गुः।। चन्द्रिणी-कालिणी
कुशमध्य: ( ४११५१ ) प्रति इव प्रध्याणाय:।। तत: गुः प्रध्याणाय अत इव लुकः
तथा सतिव गुः पुमः:।। गुः) प्रति सतिवाति।। चन्द्रिणी-गोग्रण्याय उदाहरणम्

तत्त्वितेशु चातुर्विकः

यया—वचिष्ठास गोवार्य युमान् वाहिष्ठः। "कथवव्य धनुशक्रमायं" (4.1.114) द्रति अष्ट्र प्रवयः। वाचिष्ठास अघवः युवा द्रति एतत्समस्य "धत लग्न" (4.1.14) द्रति द्रष्यः। तस्य द्रश् प्रवयस जनिन लुकः द्रति वाचिष्ठः युवा (युवा)। जस्यार्थः प्रवयस दागारणस्य यया—तिकास गोवार्यम् पुमानूः द्रति तेकाक्षयिनि:। "तिकादिभिः

फिंसः" (4.1.124) द्रति फिंस प्रवयः। फिंसः तु जस्यार्थः प्रवयः। तेकाक्षयिनि

पवः युवा प्रतायं "तस्यापटायः" (4.1.189) द्रति अष्ट्र प्रवयः। अष्ट्र अष्ट्र प्रतायस जनिन लुकः ततः। तेकाक्षयिनि: युवा (युवा) द्रति। एभा एव प्रतायस्यायः। अष्ट्र: वज्र लुकः सातुः नाभिकः। एभा एव द्रति किम्? कृष्टश्रिष्टा अघपाय पुमानूः द्रति कृष्ट:। "सिवादिभिः" (4.1.12) द्रति एष प्रवयः। तस्य अघपाय पुमानूः द्रति "अष्ट्र लग्न" (4.1.13) द्रति अष्ट्र प्रतायस्यायः कृष्टः। युवा।

इस प्रतायस लुकः न भवति कृष्टश्रिष्टास्य गोवार्यप्रतायस्यायः सिद्धान्ताय भास्यः। "सुदः" द्रति किम्? वास्मरयस गोवार्यवर्य पुमानू वास्मरयः। "कर्वादिभिः" (4.1.12) द्रति एष प्रवयः। वास्मरयस्य कावः। द्रति एतस्मिन "कर्वादिभिः गोवार्" (4.1.12) द्रति एष प्रवयः। अष्ट्र प्रवयः कृष्टप्रतायस्य अपवाहः। अष्ट्र: अष्ट्र प्रतायस जनिन सूक्ष्मः लुकः न भवति—यतीयम् न युवादिभिः प्रवयः।

"प्रतायो लुकः" द्रतादिः। द्रति "कवचवायक्षवासितो यूनि कुणावितः" द्रति सुदः पास्मिनिरितताय इत्य प्रतायस्य लुकः न भवति। इत्य लुकः न भवति पास्मिन: द्रति श्रविः त्वस्मिनावत्र्यावप्ते सिद्धान्तः द्रति चेतुः—

समाचूः—"वाच वद्येव सम्प्रतिपदेशः बच्यम् एव यहास्यः।" अथ ग्रहिन्यूः कथवव्यक्तिः। "वद्य चरितम्"—द्रतादिः युवा। कथवव्यक्तिः इत्यस्य ग्रहिन्यूः। पास्मिन: शब्दः तदपूर्वम पास्मिनिष्ठकः न कथवव्यक्तिः च:। प्रतिपदैः च्यस्य च उपस्थितं मे हस्तादे। वेशम् कथवव्यक्तिशद्भावानां पद्मे पद्मे ग्रहिन्यूः हस्तादे तेभाः एव विष्ठितो यो अष्ट्र प्रवयः। तदनेत्रवर्य पास्मिन: सूक्ष्मः ग्रहिन्यूः। तेभाः। एव विष्ठितो अष्ट्र:। इत्य लुकः सातुः। अष्ट्र पास्मिनि श्रविः। इत्य प्रतायसः न लुकः। पास्मिनना

प्रतायसः द्रति पास्मिनिः॥ "तेन प्रेक्षम्" (4.1.102) द्रति अष्ट्र प्रवयः व्यवहारः
"हर्वाण्यः" (४.२०७३) दिन् क प्रताधः। तस्माद वैद्यास्तन्त्रिन पानिनीयश्च दिन्
पत्रः प्रताधः।

नयु पाणिनिन शब्दान्ति विचिनित: "सूत्रि सुकः" (४.२०७०) दिनि इत्य शुकि
सवापि "प्रताधार्यकृति प्रधायार्यकृति" दिनि निनिमान्विता क्रान्त्वायास्तन्त्रायासारायनवाचः चणः
प्रताधः स्फातः प्रतिग्नायायामाहाः-इन्धनः (४.२०७२) दिनि सुचेत विचित्रताः प्रताधाः
स्वातः प्रताधः ज्ञातायामाहाः-इन्धनः (४.२०७२) दिनि सुचेत विचित्रताः।
नयु पाणिनिन शब्दः ज्ञानः प्रवेदायाः न गोियाप्रायः
विचित्रः भाषितः भूषितः गुणान्तः विचित्रः ["भूषितः दवः" (४.२०७५) दिनि सुचेतः]।
अतएव
पाणिनिन्यायः इन्धनः ज्ञानः गोियाप्रायः विचित्रताः ज्ञानः (४.२०७२) दिनि सुचेत
चणः न स्फातः प्रतिग्नाति सर्वायाः।

पाणिनीयश्च ग्राहार्यतिविति वा दिनि पाणिनीयश्च नदवान्ति "ददवान्ति तहंदवः" (४.२०७५)
दिनि चणः। तस्मादः "मोकाजुकः" (४.२०७४) दिनि लुकः। पाणिनीयः।
पाणिनीयः।

नयु असवापि "ददवान्ति तहंदवः" दिनि विचित्रताः चणः: मोकाजुकः क दिनि लुकि
पाणिनीयश्च: सिद्धः स्फातः ज्ञातः विचित्रताः ज्ञानः-"सर्वि सिद्धां च
विशेषः।"

चयति "ददवान्ति तहंदवः" दिनि चणः विचित्रताः चणः: लुकि प्रवेदार्थश्च भक्तोऽदवान्ति
चणः सिद्धाः स्फातः च कृपः चाराः-तथा सामूहिकतिः चणः: लुकः।
तथायति प्रवेदार्थ चाराः स्वाधीनस्य प्रवेद्यायामाहाः-इन्धनः च सर्वेष चाराः
सिद्धाः टापः च स्फातः। तेन पाणिनीयः।
पाणिनीयः राजनाय। अपियाशिकायः प्रोक्ष्यः दिनि "इन्धनः" (४.२०७२)
दिनि सुचेतः चणः। अपियाशिकः चक्षेपि वा अपियाशिकः "मोकाजुकः" (४.२०७४)
दिनि
चणः: लुकः। अपियाशिकः राजनाय।

१२७३। सूत्रान्तः कोपावान्तः। (४.२०७४५१)
दी—। सूत्रान्तः। कवारौपदातृप्रत्ययश्च लुकः
स्फातः। अप्रोक्ष्यः आराफः। अधिवायायः: परिमाणस्य
The suffixes used to denote the person that knows or learns, elide when coming after words—which are expressive of sutras and have a क वर्ग as their penultimate or last but one letter. The above rule holds good with regard to a क जा रोप य संक्राणति word only etc.
Words expressive of chhandas [or chandhas] (vedic poems) and Brahmans (vedic prose) formed with suffixes, used to imply “सेवप्रोजास” i.e. dictated by him (some one), must not be used except with the suffixes that are attached to denote the knower or the learner.

भित— । चक्ख सामन यजुम, श्रवणुस्त्र द्रति च चलार चौदा।। एष प्रयोक्तम अष्ट चतुर्थि विभाग सकति। सन्त:, ब्राह्मणम्, भर्तियकम्, उपप्रौढः द्रति। सन्त: कन्दसि। तानि च देवतासमुत्पादि पदयानि। ब्राह्मणानि समायान प्रतिपदन-प्रलम्बि वदयानि। तानि च विविधाकाय षष्ठ बाएः कायाकायानि द्रति दलग्धा विभागानि।

कन्दसि सन्त:;, तथा ब्राह्मणानि विविधाकाय प्रकारानि। वैदिकसाहित्यालयस्तथाना तानि प्रोजायम्यान्ति तत्ततियां तद्धेति सद्गीते” द्रति अष्टवेदिक-प्रवेद-विषयानि एव भवनि। मधु नुष्ठ विवाहानि “प्रोजायक” (४१६४) द्रति सूक्तानि

'प्रोजायक' द्रति अष्टकम् सूक्ति अनुवाटे।
पाणिनीया—पाणिनिनां प्रतिव व्याकराणम पाणिनीयमः। एततदशीतारः भद्वितारः
वा द्रिति यथा चच्छोवेदितप्रस्य विनापि प्रज्ञावनी तात्त्वकम् सान्युक्तिः निमायिनां सच्च
वर्गसा मूलसा अर्था: । तेन अवोद्ध वेदितप्रस्य विनापि कदापि तद्दासै ब्राह्मणानि च
श्रीजात्मानानि न प्रोक्तव्यायाम्। कटेन प्रोक्तम् द्रिति—“कलापितः शम्पायानानि
वासिष्यम्” ( 8।१०४ ) द्रिति मिनि प्रत्यायः। कटोपायणं तु बजुविदायिनेताः—
बृजायानम् न नात्मवर्ज विवनानात् अधिगताचारः। चत: कठोरसा सुनी:
बृजायानानां वासिली सिद्धम् । वधमु निमिन्तप्रायां तैन प्रोक्तम्” ( ४।१७१ )
द्रिति विविष्या अण्ड प्रत्यायम् अपवादः। ततं: “कठिचाणाञ्जुकः” ( ४।१७३ )
द्रिति मिनि प्रत्यायम् लुकः। तैन कटेन प्रोक्त: बेदांश कठ: द्रितिभृत्तम् । ततं:
कठमु अधीयते विदिनि वा द्रिति “दद्राधीते तद्दैे” द्रिति अण्ड। तस्य अण्ड प्रत्यायम्
लुकः—“प्रोक्ताले कः” ( ४।१७४ ) द्रिति सुलभचारः तैन कठ: द्रिति।

असा श्रेयं विशेषणम्—कटेन प्रोक्तम् अधीयते कठ: इत्यादी कठचाणां सुलसा
निन्तप्रायां तैन प्रोक्तम् अधीयते कठ: इत्यादी विविष्या अण्ड वेदितप्रस्यार्थी
प्रत्यायिन सहीव प्रयोगमहति न स्वलु अधीय वेदित प्रत्यायः वज्ञचिला केवलमोक्षातः
प्रत्यायाञ्जनसा द्रिति भावः। तैन कटेन प्रोक्तः कठ: द्रिति प्रयोगो न मर्यतः। कटेन
प्रोक्तः कठः, तस्य अधीयते विदिनि द्रिति कठः: इत्यादि प्रयोगः अण्डः। एवं
कालसादिन प्रोक्तम् अधीयते इति चैपलादः। ब्राह्मणसा चज्जारं यथा—
तामः ग्रीक् ब्राह्मणसा अधीयते विदिनि वा तामः। ब्राह्मणाधिनेन कन्दसामसो
अनुगमिनि ने ब्राह्मणामि श्रीजास्ते, तदभावः—यथा ब्राह्मणीन प्रोक्तानि
ब्राह्मणानि यात्रकालानि—न प्रत्यायीय, यथा ब्राह्मणिनि कन्द्वनामि नासिः,
सः ज्ञाते “श” महतः श्रान्ते तस्य बेदांश प्राणप्रोक्तः कठः: सुवाचि च प्रोक
प्रत्यायानानि अधीयते विदिनि वा काण्डिन, मूवे—पराशरेश प्रोक्तम् अधीयते विदिनि
वा पाराशरिणि:। कठी ब्राह्मणानि—द्रिति किम्? पाणिनीयं व्याकरणम् द्रिति
प्राप्यवः ब्राह्मणः।

अथ चातुरर्थिका:

१२७८। तदस्मीवस्त्रोति दैशी तत्ताविभाषी ॥८।२।६॥

दौ—। चुम्वर: सन्यस्तस्मि दैशी चौद्भुवः।

The suffix ध्रेण is attached to words to imply a country which derives its name from the said words due to it abounding with the things, denoted by them.

सित—। "तछ" श्रीति प्रयागानांत श्रव्यात् "श्रव्यन्" श्र्वुरि सतम्येम् ध्रेण।
प्रतात्: सात्; तत् पतिदित यत् बीहस्य, "तचार्भि" तत्त-संकेते "ध्रेणी" गम्यामि
सति, सुवे "श्रव्यन्" श्र्वात्: परं यत् श्रेि श्रव्ये वशंते स तु प्रमिदश्वेय-
श्रापनाथं सेव प्रयुक्तः; अघम अघ्न प्रतात्; सतप, प्रतात्म्या अपवायः।
चुम्वरा: सन्यि
श्रव्यस्मि दैशी श्रि चौद्भुवः; दैशी, भक्ति प्रसिद्ध-देशविभयं; एव बलवायः: सनि
श्रव्यस्मि दैशी श्रि चौद्भुवः; प्रमाणस; सनि श्रव्यस्मि दैशी श्रि प्रमाणस; दैशी।

१२८०। तेन निर्धं सम् ॥८।२।६॥

दौ—। कुशास्वेत निर्धं ता कोशास्वी नगरी।

The suffix ध्रेण is duly attached to words to imply a country which thus derives its name from the said words due to its being called into existence (or erected) by them.

सित—। तेन श्रीति वस्त्रानान्त शवदात् निप्रस्र श्रीम्वति एतकसिन् बधवे ध्रेण।
प्रतात्: सात्, तेन निप्रस्र सम्व तदाखाया दैशी गम्यामि सति; निप्रस्र: स्वापितः
श्रीम्वति: प्रतात्; कुशास्वेत निप्रस्र ता प्रतिष्ठिता पुर्वी श्रीम् ध्रेण कोशास्वी, एव सधस्याम्
निप्रस्र साहसी परिस्थि दैशी काशिका-भापास्विकारी।

१२८१। तस्य निवासः ॥८।२।६॥

दौ—। सिवीनाम निवासो दैशी श्रीवः।
The suffix भ्रम is duly attached to words to imply a country which, thus derives its name from the said words, due to its being the abode (or—seat of residence) of those denoted by them.

The suffix भ्रम is attached to words to imply a country that, thus, derives its name from the said words due to its being in close proximity to them. By “भ्रम” in the sutra, other three senses said in the three prior sutras are taken together constituting चातुर्यकल्लयितता तथा नामाम् च भ्रम अनुवचः ते।

नाम श्रममेष्य चातुरिष्य किं ओल्यते? उच्चते—चातुरिष्य “तद्भियकल्लयतिः, तेन
84

सिद्धान्तकौमुदी

मन्त्रालयं अवि, "तस्म निवासः।" रति प्रागुक्षः ब्रवीमाणयः षव चारायणः। तैन "वरपरावरसः।" रति एतम गणंकिला चलारीवाः, "श्रीम्" — (4.148) रति सुवालं श्रीण्यरिकारं रायतु अनुवचः नादे। अनेकं ववश्चायां प्रतायां चातुर्विकाहं सिद्धिः। वनेन "धर्म चातुर्विकाः।" रति शीघ्रदेशस्या संस्का चारायणः जायते।

चतुर्यं सुलाशाम् अवि विख्यवे भवं: चातुर्विकाः। एतेवरूणे चतुर्यं सुलाशाम् अवि ववश्चाया: प्रत्यवा: ववखरणे, तेनादि ते चातुर्विकाः। कृपयानि रति सावः।

1242। ओरत्त। ॥ 412॥

देवं। अण्णोपवादः। कच्चु—कात्तकवाम्। नद्राणयं पर्वात् मतुप। इतिमती।

Words ending in उकार take the suffix ध ज in the four aforesaid senses. This ध ज bars the suffix ध ज। Words, which will denote नदी and will pass by the name नदी (नदयवम् अभिन्ययायम्) is to take the suffix मतूप instead of ध ज by the rule "ननु मतूप"—due to its being पर (later) in the order of अवश्चायां।

भित्ति। "भ" इत्यस प्रशस्ता विभावती "भो।" रतिपुष्पः। शत पृष्टिकानां चतुर्यां सुलाशाम् अनुसरित। चातुर्यात् प्रतिपदिका "तदाविश्वागति श्रीम तत्तवेषे।" (4.146 अ); तैन मिन्न तत्तमि (4.146 अ), तत्तमिनांस: (4.146 अ) रति, अवरूपवकः रति (4.147) चतुर्यं श्रीपुष्पं ब्रजप्रवय: स्वात। धशम अवप्रवय: धशप्रवयं रति। "सुवालासिद्धिष्ठोरससः।" (4.149 अ) रति सुवालं राक्षसं अवप्रवयं अवप्रवयं अविकारी चतुर्यं। कच्चु: अविनं चतुर्यं रति कात्तकवाम। कर्मः । तथायं एतं: शक्त्याय:। कर्मेच्—काण्डवाम। कर्मेच्—काण्डवाम।

"नया।" नदी रति संशायानां शद्यानां विभिन्ने अभिभिच्छें सति मतूप प्रवयः। खात—यथा इतिमती। कामस् अवप्रवयं धशप्रवयं मतूप प्रवचः। उत्तरः पंक्ति—"पर्वातम।" पूवियाधि: परिविधि वंशोऽयानु: धश: पूवियाधि: मतूप प्रवयस्य परिविधिः शतप्रवयं धशप्रवयं धशप्रवयं धशप्रवय: धशप्रवयं धशप्रवय: प्रवचः।
The suffix च is attached to words, themselves derived with the suffix मतुप and are abounding with many (i.e. more than two) vowels. This च supersedes च. For the rest see Tika.
The suffix अच is attached to words, containing more than two vowels, in any of the aforesaid four senses, to imply a well.

The words, which are expressive of the wells, that are lying on the northern bank of the river Vipasa (Beas) are derived with the suffix अच and not चण (the difference being shown or vindicated by the accent), may they be of one, two or more vowels, in the four aforesaid senses. See Tika also.
The suffix चि in the four aforesaid senses, are attached to a few words like संकल, पुकल—etc; the particular connection with wells ceases to exist in the present rule.
The suffix घर (and not घर) is attached to words, to imply a (city or) country—the very name of which is used in the feminine gender—within the provinces of Sauvira, or Salwa or within the eastern province.

[Sauvira is supposed to be an outlying part of modern Sind and the situation of Salwa is not definitely known.]
The suffix प् (and not प्र्) is attached to words like सुवास् and others—falling within the category of सुवास् class in the four aforesaid senses. This प् supersedes the suffix स्तु् sanctioned by the rule—नवां सतु् ((4134))।

भिन—। सुवासुश्रव्यत् तथा सुवासुप्रतिपतिसः स्तु्भ्य। श्रव् भ्य। प्रत्ययः स्वातः न खलु प्रव्। “श्रव्” ((4139)) इति सुवेष उपहितसः प्रव् प्रत्ययसः वाचकोऽध्याम प्रव् प्रत्ययः। सुवास्तं इवस्तं अदृश्यस्तं नगरस्तं इति प्रव्। सुवास्तम्। प्रतयं परे चौकारसा गुष्यः स्वात: “श्रव्:” ((64146)) इति सुवेष। अदृश्यस्तं नगरस्तं इति प्रव्। वाच्यं वर्मं नगरस्तं। सुवासुश्रव्यत् वाचः सुवास्तम्।

नन् “श्रव्” इति। नन् सुन्दरपि सुल्कर्षणात् प्रव् प्रवाहसः अनुसूचली सवास्। पल्लवसः प्रव्। इति अवशयौ स्वातः। पुनरायुर्वर्तने प्रव्। उद्भवो अविद्ययति। “प्रव्” प्रवाहसिद्धिः। पुनरपि सुवेष प्रव्। इवस्तं उद्भवस्तं प्रवाहस्तं। अदृश्यस्तं भावि यत्र। प्रवाहस्तं प्रव्। प्रतयं: “नवां सतु्” इति ((4134)) सुवेष वी नवां सतु्। प्रत्ययः विचीतिः, तत्रा वाचकः: इति।

सुवासुप्रतिपति—सुवास्, प्रव्, सक्र, सक्रव, चावलिन, चामूरिन, चिहिनिन, चाँच, कार्यः, शकालः, क्षण, कांक, कांक्ष, सती, होद, चहिनिन।

१२८०। रोश्। (41273)।

दौ—। रोश्यो श्रव्यात् तदमत्तच प्रव्। कृपाजोपवादः।

रोश्। आज्जरोश्।
The suffix न (and not न) is attached to the word री or to any other word, of which री forms the last member, in the four aforesaid senses.

तत्त---। री द्विते लिङ्गपञ्चसौरिन्धिकम् दृश्य पद्म। री द्विते शब्दान् तथा
यः विविधमत्तमचा ( ॥१२१९२ ॥) द्विते निम्नम् री द्विते वसा शब्दान् चने वर्षे ते
समान च, चातुर्थिकः कः चन् प्रवश्यः सात। चतुर्मात्रायणां संधि व्यासनां
नामायणम् चतुर्मात्रायणम् च न चन्द्रः प्रवश्यम् सम्बन्धः। चन्द्र प्रवश्यः
“वन्धः कुपेव” ( ॥१२१३२ ॥) द्विते
विविधमत्तमचा चन् प्रवश्यम् अपवाहः। री द्विते
ङ्गां निहः कः द्विते चन् री द्विते। द्विते
चन्द्रारणी निहः कः द्विते चन् री द्विते। द्विते
चन्द्रारणी निहः कः द्विते
चन्द्र प्रवश्ये परे री तत्तत्त्वा—कक्षाति च (४॥१४५२ ॥) द्विते
मुक्षे च इष्टकार्जियेयः।

१२८९। कोषाधाच् ॥ ४॥१२२०।॥

दो। चन्द्र। चङ्गोपवादः। कार्यक्षिद्रकः कःप।।
कार्य वाकवम्। ते शश्यम्।

The suffix न (and not न) is attached to words, of which कार्य (the letter क) forms the last but one syllable, in the above four senses.

तत्त---। यथा प्राप्तिस्वदर्शनां उपवासां कविवर्गवर्गे चिन्तानि
समान चातुर्थिकः कः चन् प्रवश्य एव सात न सङ्ग्रहः चन्
“कर्मः” ( ॥१२१३९ ॥) द्विते विविधमत्तमचा तथा
“वन्धः कुपेव” ( ॥१२२१३२ ॥) द्विते विविधमत्तमचा च चन्द्रः प्रवश्यम्
अपवाहः। चातुर्मात्रायणां संधि व्यासनां
कः प्रवश्ये परे कार्यक्षिद्रकः कःप।। कः प्रवश्ये परे कार्यक्षिद्रकः कःप।।
कः प्रवश्ये परे कार्यक्षिद्रकः कःप।। कः प्रवश्ये परे कार्यक्षिद्रकः कःप।।
कः प्रवश्ये परे कार्यक्षिद्रकः कःप।। कः प्रवश्ये परे कार्यक्षिद्रकः कःप।।
कः प्रवश्ये परे कार्यक्षिद्रकः कःप।। कः प्रवश्ये परे कार्यक्षिद्रकः कःप।।
कः प्रवश्ये परे कार्यक्षिद्रकः कःप।। कः प्रवश्ये परे कार्यक्षिद्रकः कःप।।
कः प्रवश्ये परे कार्यक्षिद्रकः कःप।। कः प्रवश्ये परे कार्यक्षिद्रकः कःप।।
कः प्रवश्ये परे कार्यक्षिद्रकः कःप।। कः प्रवश्ये परे कार्यक्षिद्रकः कःप।।
कः प्रवश्ये परे कार्यक्षिद्रकः कःप।। कः प्रवश्ये परे कार्यक्षिद्रकः कःप।।
कः प्रवश्ये परे कार्यक्षिद्रकः कःप।। कः प्रवश्ये परे कार्यक्षिद्रकः कःप।।
कः प्रवश्ये परे कार्यक्षिद्रकः कःप।। कः प्रवश्ये परे कार्यक्षिद्रकः कःप।।
कः प्रवश्ये परे कार्यक्षिद्रकः कःप।। कः प्रवश्ये परे कार्यक्षिद्रकः कःप।।
कः प्रवश्ये परे कार्यक्षिद्रकः कःप।। कः प्रवश्ये परे कार्यक्षिद्रकः कःप।।
The seventeen suffixes, viz. बुः, कश्य, क, ठच, डच, स, धै, र, र्झू, श्वू, च्छः, च्छा, च्छ, च्छ, च्छ, च्छ, च्छ, and ठछ, are added to क्ष, क्ष, क्ष, क्ष, क्ष, क्ष, क्ष, क्ष, क्ष, क्ष, क्ष, क्ष, क्ष, क्ष, क्ष, क्ष, classes in the four aforesaid senses—respectively.
सिद्धान्तकौमुदी

प्रेम, गणना, संधि, सहाय, वल, पच, कान, सुदार, प्रभुदिन, द्रविष, कामद विति शवदशयन्य-नामानि। एतसभी गणिभः यस्याः खाम् एव प्रतायः। "तदविन अत्तीति देवं तसावि, तेन मिऋः, सत्य मिऋः; अनुदिनां" विति च चर्चा यु प्रभवति। एतेऽऽ सदास-दशानाम् मत्यो चतुर्वाचकारः अर्हतनावाचकारः शेषः। सत्यः।

तत्त्वः यथाभवभीत एतेऽऽ चर्चा यु प्रवधः सुराति बोधम्। तथाहि चतुर्वाचक-शेषः। "तेन मिऋम्" विति एतथानु अथः प्रवधि न खात् चतुर्वाचक मिर्यकक्षीः योगसवाचावात्। एतवभी सुरात बोधम्।

विवरण प्रस्तुते—परिहारादिभः। बुध, प्रवधः। सत्यः। अर्हत्यक्ष मिऋम् विति आरोऽषयकः। एतस् द्रोहकः। अर्हत्यक्षाण्याः—परिहः, द्रुष्यः, खूदिर, सार, भगव, जलब, साश्वाधाय, कौटियाण, वीरण, अतिशय, जाववत, मिऋपा, किरण, लव, चैतः, बौमतायण, सियायण, मिऋप, विधिर, लौर्यायण, गोष्टायण, तीतायण, खाश्वायण, विपाय, सुधाय, अश, सुषमः। बुध, प्रवधः। निर्मला एतथाम् आदिक्षर विदः। खातः।

क्षमागामिभः। कण, प्रवधः। सत्यः। क्षमावेन मिऋ तमति काशीवीयः।
क्षमानि इद्यादिः। सकारः, एत—तेन आदिक्षस्रवः। एतस् आदितोः।
क्षमायादिर्या—क्षमाय, वरिश्च, वरिस्म, वेदमन, विबाल, रोमक, शबल, कुट, रोमन, बर्य, सुकर, प्रत, सहस, पुराण, सुध, ज्ञान, विनाय, विकुल्याय, अक्षम, अववाय, मीडङ्कः। सन्तति मिऋम् विति वानतीयाः। क्षमागामिभः। कार्यः। सत्यः।
क्षमावेन मिऋ तमु भवाकः। नायिन्या अनुविन्यः विति गर्गीयकः।

नायिन्या: वटवः। क्षमायादिर्या—क्षमाय, नयोध, रिरा, निलीन, निवास, निवाष, निवान, निवास, विवाह, परिमुद, उपर्, उत्तरमन, खूल वाह, खूदि, शकरा अनुदुक, परिवेश, वैष्, वीरण। क्षमागामिभः। कण विवधि भवति। कण इद्याय खातः। कुसुमादिभः।

कुसुरानां निवासः। अनुविन्यः विति कुसुमादिकः। एते शकरिकः।
कुसुमादिर्या—कुसुम, शवः, नयोध, द्रक्काट, खूल, परिहृत, काद्रम, चंग, गां, वीज, अस्ल, बल्ल, परिवाप, शिरीष, यवाय, क्र, विकाहत, करृष्ठ, विकाहत, करृष्ठ, विकाहत, खुल, पाल, विकाह, क्ष, दश्याम।
तद्वितीय चारुरथिका:

काशिद्विमा: श्रव्यः स्रातः—साधः: निवृत्तम् काशिलम्, पाशः। निवृत्तम् श्रव्यः पाशिलम्। काशिद्विमा: श्रव्यः—काशः। वासः। काण्यः। पञ्चाशः। पीयुषः। विशः। वणः। नरः। चरणः। कदम्बः। कपूरः। कन्तकः। गुडः। भावाशः। पासः। बनः। चतुरः। वचः। तथा: निवृत्तम् स्रव्यः पाशिलम्। श्रव्यः: स्रातः। नरः। नागः। सुपः। वशः। चरणः। काण्यः। जनः। वासः। लालः। बनः। [जने “स” श्रव्यः]

श्रव्यः स्रातः। श्रव्यः: निवृत्तम् स्रव्यः पाशिलम्। श्रव्यः: निवृत्तम् स्रव्यः पाशिलम्। श्रव्यः: निवृत्तम् स्रव्यः पाशिलम्। श्रव्यः: निवृत्तम् स्रव्यः पाशिलम्। श्रव्यः: निवृत्तम् स्रव्यः पाशिलम्। श्रव्यः: निवृत्तम् स्रव्यः पाशिलम्। श्रव्यः: निवृत्तम् स्रव्यः पाशिलम्। श्रव्यः: निवृत्तम् स्रव्यः पाशिलम्। श्रव्यः: निवृत्तम् स्रव्यः पाशिलम्।

अभ्यासाधनः: अ-प्रयोग भवितः—अभ्यासः। निवृत्तम् श्रव्यः पाशिलम्। श्रव्यः: प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्। अभ्यासाधनः: अ-प्रयोग भवितः—अभ्यासः। निवृत्तम् श्रव्यः पाशिलम्। श्रव्यः: प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्। प्रयोगम् भविन्।
पञ्चादिपरिवर्त: पञ्चादिश्च पञ्चादि पञ्चादिश्च पञ्चादि पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पञ्चादिश्च पемся
The suffixes sanctioned to be used in the four aforesaid senses, elide, when a tract of land having human habitation or country is implied.

Words, the suffixes after which elide, by the word लूप take their original number and gender. Or—when disappearance of an affix is enjoined by the word लूप, it is to be understood that the gender and number of the word derived are to be the same as those of the stem.
पदातानी निवासी जनपद: द्रति। तत्सा निवास: (४२०६१) प्रतिपादालम्बन्दत्
विघितसा रण्य प्रवचनसा “जनपदः लुप्” (४२०६२) द्रति कुप् ग्रामः। रण्य प्रवचनसा
लुप् सति, लुप्; प्रकृतेऽप्राक्स्थितसा पदातानवस्था: पुःबिल्लमसम् बुद्धचन्दनमसम् च
अस्थना भविताम्; तेन पदाता:। एवं कुञ्जारामसा निवासी जनपदः द्रति करतवः। बहादुरा
निवासी जनपदः द्रति फटः। बहादुरा निवासी जनपदः द्रति वहः। काशिंगानां
निवासी जनपदः द्रति करिंगः।

एवम् काठुश्रवः: अदृश्यः जनपदः: काठुश्रवः।। अधिक जनपदसा पुःबिल्लगल्दिपि
प्रवचनसा लुप् सति काठुश्रवः द्रति पदसा: ग्रामः

[ नन्दुवदुब्रा अभिन्न वस्तुती चौद्रवा जनपदः:। एवं वैविद्यः जनपदः।। अधिक
उदारश्रवः कथं न “जनपदः लुप्” द्रति प्रवचनसा लुप् ग्रामः द्रति चेति, अथवते—
अधिक “तद्भविति द्रति करतः, न चाव लुप्तवः तद्भविति भविता” द्रति काशिका।
अधिक:—अधिक लुप् द्रति सति द्रति यत् प्रतापिदिक्रे शिष्येित्य ततः ईशान्यिकोऽपि संज्ञा न
भविता अनविधानात् द्रति प्रवचनसा न लुप्।।]

१२८५:। तद्दिःश्च संज्ञा प्रमाणात्तवः। १२०५:॥

दी—। युज्यवचनः न कर्तव्यम्। संज्ञान्य प्रमाणात्तवः।

[ N. B.—The previous rule was formed by older Grammarians, and Panini does not approve of it so he proceeds
to reject the same—.]

The matter referred to in the preceding rule—is to be
rejected simply because a proper name has no significance
here and consequently their number and gender should be
determined by usage.

मित्—। पूत्सुवं प्रवचनसा लुप् प्रतिपादालम्बन्दत् प्रवचनसा:। अधिक अभवस्यते
विंगचनः च। द्रति विघितसा “तद्भविति” पाठिनिना चाचन्तमवः, अनुना
मोदितमसा द्रति यावत्। प्रतापिदिक्रे विंगचनः न कर्तव्यम् द्रति पाठिनिनुसरिष्यायः
The elision of suffixes [as sanctioned by “जनपदे लुप” (४.११३४) and “बरणादिन्धष” (४.११३२)] is also to be disallowed, as a proper noun is not replete with its derivative meaning.
Should the derivative meaning be accepted, the proper names might not denote the objects they do, when devoid of the things from which they are alleged to derive their denomination.
With reference to the inter-relationship of the meaning of the root or stem as well as of the suffixes, declare the ancient grammarians, the import of the latter predominates over the former; but this theory is rejected by Panini—on the ground that the exact meaning of a word is learnt by usage and not form books on grammar.

संबंधी—। "प्रधानप्रधानार्थवचन"भित्र। प्रवचनस्थः वर्तः वर्तमानिती। तत्र वचनम् वचनस्य वर्तमानिती। प्रवचनस्य वचनम् प्रवचनस्य संस्कृतिः। तत्र वर्तमानी प्रवचनस्य वर्तमानिती।
সিশালকৌষুম্ম

তদা স্তুত্র ভজনায়—প্রথমায়ঃ এব প্রধানমূল্য স্রতি এবং হই যত্র চাঁপীনঃ বৈরাক্ষানাঃ বচনে হইতে তত্ত্বধিক্যূল চন্তায়মাল বিধয়। কথা য 'অবসর' শুদ্ধি যাহাঙ্ক শতপ্রমাণলার মাধ্যমে (যাকারাদিদিদ) যোগী লোকব্যবহার হইতে, তত্ত্বেম প্রশংসালাভ। শব্দম অন্তর্ভুক্তি শরীর নহি প্রায়শ্চিত্তে স্বার্থ ও খোকগত এব য প্রবলতাতায়ারাবিষাদ: কাব্যাকলিপি যত্র শব্দলাভ বচন বোধ মু সমাগ্রঃ সৃষ্টি দ্বারু লোকব্যবহারাদিপি বদন্তকিধু প্রামাণ্যঃ।

অধীন্যক্ষম নানা পূর্বশ্রুত বোধস (তথাপি প্রষ্ঠামালী লোভস অর্থ দ্বারা) সংগ্রহীতকচরাদিজাপ্রে অনুষ্ঠানিলমূল্য স্রতি যত্র অভাগীত ততস্তে সত্ত্ব চাঁপীন মাধ্যমে ধরি। পূর্বর্তনমূল্য। কথা য সত্ত্বামূল শ্রতি দ্বারা মাধ্যমে পুরাণ প্রতিহিংসার প্রদর্শনের—”প্রধানন প্রেক্ষার্থঃ চন্ত্র মিতি। অধিন্যক্ষম প্রতিহিংসা বিষ্ণুরযুক্ত মাধ্যমে যতজন প্রদর্শনে পর্যায়ক্রমে প্রশ্নতায়া প্রধানলম জনককর্তা যুৰ্যাচায়ি বোধালনি প্রথামার্থ: প্রধানলম স্রতি এব চন্ত্রকাও প্রদক্ষেত্র—

পাশ্চাত্য শত্রু পন্থ থাকির খুলে চক। প্রবলগত কৌতুক স্তুতি সিদ্ধত। প্রায় প্রসাদমান প্রস্তুতির কথারি বিশুদ্ধ খুলাস্ত্রিয়ন ক্ষুদ্রনাম শ্রদ্ধােতি। প্রাকাশ্ব যত চণ্ডী বধীকারিকারিঃ রামমূ। এব পাশ্চাত্য প্রবলেন পাকায়িকার্থন কোনা স্রতি ভবন্মোদবৃহি। বল বিষ্ণুতরথ অভিক্ষিত। কর্মী শতি তু প্রবন্ধয়া ( পুণ্ড প্রথমান) স্রতি এব প্রস্তুতি পুরাণানুগ বিষ্ণু বিষ্ণুরসভা অধিন্যক্ষম। পাক ( পাকায়িকার্থন) শতি তু প্রদত্ত। ( প্রযুক্তি এব যন্ত্র)। শিষ্যতি শতি প্রবলগ্রহণ যত-প্রবলগ্রহণ শত-খেলু প্রথামার। প্রকৃতির প্রদক্ষেত্র প্রথামার যাদিহি প্রবলপ্রকাশে এব চর্চা প্রেক্ষামূল্য শতি মাধ্যমে শতি মাধ্যমে যত প্রসাদমানুর চন্ত্রীকরণ অর্থঃ প্রতিশিষ্যায় পূর্বদিকায়ন স্ত্রী নিরস্ত্রত।—‘শত কর্তৃ অভ্যন্তার লাভ’। স্ত্রীৰূপ পিত ব্যাকরণাদিপরাধী শ্রদ্ধামালী অর্থঃ প্রায় শতি নিয়মন মবায়। যত। শাস্ত্র শত মাধ্যম লোকব্যবহারাদিপি অতি নরহিত। স্ত্রী। অনন্তরশাস্ত্র বিভিন্নতাপি মাধ্যম এব প্রেক্ষাল।—অভ্য লোকব্যবহারাদিপি প্রামাণ্য। শীতল লোকব্যবহারাদিপি প্রামাণ্য।
The definition of different division of time as well of the subordinate (with reference to the principal), as framed by the older grammarians: is also to be rejected in the similar way.

One concrete example may suffice here:—by “to-day”, they meant the time, beginning with the latter half of the previous night and ending with the midnight of the day in question. This definition is absolutely unnecessary as it may be best known by usage.

[Mark the similarity of this definition with the time of present day railway system; the railway authorities reckon time from 1 A. M. to 12 P. M.].

भित—। पूर्वार्थायः कालसा विभिन्नः। संधा: क्रात:। उपसर्गाः नसा च अति लच्छनसिद्धिं। उपसर्गाः विशेषम:। गौमस:। प्राधानसि दृष्टि यावत्।

तथाति तत्त्वं काव्यिकम् परिभाषा—“प्रकृतयोगी रात्रि एवं अद्यातनः कालः”।

प्रस्तुति: अति:। प्रकृतिः। भूविदेवीविदेवी—स्वरूपाया:। गताय:। रात्रि:। पदार्थे। निःप्रकृतिपरिसंहिता। अनन्तरस्वरूपे समयं कथा भागमित्वा:। रात्रि:। पूर्वार्थं नृत्यविभीषितः:। दिवस:। अद्यातन:। दृष्टि परिभाषायो उचयती। एवम् “प्राधानम् उपसर्गाः नसा लच्छन:। अभिवांशः—विशेषास्मि उपसर्गाः नसा...
यत् विशेषणं सीमास्, भ्रमधानम् व्रति यास्तुम् भवति, तद्विते उपसागरं नम् व्रति परिभाषयो लोकति।

कालोपकृति तथा उपसागरं न च कालस्य वा परिभाषा, उपसागरं नभावापि वा परिभाषा, इत्यादि; तुल्यम् समानस्वरूप “वासिष्ठश्री” भवति; इत्यादि; निरर्ताम् एव व्यक्तयो व्रति भवति। कथभित्तिविवेत्—लोकप्रभृति—लोकविवाहारकः एव सिदशलात्। व्याख्यायो लोकत् एव सिद्धः, कि तत्र प्रयोजन।

[ननु वदि एवभूति, खलु व्यापारः, तस्मात् कथं न पूर्वम् तुल्यस्य एव कालोपकृति न- \ द्वीपरंभावः न कतः? कथं वा वद्य यथानुसः तुल्यसः समानस्वरूप भवति—उच्चति। न \ केवल कालोपकृति न, सचिव अवधारणा एव आधारस्य वर्णक्षेत्रम् भविष्यम् व्रति व्रति ज्ञातिमभृतम्। ततः पुराणादायः परिभाषयों “साध्” वहारीहीः, पूर्व पदार्थ प्रभावीवर्णीयम्; \ अभमुक्ताय च प्रभावी वर्णात्; इति वक्तमादि। तादृश याज्ञवल्क्यम्” व्रति कार्यनक।]

१३००। विशिष्टवाणि चाजाति:। (१२१५२)

दी—। लुयार्यस्य विशिष्टवाणामपि तद्विक्षणचन्ति स्तो \ जाति वज्जयिला। वद्याला रामणौयः। गोदः रामणौयः। \ चाजाति: किम्? वद्याला जनपदः। गोद्रीयायम्।

Adjectives, qualifying the words, of which suffixes elide, follow the original number and gender of the said words except when they imply some particular class (or qualify some particular class).

सित—। दृढ्य वृत्ति “लुपि बुकवार्य अविच्छेदिने” (१२१५२) ब्रह्मचारी \ जनकस्य एव सिद्धः। तस्मात् च “लुपि” व्रति प्रदृश्य अनुवचति, तत् च लुप्तिः \ पद्य ब्रह्मचारी विचित्त्राय विप्रवर्तित चारि “लुपि” व्रति चुप्य प्रज्ञाय वननेन मृणस्य सक्रियः \ साध्याति। “बुकवार्य चचनि” ब्रह्मचारी च अनुवचिको नामात् भुव स्वयम् \ अभिप्रायस्य।—“लुपि-विशेषणानि बुकवार्य व्यक्तिकल्पने” च चाजाति:।। लुपि। लुयार्यस्य
নামীতে অপষ্টখোকাম:

"বিশ্বেশ্বরান্নো অধিপতন তদন্ত যুগান্ত প্রকাশিত সশ্রবঃ। 'ব্যক্তিবচন' স্তী আতি আতি বাচ্য-বিশ্বেশ্বরান্নো জীতিবাচকশ্যায় বিশেষ্য বা বচ্চিলা।

থামু ভাবঃ—প্রথমে লুপি সতি যথা প্রকাশিত সশ্রবে পাহা, এবমু নুস্বামায়ানাগ পদার্থ বিশ্বেশ্বরান্ন নীতিপার, নীতিপার চলিত প্রকাশিত সশ্রবে সত্যত।

থামু—পশালাম নিতামো জনপদ পশালাম। পশালাম সমীয়া: আলংকার। আলংকার একাকে অক্ষর যথা পশালামপাদ জনপদে লুপি দলিত প্রথমে পশালাম সতি বুঝিতে পারি, তথা লুবামায়া পশালামপাদ অনস্ত বিশ্বেশ্বরান্ন জনপদ পদ, তদানি পশালামপাদ বুঝিতে পারি। যেমন বৃহস্পতিস্তুত নিতামো বুঝিতে পারি।

সমায়—সমায় ধোম্যো জনপদ ধোম্যো পশালাম। পশালাম সমীয়া: আলংকার। আলংকার একাকে অক্ষর যথা পশালাম জনপদ লুপি প্রকাশিত সশ্রবে চলিত পদ, তদানি পশালাম কন্ত পশালাম নিতামো জনপদ দলিত পদার্থ বিশ্বেশ্বরান্ন চলিত পদ, তদানি পশালাম কন্ত নিতামো জনপদ দলিত পদার্থ বিশ্বেশ্বরান্ন চলিত পদ, তদানি পশালাম কন্ত নিতামো জনপদ দলিত পদার্থ বিশ্বেশ্বরান্ন চলিত পদ, তদানি পশালাম কন্ত নিতামো জনপদ দলিত পদার্থ বিশ্বেশ্বরান্ন চলিত পদ, তদানি পশালাম কন্ত নিতামো জনপদ দলিত পদার্থ বিশ্বেশ্বরান্ন চলিত পদ, তদানি পশালাম কন্ত নিতামো জনপদ দলিত পদার্থ বিশ্বেশ্বরান্ন চলিত পদ, তদানি পশালাম কন্ত নিতামো জনপদ দলিত পদার্থ বিশ্বেশ্বরান্ন চলিত পদ, তদানি পশালাম কন্ত নিতামো জনপদ দলিত পদার্থ বিশ্বেশ্বরান্ন চলিত পদ, তদানি।

সমায়—সমায় ধোম্যো জনপদ ধোম্যো পশালাম। পশালাম সমীয়া: আলংকার। আলংকার একাকে অক্ষর যথা পশালাম জনপদ লুপি প্রকাশিত সশ্রবে চলিত পদ, তদানি পশালাম কন্ত পশালাম নিতামো জনপদ দলিত পদার্থ বিশ্বেশ্বরান্ন চলিত পদ, তদানি পশালাম কন্ত নিতামো জনপদ দলিত পদার্থ বিশ্বেশ্বরান্ন চলিত পদ, তদানি পশালাম কন্ত নিতামো জনপদ দলিত পদার্থ বিশ্বেশ্বরান্ন চলিত পদ, তদানি পশালাম কন্ত নিতামো জনপদ দলিত পদার্থ বিশ্বেশ্বরান্ন চলিত পদ, তদানি পশালাম কন্ত নিতামো জনপদ দলিত পদার্থ বিশ্বেশ্বরান্ন চলিত পদ, তদানি পশালাম কন্ত নিতামো জনপদ দলিত পদার্থ বিশ্বেশ্বরান্ন চলিত পদ, তদানি পশালাম কন্ত নিতামো জনপদ দলিত পদার্থ বিশ্বেশ্বরান্ন চলিত পদ, তদানি।

সমায়—সমায় ধোম্যো জনপদ ধোম্যো পশালাম। পশালাম সমীয়া: আলংকার। আলংকার একাকে অক্ষর যথা পশালাম জনপদ লুপি প্রকাশিত সশ্রবে চলিত পদ, তদানি পশালাম কন্ত পশালাম নিতামো জনপদ দলিত পদার্থ বিশ্বেশ্বরান্ন চলিত পদ, তদানি পশালাম কন্ত নিতামো জনপদ দলিত পদার্থ বিশ্বেশ্বরান্ন চলিত পদ, তদানি পশালাম কন্ত নিতামো জনপদ দলিত পদার্থ বিশ্বেশ্বরান্ন চলিত পদ, তদানি পশালাম কন্ত নিতামো জনপদ দলিত পদার্থ বিশ্বেশ্বরান্ন চলিত পদ, তদানি পশালাম কন্ত নিতামো জনপদ দলিত পদার্থ বিশ্বেশ্বরান্ন চলিত পদ, তদানি।

সমায়—সমায় ধোম্যো জনপদ ধোম্যো পশালাম। পশালাম সমীয়া: আলংকার। আলংকার একাকে অক্ষর যথা পশালাম জনপদ লুপি প্রকাশিত সশ্রবে চলিত পদ, তদানি পশালাম কন্ত পশালাম নিতামো জনপদ দলিত পদার্থ বিশ্বেশ্বরান্ন চলিত পদ, তদানি পশালাম কন্ত নিতামো জনপদ দলিত পদার্থ বিশ্বেশ্বরান্ন চলিত পদ, তদানি।
Words like Haritaki (हरीतकी), after which the suffixes elide [by the rule हरीतकादिभङ्गम्—६.१६७४] follow the original gender only (and not the number). Words—beginning with खलतिक (and some others falling within the category of खलतिकादिर्शि) follow the original number only (and not the gender)—when the suffixes after them, elide [see the rules अद्वृत्तमभङ्गम् ६.१६७० and वर्षातिप्रदशः ६.१६७२].

Adjectives that qualify a word (or words)—after which a suffix (or suffixes) elides—only to denote a human figure, do not follow the original number and gender of the word, though the word itself follows them.
तत्त्वितम्

न्नु प्रकृतिवधारां सति प्रकृतिविवल लिङं वचनं च भवेतात् द्रति प्राति कथवती-हरीतकादिप्रस्तु भवेतु प्रतिवधारां सति प्रकृतिविवल लिङं-भवेतु च भवेतु, न खलु वचनं, वचनं तु अभिग्रहणवर्तेव भवेतु। हरीतकादिप्रस्तु उपायिन प्रति "हरीतकादिप्रस्तु" (४१.११६.३) द्रति सुवेच्छा प्रवचनं लिङं। तथा सति हरीतकादिप्रस्तु धर्मण च भवेतु। परं वचनं तु उपायिन प्रति अभिग्रहणवर्तेव वचनम् अनवरति तेन वहुःबचनं एव। हरीतकादिप्रस्तु उपायिन प्रति "हरीतकादिप्रस्तु" द्रति।

खलतिकादिप्रस्तु द्रति। अभव्यभव्य (४१.१७३) द्रति सुवेच्छा भवेतु प्रामणं, तथा "वरणाधिबंधा" (४१.२८२) द्रति सुवेच्छा चातुर्विष्टकास्त्रं च खलतिकादिप्रस्तु। शब्देः लुप्ते सागरं। लुप्ते द्रति "लुप्ते उजानहासिंहचत्रं" (४१.१२५) द्रति सुवेच्छा ग्राहणं तु प्रकृतिकादिप्रस्तु लिङं वचनं गणयति खलतिकादिप्रस्तु। द्रति। प्रामणं लुप्ते द्रति खलतिकादिप्रस्तु धर्मण च भवेतु, भवेतु न तु लिङं। खलतिकादिप्रस्तु परं तस्य अविभाव्य वनायति द्रति खलतिकादिप्रस्तु वरणाधिबंधा" तिव प्रामणं लुप्ते। तथा सति खलतिकादिप्रस्तु द्रति सुवेच्छा पग्राहणं धर्मण च भवेतु, तेन अविभाव्य एकसाधनावलं, अपि च ग्राहणं तु अभिग्रहणवर्तेव (बनायि विघम्) अनुसरति, तेन अविभाव्य एकसाधनावलं न खलुः, खलतिकादिप्रस्तु प्रकृतिविवल, पृथ्वीङ्गलं च खलतिकादिप्रस्तु वनायति।

मनुष्यनु पीति। "द्रवी प्रतिहारी" द्रति सुवेच्छा (४१.१४४)। अप्राप्य: "द्रवी"—द्रवी" द्रतिः प्रतिहारी:। प्रतिहारी:चत्री द्रवी बनाम वचनं। चत्रीप्रतिहारीचत्रीकार:।
—द्रति भावाहिनि:। तत: "संभावना" द्रति सुवेच्छा (४१.१४५)। तत: "लुप्तमुद्रेष" द्रति सुवेच्छा (४१.१४५)। भव संभावनास्त्रं प्रामणं लिङ्गं अविभावत स्तु—"संभावना" विक्रियतं नायि मनुष्येऽशमिघेव भवेतं भवेत। चत्रीं बनायि चत्रीं, दातीं, खचरोटीं।—

एवं मनुष्येऽशमिघेव निरंतर्यादि सति, यथार्थ विभाव्य प्रामणं लुप्तं च भवेतु, तस्मा प्रकृति-चक्रव्यवस्थादिप्रस्तु, तस्मात् बिभेषणां तु न प्रकृतिविवल लिङ्गं न वा च भवेतु—अपि तु अभिग्रहणवर्तेव एव तस्मात् लिङ्गं च भवेतु। "चत्रा दशमादि प्रतिहारी, तत्त-विभेषणां मनुष्येऽचत्रा। 'द्रवी प्रतिहारी' द्रवीप्रतिहारी, 'संभावना' द्रति कान्त: "लुप्तं मनुष्येऽचत्रा" द्रति सुवेच्छा।—द्रति वाजस्वेयिनि:। चत्रा अभिग्रहणः।
सिद्धान्तकौशिकी

चत लुकऽप्रवाह्यताम्य कडा द्विति श्रवणसन्नवः सननविधस्य तति नैव अभिषिरज्ञस, लिखितस्वर्ण—नैन माता पुक्तिन्ताय। अघि तु "लुपि पुक्तिवाचारिनिन्दि" द्विति प्रकृतिवर्गति लिखितस्वर्णां। यदा तथा श्रवणसन्नवः प्रकृतिवर्गति लिखितस्वर्णां तथा तथा लिखितस्वर्णां। अघि तु "लुपि पुक्तिवाचारिनिन्दि" द्विति प्रकृतिवर्गति लिखितस्वर्णां तथा तथा लिखितस्वर्णां।

सस्तनं प्राये�吲िःप्रणीपि प्रकृतिस्वर्णां सननविधस्य—

१२०१। वर्षादिभिः । ४१२८२।

दौ—। अनुपदायं आरम्भं। वर्षानामं अनुररम्भं

नगरं वर्षाः।

Suffixes used in the four aforesaid senses, elide when they come after such word as fall within the category of वर्षादिः (list) if it do not imply a tract of land, abounding with human habitation.

भिन—। "अनुपददी लुप्" द्विति: परस्त्। अनु पद् सन्नते। तत्सवात् "लुप्" द्वितिः प्रायें। अनुपदायं आरम्भं। वर्षादिः श्रवणसन्नवः। चातुर्थिणि कारणस्त्राठ्यां क्रमान्। ननु कथं द्रवयं द्रवकारणस्त्राठ्यां। उच्चति: "अनुपदायं आरम्भं।" पूर्वसुक्तं जनपदी बाचे लुप् स्वात्। अघि तु जनपदात् चातुर्थिणि अनुपदायं तति वर्षादिश्यः। चातुर्थिणि कारणस्त्राठ्यां लुप् स्वात्। द्विति: विहितसम्। लुपि द्विति प्रकृति-वर्त्तमान लिखित्स्वर्णां स्वातां। वर्षाः। द्विति: कालाः। द्वारस्त: चातुर्थिणि काचित् नवी।
Suffixes, usual in the four afore-said senses, optically elide when after the word शक्रारा।

दी—। श्रामातु चातुर्रूढक्स वा लुप्त ख्यातु।

The suffixes ठक् and $ also are attached to the word शक्रारा। Rest easy. For the significance of “वा” in the previous rule—See Tika.
‘शकराराया च’ (शा००१५६) द्वितीय सूक्ष्म चाँगुण प्रत्ययमध्ये विकसित लुपं—
तेन लुप्। एकी शकरारा द्वितीय चपम्। शुद्ध सृत प्रक्षिप्तत्व स्थिरवचने, तेन चाँगुण 
रक्षितान्ति। अन्धित गूले तु तक्कृतै द्वितीयच्यी चतुर्थं शकरारायः एती प्रत्ययी 
स्थान:। प्रत्ययधार्मकं, प्रत्ययध अपवादभूतम्। शकराराय: तक्क—तेन शकरारिकम्।
तक्क श्राणि इकातिरेष:। पथ्य क—तेन शकरित्रिम्। क्षणि कृः इन्द्रियेश:। शकरारा 
श्वेता कृष्णदारिकवर्णिकी पाठातु कृष्णदारिकवर्णिकश्च—तेन शकरित्रिम्। ब्राह्मणांगते 
अत्यं पाठातु वाराहादिभा: कक्ष—तेन शकरारिकम् प्रतिच्छिपम्

ननु शकरारायाय इवस्मु वर्णो सूक्ष्म उक्तिम्। तथा सृति शकरारायाय 
चातुर्दिकं—प्रत्ययमध्ये लुप्तं खाट:। लुप्तं चावतिपिते तक्कृतै द्वितीय प्रत्ययमध्ये 
स्मृतिर्यासम:। तत्तवं काव्य पूर्वं उस्मु वा-वाहसम् द्वित पाषाणधार्मकम् समाधयाः—वा-वागय 
सामवतः लुपं। चातुर्दिकम् “तेन निहात मः” द्वितीयानि चातुर्दिकम्। अन्तः प्रत्ययमध्ये 
खान्तिकृत न शक्ती द्वितीयानि धार्मिकस्म एव वा-वागयाम

१२०४ | नदम् मतुप् ||१४१२१५||

दी—। चातुर्दिक:। इच्छमति।

The suffix मतु is attached in either of the four aforesaid 
senses to words, provided that (by the word newly 
formed) a river (नदी) is implied.

भित्—। नदयामः अनितः यायाम: मतुपः प्रत्ययः खान्त चतुपूः चतुर्। इच्छूर्या 
निवासः; द्वितीय नदी। एवं चदुर्णश्च बस्त्रो शलि; चदुर्णश्च—चतृ्ती नदी।
मघातालि, पुञ्चाकारात्तु चुत्तोति।

[ ननु भागीरथी भृत्राथाय इच्छार्दी काष्ठं न भृति द्वितीय चैतु—गुप्तायाम्। “मतुप—
शाकारायादेव्यालय” द्वितीय वाणिज्य, मतुपः प्रत्ययानपदीन चतुर् नदी। अनिता च चतृ्ती 
चतुर्यं न खान्त। ]

१२०५ | मध्यादिज्ञाभ ||१४१२१५|
Words, that fall within the category of सहादि class, take the suffix मतुप in either of the four aforesaid senses, (though a river may not be implied).

The suffix व्यतुप is attached to the words कुमुद, ना and वेतस in either of the four aforesaid senses. [The व of व्यतुप signifies that the दि of these words must elide]. The व of मतुप is replaced by व, with reference to the first two words by the rule “भय” (व १८५.२) इति, अन्तः “मादुपायया:—” (व १८५.३) इति वद्यमानेन व। “महियापेतितवलयम्।” (वा २७६.१) महियापेतितवलयम्।
The suffix \( \text{श} \) is attached to नह and शाद in either of the four aforesaid senses.

मित—। नहश्दात । तथा शादश्दात । च चारूर्थिक । दश प्रथम: सावत् । चतुरः परमेश्वर: तथा कीर्तित अभिन्न सह यथार्थविश्व । समावेश । तथासि नहा: सति अतिन्त्र दति बिघड़ि नहश्दात । दश । द्वादशिका—तनन्दनिन्दः टैक्सपीलासन्नि नह शब्दसा अनुमित अस्ताः लोप: । तत: नहा । दतिहहुः नहष्ट्राय नह लल्पि इत्यतः । शादश्दात सूत्र: इत्यत: प्रतिविशिश्चाचै शादो इति श्लालोक श्रधादो शादश्व: श्रुतिः प्रति अभिन्नहाट यवस्व [उत्तरात्र च रथी—“वणाथ्यामिति शशालामि”] । शादा: सति
The suffix बलच् is attached to शिखा and we have the word शिखावलम्.

The word उत्तूकर and some other falling within the category of उत्तूकरादि, take the suffix छ (transformed into छ्य) in one of the either aforesaid senses. The word उत्तूकर stands for the name of a country.
The suffix छ, together with the particle क, before the suffix, is attached to words of the नड़मि class. [They are नड़। धच। निन। वेण। वेण। वेवस। तृण। रच। कष। वष। वष। etc.]

The word खुख (here) undergoes the shortening of the long vowel ख, when the suffix छ and the particle क are attached to it. The नकार of the word तचन्न (here) elides before the suffix छ—with the particle क, standing before it.
The suffix क (and क alone), attached to the word विल्क and some others, falling within the category of विल्कादि (a sub-class of विल्क and counted along with क क), elides, when any suffix of the तहित class comes after it.

The word “कसा” in the sutra is to show that क only will elide and not क क as well by the परिभाषा “सधियोगसिद्धाना सह वा प्रवति: सह वा निन्दि:”. And the word लुक in the sutra is to signify elision (लोप) of the whole suffix चं (coming in place of क).
नन्तु बिल्काकादभिष्मासा वर्षसा एवं चैतल्यं, "महादीनाम लुक्के" (१२८८६) द्वितीयो द्वितीयो सु-करणेन शापित छात्त्र बंद बंद विल्काकादभिष्मासा: परसा बल्बध्यसैव लुक्के शात्र तत्लिं इलिं "क्षत्रा" द्वार्शसा चम्बलनु मुखे गद्धनम् द्वित प्रथे उच्चर पठित्त कसा लुक्के शात्रा मुनु मुक्की लीरातिमान्। "क्षत्रा" द्वित अंशसा मधुरे गद्ध्येन द्वारे शापि--यत्र द्वार्षयसा एव लुक्के शात्रात्, नन्तु लुक्के द्वार्षयसा बिधि।

नन्तु लुक्के द्वार्षयसा लुक्के सुभाषणात् कव्य 'विवाह' द्वित द्वारास्त्राय साहित्--"सम्बन्धमं" द्वित "संवदिन-मिद्यात्मा रूढ वा प्रतिका: सहाय निधित्तः" द्वित परिभाषा।

यथा भयाने: तथावेच संप्रदेशा: तेजसं परदवे सिद्धिला बिठानाम् एकसा भावेच उभ्युच्चरपि बाबाह्य: शात्र। जसका द्वित, क द्वित च संशिला: तेजसं क द्वारसा भावेच लुक्के द्वार्षयसा बिधि: शात्रात्-वर: मुखे "क्षत्रा" द्वित गद्ध्येन बिधिया एव वकुल्ल्यते यत्र द्वार्षयसा एव निधित विन्यात, न खलु लुक्के द्वार्षयसा बिधि।

नन्तु "ठोलीप्रज्ञात्" (१२८८६७) द्वित द्वाराला "लोपः" द्वारवासा अनुष्ठाय एव एव शुक्ले क प्राकारणसारे ठोले सिद्ध सिद्ध किमति मुखे भाबिन् "लुक्के" द्वित उत्तम द्वित प्रथे द्वारे पठित्त "क्षत्रा प्रज्ञात्" द्वित। लुक्के द्वारसा चम्बलनु मुखे गद्ध्येन जाप्यते यत्र कसाने जातसा "क्षत्रा" द्वारसा सहायताय एव अभिज्ञातसा अद्वित्ये शात्रा न खलु, देशक "य" द्वित अभाससा, "प्रलयायदेशसा एव लुक्के
ताहितिकृ चातुर्थिकिकः ्रूपायः लोपी लभाति द्रति भावः—"द्रति वालम्बनोऽरसः
ननु किबु लोपश्चेत समयसा प्रववसा अद्धोऽनं न स्थादिति आकाशाद्यामः
प्रविष्टः—"लोपीहृ" द्रति। लोप द्रति कथितं चेतु, यथावसा एव च अद्धोऽनम
अभिविष्ट क्ष तथासा "द्रव" द्रति प्रववसा। कथः तत्तू भायते द्रति चेतु
उच्चान्—अभिनन्दु सुहे लुक्, द्रवसा अभद्रान्—"सुविधात्रियाग्निशत्मानां
य उपधाया:।" (११४.१४३) द्रति सुवात् "य उपधाया:" द्रवसा अनुजुनितम्।
"सुवयः" द्रवगृहित तुलतेतु "दे लोपी"—द्रति (११४.१४३) "लोप" द्रवसा अनुजुनितिरवित।
तेन अथ तुले "दे लोपी"—द्रति सुवात् "लोप:" द्रवसा, तथा "सुवयः" द्रति
सुवात् "य उपधाया:" द्रवसा च अनुजुनः; किर्तानकिर्तान: धर्मसा व रससा स्वायते
आदिर्म्रसा "द्रव" द्रवसा उपधामूली यो यथार्थ तथा एव लोप: प्रस्तंबः—न खल
समयसा "द्रव" द्रति प्रववसा। अब सुहे लुक् द्रति यथात् "य उपधाया:"
द्रवसा अनुजुनिनिनः—उपधाया: यथा लोपीवर विधानात्।
ननु "य उपधाया:" द्रति अभिनन्दु सुहे अनुजुनः सा सुहत्—तेन "दे लोपी—"
प्रववसान्य लोपसा एव अनुजुनः। व दोप: द्रति चेत् ?—न। तथा द्रति "आदी: परसः" (१२५.६४)
द्रति दृववालान् द्रवकर्षणा एव लोप: स्नात। यथ: प्रश्नादिर्म्रस: न परसा चविदितम्—तच्छादितिवथम्।
तथात् "लुक्।" द्रति सुहे सुहृत्यः
स्न्ते नुस्तम्।

d्रति तद्विते चातुर्थिकः प्रकरणम्।
अय तनिते दार्शिकप्रकरणम्

१२१२। श्रेष्ठ ॥ अर्धे ॥

दो—। अपव्यादितवतुष्ष्य न्ताद्विषोध्यः; श्रेष्ठः; तब अर्धाध्यः। सुरः। चमुषा दश्ति चातुष्यम् रूपम्। ावणः; श्रवः। वीर्यपिरलः; कुपः। दक्षिण पित्रः; वायुः; सतावः। सल खले
चुषः; भोज खलो यावः। श्रवलेछते शाश्वोऽरः।। चतुर्भ्रमः
कुष्ठि चातुरः शकाम्।। चतुर्दशस्मितः दशाति चातुदशं रचः।।
“श्रेष्ठ” इति लच्छन चार्धिकार्यः। ‘तास्विकारः’ दल्वत् प्राक्
श्रीवाहिकारः।।

Suffixes such as अर्ध and the like—(as sanctioned by the rules beginning with प्राम्यन्तोत्तप्ता) are attached to words in very many senses other than those hitherto referred to, and these suffixes are said to pass by the general term श्रेष्ठ प्रलयः।

The term “श्रेष्ठ” justifies the use of the suffixes exhibited in the vritti—in different senses though they are not spoken of in the later sutras, and that is why the term श्रेष्ठ is said to be a लक्षणम्; the domain of अर्ध extends up to the rule—तास्विकारः ( १२१२००।

भिन्—। “श्रेष्ठ” इति। श्रेष्ठ अवशिष्टे अर्धे प्रलयः। भविष्य प्रलयः।।
केवल प्रलयः। विश्वेषाद अवचनात् “प्राम्यन्तोत्तप्” ( १२१२००।) इक्षुवात् बार्त्त वे
प्रलयः; प्रमानीमृ नामितार्क एव। अवशिष्टे अर्धः इति नैमृ; अवशिष्टे। अपालाय न्याति
चतुरेकी यावः वे वे अवचन:। अवविष्टे एव एव अवशिष्टे—ते। अश्विनः एव अर्थाँ इति।
चयन्; अर्थ:—नव:; अर्धः वे प्रलयः। चत्याः; तेन खलु अपव्यादितः
The suffix ध (to be replaced by ध्य) and ख (to be replaced by ध्यन) are attached to राध and अधवार पार respectively in शेष (i.e. to imply suitable and proper meanings). अधवार, पार take ख separately and reversely also.

ध etc are here attached after special stems and in special senses of “तवज्ञता,” etc. See tika also.

मित—। राधशंभदात् शेषे च प्रभावः स्वात, तथा अधवार पार शब्दात् ख्य—
सिद्धान्तकौमुदी

प्रवचनः स्वतः। धन्यानि च घा०। सुत्व च ऐनादिः।। श्रेष्ठप्रवचनः स्वतः—तेन घासम्भवम् च ऐनादिः। वीणः।। राजाः भवः इति राजमुद्रात् च—तेन राजिः।। “राजमुद्रास्तु राजिः।” श्रवण्याचरणः राजमुद्रास्तु विहारयोगसमु श्रुत्क्रियः।।

एक्षण्यावरायादि ाः ।। एवं चावरावरादि ाः।। चावरावरादि ाः।। चावरावरादि ाः।। एवं चावरावरादि ाः।। एवं चावरावरादि ाः।। एवं चावरावरादि ाः।। एवं चावरावरादि ाः।। एवं चावरावरादि ाः।। एवं चावरावरादि ाः।।

1२१४। यामायु यझों ||८४।२८४।

ढी—। प्रमृष्—प्रामृष्।।

The suffixes व and खज् are attached to the word यामः।

मित्र—। भवः “भवः” एवं यासमुद्रात् च ग्र्यः खज्। ग्र्यः खज्।। “बस्त्रित च” (४।६१४५१) इति सुवेष्य ग्रशा० ग्राहादिः।।

एवं खज्—तेन यासीः।। यासीः—यासवासि इत्यः।। करणा यासीः।। नन्दनावासि यासीः।। खाद्यः वठोविप्राणं सधो गुणोः।।

1२१५। कक्षणासि यहऽक् ||४।२८५।

ढी—। कक्षमित्रासि यहऽक्।। तव जातादि—कक्षैः।। नागेयाः।। ग्रामायु इत्युन्नुस्थितम्।।

The suffix यहऽक् is attached to words of the कक्षणि class.


The suffix `क्र्क्' is attached to the words कुः, कुचि and शीवा in the sense of a dog, a sword and ornament respectively.
The suffix तक is attached to words of the नवादि class.

मित—। नदी द्रि एवम् चादिमा; शब्देः तत् भव: तत्रादि यथा। (श्रिप्रकाशः) तक प्रतायः सातः। नयं भव: द्रि तक। नादिः, नादिः जसम्। "नादी"-भूमिः—सताम् भाषा: द्रि माधियः। वचः। चारानागाभरत भव द्रि चारानागियः अन्जः। नवादिनाथो—नदी, नदी, वाराष्टी, शाली—शालीः। कीमाबी, बनकीमाबी, काष्ठी, काल्री, पूजनम्य—पूजनम्यः, पाठा, माया, चाला, दार्शी, दाला, सेताकी, बड़वाशब्दस्तु कथे वाते नवादिनाथधिर पञ्चति। तक प्रताये परे आदिकार शः। नयादिनाम् त्रिकारोपय वसोतिच् (२२११५७) द्रि तु चले।

1२१८। दचिन्य—पश्चात्—पुरस्त्योपक ||४१७६८०००\||

द्रि—। दचिन्य ख्याजनम्ययम्। दचिन्यात्। पाश्चात्।

पौरस्तः।

The suffix तक is attached to the words दचिन्य, पश्चात् and पुरस्।

मित—। दचिन्य, पश्चात्, पुरस्, द्रि एवम् शब्देः: अघयम्यः भाषा: "तत्जातः।।

दचिन्या च सूचिः तक प्रतायः सातः। श्रिप्रकाशः।।

दचिन्य द्रि तु न श्रीसिः। श्रेणिनामः यथा: द्रि तु नामात्। सबकार्यः शायम्यस्तु सातः। च तु दचिन्यात् अघयम्यः। पश्चात्। “दचिन्यात्राच्” (२२११५७) द्रि तु ख्याति दचिन्यात्राच् ज्ञातः। दचिन्यात्राच् द्रि तु ख्याति। तत्भवः। द्रि तक—दचिन्यात्।।

कार्यात्:। दशः। पश्चात्। (२२११५७) द्रि तु ख्याति दचिन्यात्राच् ज्ञातः। दशः। पश्चात्। पुरस्। पौरस्तः।
The suffix फळ is attached to काविशी.

The suffix भा as well as the suffix पुष्कर are attached to राज्य a word, denoting the name of a country.—provided that a human being is not implied.
১২৪

সিদ্ধান্তকীৰ্তিপুদ্রে

১২২১। দুগ্ধ্রাঙ্গাব্যবস্থক্রথিতি যতু। (!!4101!!)

ধী—। দিব্যম। প্রাচম। অপাচম। উদীচম।

প্রতীচম।

The suffix যত্র is attached to দিব্য, প্রাচ, অপাচ, উদীচ, and প্রতীচ।

ভিত।। "তব মব:। ইদিতাত্তিদ্বারত্যে দিব্য, প্রাচ, অপাচ, উদীচ, প্রতীচ,এতিতে: কর্মের: যত্র প্রতাবঃ। স্বয়ং শৈলিক:। দিব। ভিত। দিবঃ শীত্যঃ। যত্র—দিব্যম। তত্ত্ব সুবেধে দিবঃ উত্তর (৬।১২১২১) ভিত স্বনিববাহু পদাঙ্কন:।

ধী ভিত স্থানে উদাস্র প্রথায় প্রতীচ ত্রিত প্রতীচ। অনুর্দ্ধকার প্রাচ্যাতিষ্ঠ করিতে প্রতীচ প্রত্যাহার পূর্বে প্রতীচ প্রতীচ।

প্রাচীন ভিত ভিত—প্রাচম। অনুর্দ্ধকার প্রাচ্যাতিষ্ঠ করিতে প্রতীচ প্রতীচ। অনুর্দ্ধকার প্রাচ্যাতিষ্ঠ করিতে প্রতীচ প্রতীচ।

প্রাচীন ভিত ভিত—প্রাচম। অনুর্দ্ধকার প্রাচ্যাতিষ্ঠ করিতে প্রতীচ প্রতীচ।

১২২২। কামায়াস্তক। (!!4102!!)

ধী—। কামিক।।

The suffix টক is attached to the word কামা।

ভিত।। কামা—শঃ শেন সিম্য। কামায়াপুদ্ধ কামায়াপুদ্ধ:। কামায়া। [কামা ভিতি বলিবি,।]

কামা ভিতি দিশীলিপয় সংখ্যা ভিতি কেন। কামায়াপুদ্ধ তর্কপ্রায়ী ভবতি শৈলিক:। কামায়া ভব:। ভিতি কামিক।।
The suffix ताप (i.e. तथा) is attached to the word कथा, provided that it is produced in the country round the river बंधु तथा the Indus.

The suffix ताप is attached to indeclinables (श्रवय words).

(i) The varttika—bearing the no. 2779 definitely declares that the said suffix is attached to a certain number of inde-
clinables and they are the following:—(1) चमा, (2) दह, (3) क, (4) तस्स (5) व

(ii) The indeclinable चमा implies nearness and association.

(iii) The varttika bearing the number 4187 here, states that the ट (the last vowel together with the letters following it) of an indeclinable elide—when the said indeclinable is alleged to be classed as a “म” sanctioned by the rule “वचि मम्” (१२६१२) ; but this rule does not hold good in all cases. because though वर्थिः is an चचब्ध still its टिलोप is separately enjoined in the other varttika.

(iv) The suffix ताप is attached to the particle नि and the word thus formed (i.e. नि म) means “eternal, or permanent.”

सिद्धांतकौमुड़ी


tadbhuvu scritika:

dhru ca kapo-pratahatvah pahudhun samvardhuyam sahasra sahasrani pust: puる "sambhuh khaatu";
yada tu charyay chistuyavan vishayite samanya marga tada tapasitayop: bhavayu,
\[\text{ab samtapay}\]: caryadyu; suvratayam aaraya ca kapamataha yatah, yeh prataya;
\[\text{sati,}\]
dhru abhinabhatahy ca tane tavasnu shari pari pere puる sa rupadhat, pratataha;
\[\text{rang}\]
"bhun" dhyati namanishuddha purogya:—tane ca yam am vah medhanyam avartaya
\[\text{tihayop:}\]
yatra, \[\text{na skuru "natahy":}\] (13144) dhyati vibhishata nakaanaanaya bhava
\[\text{va euc}\]

\[\text{rang}\]
samyakam skuru maha amishyam avartaya tihayop prati:—bhunat dhyati avartaya
\[\text{vibhishata kapamatayam anayam}\]
vaanyam dhyayop:—na saha ha saha kabho; \[\text{na shahay}\]

\[\text{ca shaham}\]
va avayayay ca prataya pari yatra bhunat utyas abhunyan skuru pad samaya.
\[\text{tane padhvanaya vaayun}\]
"maha samiha\" dya128 dhaninem takar anayam dhaakari na skarat.

\[\text{rang}\]
va euc darya\" gani ni pukhraman abhunaya taap, pralay: khaatu—nitya. "nityataye
\[\text{abhunam}\]
va nyaya bhunam, "bhun anaya: bhunayam purana:."—visharaabhaana.

"nityataye (ca 1321)\"

"gata\" darya\" gani nitya dhun abhunaya tap pralaya bhavayu.
\[\text{dhaan}\]
varanai samihy: va nirmata darya\" nitya, abhunayam taap. nitya va dhun devam.

"bhun shrayam pratyayah: ca1354 dhyati suvratya bhunabhunaya vahvi shakara sah sahata.
\[\text{vap}\]
"abputanapuru\" ca1355 dhyati abputanaya vah vah shakaram sakara sah.

\[\text{rang}\]
va tuc "nitya\" darya\" sah vah bhunayam abhunabhunayavahbhavata vahay paraanabha sah
\[\text{ca}\]

\[\text{rang}\]
va teh pratalai samayat tasa vibhunay samayadhy.

1325. \[\text{pukhraman tihayop}\] 13111
A dental ङ standing after a short ङ is changed into a cerebral ङ, when any suffix of the तत्तिव class, beginning with the letter ङ, comes after.

(i) The suffix ङ is attached to the word द्रवः

(ii) The suffix द्वतः is attached to the word द्वृत्तः

(iii) The suffix द्विन्ध is attached to the word द्विन्धः
The suffix यः is optionally attached to the following words: —ऐवम; धा; and घः. In case of the absence of this suffix, यु and युष suffixes to be spoken of hereafter, are joined to them; and a fourth suffix, यस with यु may also be attached to घः only, giving rise to the form श्रीवस्तिकः।

[ऐवम: is an अवय—meaning “In this year”].
সিদ্ধান্তকোন্দো

মিত—। ঐষ্ঠ অবয়ম্ ব্রহ্মারাজি ব্রহ্মারাজি প্রযুজ্যাতে। তাবাধি
পশ্চিমাধীনে যুক্তক্রমে যতি তত্তব চ প্রকাশয়নম্। হস্ত:-—তত্ত
বাজযাম্ চ প্রযুজ্যাতে। অথ:-—তত্তব অবস্থানে দিবসকে প্রযুজ্যাতে।
অষ্ঠামূল্য, শরী, চর চতুর্থ ধাতুঃ। তথা ভব। প্রত্যেক ব্রহ্মারাজিই মন্তর
ৰূপের অমোঘত্বো অমরত্বো মধ্যে। প্রত্যক্ষে প্রত্যক্ষে তত্তব চ প্রকাশতে।
অষ্ঠামূল্য, শরী, চতুর্থ ধাতুঃ। প্রত্যক্ষে প্রত্যক্ষে তত্তব চ প্রকাশতে।

চতুর্থাদিক সাধারণে নাপ্তি সকাম্বি তত্তব নিধান্তত্ব সীমালিঙ্গ প্রদ্ধার্থে তমূপ
ক্ষত্রিয় অন্তর্গতে তামূলবাহী বিক্রিয়ার ভাবে তথা ভব। প্রত্যেক ব্রহ্মারাজিই
ক্ষত্রিয় অন্তর্গতে তামূলবাহী বিক্রিয়ার ভাবে তথা ভব। প্রত্যেক ব্রহ্মারাজিই


প্রত্যক্ষে প্রত্যেকে বস্তুতঃ চ (৪৯৩) প্রত্যেক দৃষ্টান্ত বহু দৃষ্টান্ত বিক্রিয়া
ক্ষত্রিয় অন্তর্গতে তামূলবাহী বিক্রিয়ার ভাবে। প্রত্যক্ষে প্রত্যেকে
তত্তব ব্রহ্মারাজি বহু দৃষ্টান্ত বিক্রিয়ার ভাবে।


১২২৭। তীর্থার্যার্চিতকর্তার নিত্যমালিন। ||৪৯৩০ ই।||
The suffix र is added to words ending in तीर, whereas the suffix या is attached to words ending in चुप.

The suffix र is attached to a compound word of which the first member is expressive of a particular quarter (दिक) of
the horizon (i.e., a दिशावषय शब्द), provided that the said compound word is not a proper noun (संस्करण).

This अ cancels शब्द. And this अ does not come after a संस्करण शब्द.

सिद्धान्तकोसोद्दी

The suffix अ is attached to the word शब्द when it forms the second member of a compound word, the first member being a दिशावषय word etc.
तवितेश्वर सैणिकः

मनि—। दिव्याचकेन पूवंपदेन सह क्रत्समातात् संत्रासदान् "तपभव:"

प्रवचनेन प्रस्थङ्गः सतात् सैणिकः। पूवंपदेन मनि:भव: दत्त पीवंसन्।।

अपरिप्रेमस्त्रेयुभव: दत्त अपरिप्रेमस्त्रेयुः। सवः "तवितेश्वरसाहस-संगमार्थि" वः

(२२५५१) दत्त सवःसंगमार्थि सह क्रत्समातात् संत्रासदान् च असमुः। सदान्: दत्त देहं-

विक्रमेश्वर संभा। यव्यस्त्रविवधवेश्वर भारतसमरकाने मलो नरण्यराशीत।

[सावित्र दत्त वर्ण मानसाः दत्त कृष्णि]।

नः यथा "प्रेम यात्रिकाराणाः" (२२५१४) दत्त सुब्रेक्ष दिष्ट: परिष्टाना

यात्रिकाराणान्त्य नरस्त्राचिनाम् च अवाचिनाम् अक्करकरः असमुः एव हस्तः। यथा दूवं-पुरुः

कामःमः। सवः तस्मात् ताह्य प्रेक्षः। भेषुत समस्या एव सेवता चादिश्वर:

श्रद्धा उत्तरस्त्राः—यथा पीवंसन्। अपरिप्रेमस्त्रेयुः दत्त देहं? यव्यस्त्रविवधवेश्वरः

"दिव्याचकेन सह क्रत्समातात्" (२२५४१) दत्त सवःसाहस-संगमार्थि: आदित्तिः।।

सवः संगमार्थि। नित्यहस्तिकरः नाः। दत्त असमुः दिष्ट: प्रवचनेन पद्मादिवः

सवः शासनमानम। प्रस्थङ्गः-प्रतिप्रेम, पद्मादिवः।

"अप्रेख्यान्" दत्त देहं प्रतिप्रेमप्रतिप्रेम भ्रमणात।

प्रस्थङ्ग-प्रतिप्रेमप्रतिप्रेम दिष्ट: प्रभावात।

यव्यस्त्रविवधवेश्वर भारतसमरकाने मलो नरण्यराशीत।

प्रस्थङ्ग-प्रतिप्रेमप्रतिप्रेम भ्रमणात।

प्रस्थङ्ग-प्रतिप्रेमप्रतिप्रेम दिष्ट: प्रभावात।

यव्यस्त्रविवधवेश्वर भारतसमरकाने मलो नरण्यराशीत।

प्रस्थङ्ग-प्रतिप्रेमप्रतिप्रेम भ्रमणात।

प्रस्थङ्ग-प्रतिप्रेमप्रतिप्रेम दिष्ट: प्रभावात।

यव्यस्त्रविवधवेश्वर भारतसमरकाने मलो नरण्यराशीत।

प्रस्थङ्ग-प्रतिप्रेमप्रतिप्रेम भ्रमणात।

प्रस्थङ्ग-प्रतिप्रेमप्रतिप्रेम दिष्ट: प्रभावात।

यव्यस्त्रविवधवेश्वर भारतसमरकाने मलो नरण्यराशीत।

प्रस्थङ्ग-प्रतिप्रेमप्रतिप्रेम भ्रमणात।
१२४

मिद्रमेन पद्धुदासायने नजा णा चश्या: द्रोहणे—
“तत्त्वाणिं चचभाष्य, तदमधुमु तदनाता,
श्रवणां विरीथक समासं णा णा प्रकीर्णिता”।

प्राणे तृ—“दिशोहिमात्राये” (ञ्ज्यः१२४) द्रति मूवे घापाते घंत् “दिश वाचकार
अन्नायाम् अन्नायाम् जनपदवाचनी हङ्कः सागः।” जत् “अत्रायाम्” इलवः णा;
पद्धुदासायने—“तदनायाम्” इलवः प्रयुक्तात्। तेन अघमः जायाः—
नरः अन्नायाम् अत्रायाम् इलवः प्रयुक्तात्। तेन नरः पद्धु
दासायने विशिष्ठदेव सुभाष्यात्—तेन नरः अन्नायाम् इलवः सागः द्रति तु न
दीर्घतं—पवित्र सागायाम् आदित्यायाम् एव इलवः सागः। “दर्वंद्राये” (ञ्ज्यः१२३)
द्रति चाकुषद्रा विहिरायात्, विहिरायात् ते घाम् वाचवेम् सागः।

१२५। उद्रीकाचाचाच वस्त्रोदवायात् ॥ १२३।१२७ ॥

दी—। अघ् सागः। श्रृवृषुम्।

The suffix थ्र् is added to a word, expressive of a village in the north, provided that it contains more than one vowel and its last syllable is accented (उद्राय)।

भितः। द्रिक् द्रव्यायाम्, परस् द्रति निठरम्। उद्रीकायात् उत्तरादिः।
चालरम् द्रिदि वे सागः, सागः, तदचिन्ता, वे बहुवर सागः, मागः, तेन अघमः चन्द्रायामः
चन्द्रायामः उदरङ्गते, तेन् रस्माणु त्रायायाम् “तय भव” इलवः। अघीपुषाद्
मागः। विदुरसः द्रति उत्तरः रेण प्रेणिद्—कहितमायामः। चन्द्रायाम् श्रवः
चन्द्रायामः। विदुरसः द्रति चंद्रायामात्—तेन् चन्द्रायामात् (ञ्ज्यः१२४)
द्रति गूढः सागायाम्, अन्नायाम् मा उदरङ्गते सति चंद्रायामात् श्रवः। तय भवः
द्रति अघ्—मैौवृषुम्। एवं मागायामात्। माणायाम् भवम् इलवः।
माणायामात्—मैौवृषुम् भवम् इलवः।

उद्रीकाचाचाच द्रति किम्? मध्यायाम् भवः—द्रति चक्र मागायाम्। श्रवः
सायाम् उद्रीकाचाचाचायामः। वस्त्रोदवायात् किम्? अघ् द्रति कहितम्, उद्रीकाचाचाचायामः।
तत्त्वितिषु श्रीकिता:

श्रवणाकाल दर्शति भण्डः—आज्ञमाः। नाहि एकश्रव: बुद्ध-स्थान-विनिश्चि:; िपिनु वि-स्थान-विनिश्चि एव।

अन्त्यांपायात् दर्शति किम् ? श्रवणाकाल दर्शति उद्दीप्यामािविषेषग्या संबंधा।
तत्त्वितिषु दर्शति भण्डः—श्रवणाकाल दर्शति। श्रवणाकाल दर्शनान्तर नाहि आन्त्यांपायात्—
चतुष्टुंकूल तु सधीदाराभ्यासमाथोऽविषेष्टा एव। धान दर्शति पद धात्वात्त्वािविषेष्टः प्रत्ययः कसो सिद्धि।
सुवद्ध दर्शति कान्ति प्रामाण्यः—सजारीकपिल्लुः प्रत्ययः कसो सिद्धि। सङ्कारित्व कसो अङ्कस्था प्रकृतिसंरचनम्—वाली उद्दाराभ्यासमाथोऽविषेष्टा; भावी सधीदाराभ्यासमाथोऽविषेष्टा। सर्वान्ति वेछ:—‘लिखित’ (४११५०) किति प्रत्ययाः पूर्व एव उद्दाराभ्यासमाथोऽविषेष्टा। विशेष्यकः—दर्शति कादिता॥

१२३१। प्रश्नोत्तरपदपलयादिकोपङ्खात्रणः॥ ४४२०॥

ढी—ः माहितिप्रायः। पालदः; शैलोनकः।

The suffix ढी is attached to words ending in प्रश्न, also to words of the पलदी (पलद) class, as well as to words, having क for its last but one syllable.

मित—ः प्रश्न दर्शति उच्चरस्त्रव्यं वचनं ने, पलदी; आशिर्वादः ने। कः उपदास्य वचनं ने। प्रश्नोत्तरपदपलयादिकोपङ्खात्रण दर्शति प्रश्नोत्तरपदपलयादिकोपङ्खात्रणम्
समाहार हन्; प्रश्न दर्शति भावो वचनं ने। पलदी; आशिर्वादः ने। प्रश्नोत्तरपदपलयादिकोपङ्खात्रण दर्शति प्रश्नोत्तरपदपलयादिकोपङ्खात्रणम्
समाहार हन्; प्रश्न दर्शति भावो वचनं ने। पलदी; आशिर्वादः ने। प्रश्नोत्तरपदपलयादिकोपङ्खात्रण दर्शति प्रश्नोत्तरपदपलयादिकोपङ्खात्रणम्
समाहार हन्; प्रश्न दर्शति भावो वचनं ने। पलदी; आशिर्वादः ने। प्रश्न दर्शति
कालित्व गामः। प्रश्न दर्शति पलदी। पलदी; पारप्रजः। निलीनकालित्व
गुणिभवः। प्रश्न दर्शति शैलोनकः। कालिदासः प्रश्न श्रवणान्तर बालस्थ् वर्षाणि। प्रश्न दर्शति उद्दीष्टां
वामािविषेष्टः—उद्दीष्टां वामािविषेष्टः। पलदी; पालदी, पारस्तं, याही, रींक, कल्लुप, पट्टर, बाहुधी, कल्लु,
वालकाट, कामालकाट, कामालभंद्रा, कामलाकाट, बाहुधी, नैंक, परिका, गुर्जन, भीमतां, उद्दाराभ्यासमाथोऽविषेष्टा।
The suffix गौ is attached to words of the कण्धादि class: [itself a sub-class of गरुङ्गि]—after they have been already affected by any suffix attached to them to imply a गौ (descendant).

मिती—। कण्धादिरिति गरुङ्गिमध्यस्थिति: ज्ञातार्गच्छ: | गौवं एति तु नहि कण्धादिरिति प्रभावी: विशेषाश्चेष्टस्वातः | न वा पद्मिनी प्रवीणार्यां प्रयुक्तानि। तर्कं का सूचिताय? उच्चारः—

“कण्धादिरिति गौवं एति प्रवीणार्यां प्रयुक्तानि। ग्रंथार्थाः प्रवाहोपरि प्रवाहोपरिशयोः। कण्धादिरिति गरुङ्गिमध्यस्थिति: ज्ञातार्गच्छ:।” ज्ञातार्गच्छ अथवा अन्य त्रितानि। कण्धादिरिति गरुङ्गिमध्यस्थिति: ज्ञातार्गच्छ। अथवा अन्य त्रितानि। कण्धादिरिति गरुङ्गिमध्यस्थिति: ज्ञातार्गच्छ। अथवा अन्य त्रितानि।

[ननु गौवं एति बि? कण्धादि एति ज्ञाताः। तस्य च ज्ञाताः। कण्धादि एति ज्ञाताः।]

The suffix गौ is attached to words, themselves derived with the suffix गौ used to imply a गौ. The गौ is to be
understood here in strict accordance with the grammatical dictums.

...
ब्रज, provided that the said words imply one of the Eastern or Bharata clan (नौब). Rest easy, see Tika.

भिन— इति (४१२१२१) द्रिति सुंदरम्म गोविन्दितो थ्रजा प्रताष्यमादानात् ्ष्ट्र्य प्रथमित ख्वालिभान। जन-नवी सुंदरम्म जामाने थन मेंगमातः इत्याद्यादानात् विषार्थविशिष्टानु प्रतिपदिक्षानु श्रम, न स्वात प्राचीन तथा मर्नेन च मौर्येनु। अतसस “इति” इत्यावस्थापितो विधिविशेषानु तथा। प्राचीन गोविन्दितः द्रिति इत्यक—

भिनः। तथा काहाना: इति अष्ट्र न स्वात—“अष्पिन” द्रिति विषार्थ-विशिष्टानु तथा प्राचीनोम्बेयालात्। ताहिं क: प्रथ प्रथात: काहाना: ? एस्पि—“इति” (४२१९१४)

द्रिति वच्चमाणेन क्ष-प्रतास्थ एव। गोविन्दिता:। काशंसा गोविन्दितः द्रिति इत्यक—

कामिः।; तथा कानोः। इति जत = काशीयेः।

नणु भरतसोमाणे प्राचीनोम्बेयालेमानु ताहिं कास्यम् चतु सुभू “भरत” इत्यं ग्यानस्य भवन गृहसम् इति चतु—समाधित्वें। “भरतसोमानु” = इत्यादिना। प्राचीनोम्बेयालेमानु द्रिति ग्राहणेता: प्राचीनोम्बेयालेमानु चतु द्रिति यथासिद्धान्तव ब्रज “प्राच्र” इति स्वातिकम्, एव भरतसोमाणे ग्यानसम् न स्वात।

तमाहि वद्याकाः द्रिति काक्षत चम्प, “वाचनिः” रिताम्पारमाना। तथा चद्याकाः गोविन्दितः हुनानु रिति इत्यक—भौतिनीकोः। बौतिनीको द्रिति कानितः चद्याकाः गोविन्दितः चाः। चहि प्रितिः—तथा ब्रजेत: इति बाध्ये—“वाचनिः” (४१७९१२)

द्रिति फक्कृ। गोविन्दातन रितिश्चम्। नणु “उद्भावक” इति भरतमाणे गोविन्दितः एव। भरतसोमाणे च प्राचीनोम्बेयालेमानु। ताहिं “इति” इति (२४१८००)

द्रिति सुंदरम्म गोविन्दितो थमा तद्दात्त्वो भौतिनीकोः इत्यादेम फक्कृ। द्रिति युक्त्रविप्रवायामुक्त मद्रत्र—इति प्रथ बहुमान यत् “इति गृहसम्” इति मृते “प्राच्रम्” इति प्राचीनोम्बा गोविन्दातन एव गृहसम, न हि तद्दात्त्वार्थपितपि “भरत” इति गोविन्दातन रक्षक रक्षक ब्रजानु कविरथि, तेन यथावत्, यहानामातानु भरतसोमाणे गोविन्दितः “उद्भावकोः” इति गृहात् विषार्थविशेषात्र फक्कृ प्रवायामुक्त न स्वात। गोविन्दातन एव “वद्याकाः नवानु: “इति” गृहानु: प्राचीनोम्बेयालेमानु: प्राचीनोम्बेयालेमानु।
तद्वितियें श्रीविकाम्

$\text{दौ}$—यस समुदायश्च च यन्त् मय्ये च आदिशिवद्वस्मात सहस्त।

The word, the very first vowel of which is a “क्षणि” one, passes by the technical name ‘फ’।

भिन्न—”वस्त्र” श्री समुदायः उथाने द्रति काशिका। वर्षभुसुद्धर्मकास्य षद्भस्य इत्यः। वर्षभुसुद्धर्मकास्य षद्भस्ते ये “श्री” श्री निर्माणः निवासः मध्ये योः। खलु चादः: स कुमेष्ठी षद्भस्ते: कांगिरीति षद्भसं, तहि च षद्भसं: “षद” द्रति संहारे भजने। जथा पाणिनः, देवदत्तः: बस्माद्:। “पाणिनः”—प्रत्ययायोक्त: वस्त्राः, तेषु चाययोः भाषाः। बस्माद्:—“हस्तिराचिद्” (११६२) द्रति मुखे। जयते: पाणिनितत्त्वम्: षद्भस्ते: अठाः। एवं देवदत्तः द्रति चलार: ऋचो विद्याम्:। तेषु च ब्राह्मी ऐवारः, स ब्राह्मी षद्भस्ते:—“हस्तिराचिद्” द्रति शूपे। तैन देवदत्तः द्रति षद्भस्ते:।

नानु शूपे “षद्भस्ते” द्रति वहरणः ह्रास्यन्, तैन “शाला” द्रति दिश्र—विशिष्टः षद्भस्य:। शाला द्रति एकस्मार्मात: षद्भस्य:। षद्भस्ते भाषाः अथि प्रमोदशः, प्रकाश भक्तो न स्तं द्रति चित्तः—न। “षद्भस्य”—प्रत्यये तु वहरणः ततो तु वहरणसः। “षद्—प्रत्ययायोक्तः प्रत्ययायोक्तः वहरणसः।” तथा “षद्” वैधयति “षद्भस्य” ग्रामद्वि वैधयति तद्प्रथमोऽscores.

यथा हाकाण्डी द्रति रचनाम्। अत यथा काकाण्डी द्रति स्त्रीस्वरूपः, तथा काकाण्डी प्रत्ययात्त् अथि प्रत्ययात्तकान् सारस्वते:। द्रति रचनाम्:। प्रत्ययायोक्तः—षद्भस्य वहरणसः। प्रस्तस्ते तु अधापति द्रति वहरणः। वहलसः प्रत्ययायचारः प्रत्ययायोक्तः। प्रत्ययायोक्तः तैन वहलसम् द्रति वहरणः। एवम्: तैन वहलसम् अथि एकाशीय स्वरूप यववायपरीत्वेत्तत्र एकाशीय स्वरूपः आदिकारस्यादि सत्त्वस्य, प्रत्य सहायः सत्त्वस्य: “षद्” द्रति चित्ताय।
The words, falling under the श्रावण class, are to pass by the denomination "द्वय".

The suffix अ (i.e. अव) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix अ (i.e. अव) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the denomination द्वय.

The suffix कम् (i.e. कम) is added to words, that pass by the designation द्वय.
The word, that has either ए or ओ for its first vowel, optionally passes by the denomination ए, provided the word stands for the name of a country—so say the ancient grammarians.

तद्वित्तेः भूमिका: १४१

The word, that has either ए or ओ for its first vowel, optionally passes by the denomination ए, provided the word stands for the name of a country—so say the ancient grammarians.
[कामिकायं वि पूज्येद्विषात् अवं देवं विवर्णं श्रवणं एव। द्वितीय आदिनार 
समान्तेपिः न ब्रह्मतं भावात् द्वितीय श्राववितुम् "देवदर्श: द्विती वाहःकेचुः श्रावः, तवमव द्विती देवदर्श:।" द्विती प्रतुदाँग्यद्रमं प्रदेशं तस्म।]

"वा नामविवेकयं—द्वितीय नामविवेक संभांमस्व वा विक्षयपेन हस्तं श्रावं साति। 
प्रदेश अविवेकम्—भवंसावत् विनिधिः—वैविव, हस्तः, बोधगद्धवित्त। नेतृ श्रीविवि 
श्रवणं पचतीति पार्चनः। बोधगद्धी वाचः—पदे जाते द्विती पश्चः। चल्लस्य कामसह 
वर्धच्:। दृढः वाचः—सम्मां।। शक्तिन्द्र वार्तिके "नामविवेक" द्विती पर्यन्त हस्तं 
श्रावं वहस्तं कर्त्त श्रावः। नेतृ वार्तिका अयस्मवें सरलार्यः—एक्षः द्विती भृदिसर 
सन्तादित्तु हस्तं नवत्त। ताहिः नेतृ विक्षयपेन न हस्तं श्रावं। दिवदर्श द्विती 
कालाचू मानसं नामः। अवं हस्तं नवत्त। नेतृ अन्न: बूढः संभा श्रावं साति। 
वृहवती श्रावी का: साति—इवस्तिथिः। वृहवती नास्यतितु अन्न—देवदर्श:। एव 
पर्यावर्ती ज्ञान : चत: द्विती श्रवं: कलमेष श्रवं:। तत्षावं दृव-प्रभवं = घटोवम्।]

१२५८। भवतश्चक्रसी।१७।१४।।

दौ— ब्रह्मात् भवत एतो स्त।। भावतः।। जस्तवम्।। भवतीयः।। ब्रह्मात् ब्रह्मस्वतः: श्रावतां अण्यः एव।। भावतः।।

The suffixes ठक् and कम् are added to the words भवत्, (which passes by the denomination "वृह" on account of its being included in the ब्रह्म class). These two suffixes bar the suffix छ। भवत् derived as मृ + श्रव however takes अण् and not छ for this भवत् is not a वृह word.

मित्— भवत् द्विती भृदिसर्ववां वा प्रविवेक चित्री युतां-ममानात्मवाचकः। 
सन्तादित्तु चतुःकः श्रवाः। वृहवती अवतार्तानु अशाः बूढ-मंगः।। एवत्तात् बूढ- 
सन्तादित्तु भवत्श्राविति श्रावाः, टपः कुमः द्विती प्रविवेक चित्राताम् श्रविः।। क-प्रविवेक 
श्रायवादः शृणिः। “प्रसुसुलालानुकक।” (अध्यायः१) द्विती दृवेष "भवत्" द्विती
तकासागः परसा तक्षक्यवसा तकासागः क्षाणे ककाराहिषः। ठक् द्विचिन्तः
थ। ककार। स दत्। ककारात् प्राकृति विशिष्टान। ककारात्
“किति च” (शा०१२१५) द्रति सूचणाय भवत्। द्वित्वारा। अर्द्धरुपम्। नेत। भववकः
ककारात्। भववकः। द्वित्त। एव। भवत द्वित्तात् कस्मधवः। प्रक्षेपणा
ककार बलः। ककारात् िनेन भवत। ईश द्रति स्थितम्। ततः। “द्रविषेभवः”
(शा०१२१५) द्रति सूचणा अजाक्षितम्। द्रविषेभवः। परे पूर्ववसा यथाभव्यक्ति, शास्त्र
“किति च” (शा०१२१५) द्रति सूचणा नियायम्। तद्विषेभवः। परे पूर्ववसा पदस्य शास्त्रात्
न खः भव्यम्। कस्मधव द्रति स्थितम्। ततः। “इश्वर” परे “भवत्”
विज्ञानः पदार्थः “भवत तंगोद्वारा” (शा०१२१५) द्रति सूचणा सिम्हः। तेन भववकः
स्थितम्। भुतार्थः्। श्रद्धाप्रदेशं निष्प्रायानं भवत् द्रतिस्थिती। यत्र द्रविषेभवः न
अन्तार्यः। पत्राः। न लृक्षणः। अद्वितीयः। सूचिन सूचिन पूर्वसम्बः। “वृक्षाण” द्रति जनवकः
तेन लृक्षणाः प्राप्ताः। भववकः। तथा द्रति शास्त्रात्यायनम्।
भववकः। अपसम्बः। न खः ठक्करः। यत्र द्रविषेभवः न।

tika 1. काश्यात्मकः तिथिः॥ १२६०॥

de—। दक्षतः उद्वाचारनाथः। काश्यकी—काश्यका।
वैदिकी—वैदिक।। “आपदायुऽधृतः पदात् कालान्त्वः। (शा० ७३)।
आपदायुऽधृतिगणः।। आपदायुऽधृतिको—आपदायुऽधृतिका।

The Suffixes ठक्कर and लिठ are added to the words of the काश्यकी class; by applying ठक्कर to काश्य we have काश्यकी and लिठ we get काश्यात्मकी।

A word—a compound one—of which the first member is “आपदा” and the second member denotes a part (division) of time, takes these two suffixes—thus we get आपदायुऽधृतिकी and आपदायुऽधृतिका।
सिद्धान्तकीमूद्री

मित—। काशि इतराविनादिम्। तत् जित इतराविश्व ग्रहाय सः चैत्यि
तदं भवः। इतराविश्व चतुथोऽति साताम्। जित इति ग्रहाय य चकारः। सं
चारार्थो च। ग्रहाय। चकारः। तिलकः। तत्सा खानेः इग्राहिम्।

ननु "शादिजि ठहि: (११५४)" इतिशलेषा जित इति तदं भवेन। तं चक्षु
सा अकारः इति। इग्राहिम इति चतुथोऽति साताम्। सैन्मृ। जित
इतराविश्व इति "शादिजि ठहि: इतिनेन जिं इति भास्म इत्तरात्ति न विक्षित
प्रयोजनः" विधते। अकाराय ग्रहायः तु प्रतायंता जितश्च एव प्रयोजनः। जित-
सरप्रयोजनः" हि श्रापकरणोऽव विधिष्कः। युनरीपि वैधव्यति ननु तदं इतराविश्व ग्रहाय
अकारः इति। इग्राहिम इजः। तं चक्षु सा अकारः। षकारः। अकारः। इग्राहिम
इति। तं चक्षु इति वाचाम्। जित इतराविश्व ग्रहायः इति। प्रतायंताय ग्रहायः
उदयं काशि।" (११५५) इति सूवेष मित्रामृ "पैप, जित इति प्रतायंताय ग्रहायः तु
हूँलिङ्गे च आरुः एव चात।

काशि ग्रहाय इति काशिग्रहात् उदय—काशिकः। हूँलिङ्गे चैप, काशिकी।
काशि ग्रहाय इति काशिग्रहात् जित—काशिकः। जित ग्रहायः परे अकारः इति।
इग्राहिम इति। इग्राहिम इति। इग्राहिम इति। "प्रवृक्षाधूत काशि
पूर्वेन खात प्रतायंतसुः" (११५६) इति सूवेष चाप। युनरीपि वैधामाय भव इति उद्
बैरिकः। भिंड्रा कते। भिन्नादो। जित—बैरिकः, बैरि: भैरविशिष्यः। इतिः
वैरिकः—बैरिकः, [बैरिक मित्रायुपाल्यायम्]।

काशिप्रम्रीये—काशि, वैरिक, बैरिक, संत्वा, संत्वाप, अरुपत, सौभाग्य, श्राप्ताद,
इतिकारूप, कुडाम जै, हिरण्य, कार, गोवासन, भैरिक, वैरिक, चरिन्द्र, सुणामिक,
देवदत्त, साधारिण, दानाडिय, दानवास, शौवारतान, दुःकार, उपराज, सेवृविव, देवराज।

"ब्राह्मदिपतियेण पदात् काशिलालात्", भागुः भाद्यिस्यस्मां भापदाल्य।
भापदाल्यसजिगः। भापदाल्यसजिगः पदात् काशिलालात्। जित इति प्रत्येकी साताम्
अेषुस्की "तदं भवः" प्रवृक्षाधूतसुः। भापुतकाले भव इति उद् भापुतकालिकः
विखलाम्—भापुतकालिकः। जित—भापुतकालिकः। भिंड्राभापुतकालिकः।
Briddha words expressive of villages in the country of Bahika, take the suffix र्ग as well as the suffix र्थ after them. Both of these bar the suffix ह।

सितं — वानक्र ज्ञि तैं विकिरिय:। निमण्डू देशं वे ग्यामा:। सितं, तैंवा वुहक्रिया:। हससं ज्ञिया:। शं: भू:। "तत्त स्मवः” द्रवाहुः पद् ज्ञित्वा प्रवृत्ती भवतः:। श्रीमृति:। काशीर ज्ञि काशित्व वानक्रवीय:। ग्याम:। तात्त्या:। ज्ञि उजन् काशिरिया:। ज्ञि—काशीरिया:। दिनामु चाप्। काशीरिया:। एवं शाकालिकी शाकालिका:। साधुवैत्यी साधुविका:।

१२४२। विमासोज्ज्वीनिखु। १७४४१०७।

डी—। एषु येन ग्रामाल्पाहाराचिन्योऽवेशक्षचिन्म्रिठि वासः। सीदर्श्न्तकी। सीदर्श्न्तका। सीदर्श्न्तीया।

Briddha words, expressive of villages in the land of the Ushinaras optionally take the suffixes र्ग as well as भू after them.

सितं—। उशीनर ज्ञि जनपदबिविष्य:। चलिविष्योऽपाणो च संग्ध। चलिविष्योऽपाणो वे ग्यामा:। सितं, तैंवा चलिविष्योऽपाणो:। शं: भू:। चलिविष्योऽपाणो ज्ञित्:। ज्ञि प्रवृत्ती भवतः। प्रवृत्तीस्व गमनिच्छिं हससं:। ( १७४४१०७ )

डी—। स्तुतू। सुदर्श्न्त्या नाम कारतु उशीनरविष्यविष्य:। ग्याम:।। तत्त जात:। ज्ञि उजन्—सीदर्श्न्तिक:। दिनामु चाप्। सीदर्श्न्तिका:। सीदर्श्न्तिकी:। ज्ञि—सीदर्श्न्तिक:। दिनामु चाप्। सीदर्श्न्तिका:। एष्ठु चाप्। साधुविका:। साधुविका।
The suffix रज् (रज् alone and not रज्ञ) is attached to words ending in व or य and denoting a country.

The word निवासकर्म: stands for a country of the same name and to imply an inhabitant of the country; we have here the suffix रज् attached to it and the word निवासकर्मः is at once formed the तकार uf निवासकर्मः being shortened by the rule—कर्मः (see समास).

मित— अधिनौ ध्रु, ध्रुवम्, ध्रुवम् अनुवध मैत्री, परम् ध्रुवम् ध्रुवम् ध्रुवम्। ध्रुवम् सूरतिनिदः स्वातः (सारदास) द्रत श्रव्य प्रस्थित।
Buddha's words (and these alone), if expressive of a country in the east and ending in ः or теля take the suffix ठ. Non-Buddha words of such nature never take ठ and to signify this restriction this rule has been framed.

सित— शिलालू मूली पूजंतु मुहुःत् "धृष्टि ठ incl. शिलालू मूली पूजंतु शिलालू मुहुःत् प्रागः बृहस्पतिकास्य तथा प्रश्नां काल:—

Briddha words (and these alone), if expressive of a country in the east and ending in ः or теля take the suffix ठ. Non-briddha words of such nature never take ठ and to signify this restriction this rule has been framed.

मित— शिलालू मूली पूजंतु मुहुःत् "धृष्टि ठ incl. शिलालू मूली पूजंतु शिलालू मुहुःत् प्रागः बृहस्पतिकास्य तथा प्रश्नां काल:—
सिद्धान्तकोशमदो

स्थानम् शैष्कः। प्रागृंशचारिनः, नवान्तं भृृजन् एव ठांग स्वातं न अब्धितः
श्रवणं यत्र निमित्तं नयमांकिकम् स्मार्ते सूक्ष्मः। जाझ्वाजाः श्रवणालः
काठित् प्रागृंशवाचो च दशमः।—तद्भवः। श्रवणालः, श्रवणालः, श्रवणालः।
श्रवणालः—तद्भवः। काठित् श्रवणालः। श्रवणालः। श्रवणालः। एव नापिते
वासुकः। च हात श्रवण सिम्।—माधवकर्मः। श्रवणालः। काठित प्रागृंशवाचो दकारालः
श्रवणालः—तद्भवः।—थलथलां—थलथलां—थलथलां—थलथलां।

१३४५। धन्ययिर्दगाप्रदुष्टम् बुध्।॥ ॥ ॥ ॥

दो—। प्रागृंशवाचो यकारोपधाय प्रैशवाचिनो
हहहृ तु बुध स्वात्।—एङ्गवतं धनु एङ्गवतकः। साद्याया
कामिल्लमदी बुजुक्षादिन्दुस्त्रेण स्वातोऽ। साद्याया।
कामिल्लकः।

The suffix बुध is added to Briddha words that imply a
country of the desert, as well as to Briddha words, that have
ष as the last but one letter, provided they stand for the
name of a country.

भित—। धनु मदश्रव:। तथाः च सम्याविचारः—"ष'न चापि धन्यः।"
वाचः। धन्यः। धन्यः प्रागृंशम:। धन्यः। काठित धन्यः
(सम्याव: ) अभिधिते ये नमः। ते बृजार्यः ते तेमः। तथा 
वेषयां यहताम्बा दप्ताका यहताका विधाने, ते बृजः श्रृंस्च प्रेतशालिनि
प्रेतशालिनि ते सम्या बुधः प्रब्धः। स्थान शैष्कः।
एङ्गवतम् श्रवण सिमेन धन्यः। एव वपलशिष्य:। नतु धन्यिण्यः।
तेन तत्त पारिधनकः। श्रवण उदाहरणं दशगाः।
पारिधनकः। श्रवण स्तु "पारे संधि पाहता वा" शास्त्रः श्रवण
कुलेश स्वातः। (सम्यावशः ) पारे श्रवण पारिधनकः। तद्भवः। श्रवण शास्त्रः।
श्रवणा शीतशास्त्रः श्रवणा शीतशास्त्रः। भाषाकिंतु "धन्यसातः देशवाचिनः हहहृ तु बुध स्वातः"
बृजः वेषयात्मकः। उदाहरणः तु पारिधनकः। धन्यब्धः श्रीमता श्रीचन्द्र
नतु शुकलिषिः प्रमुखः।—भाषाकिं ते बुधः।
“बुधःकर—(४.१२१८०) द्विहन्द्रियं यो द्वियो हस्तान्तरितं भक्तं स्वप्नानादिभ्यं ख्यात। तत्त
संकामयम्। संकामयकुष्य विशेषादिभिः हस्तान्। बत्त्व: ख्यात:—काम्पिकाम्।
धकारोपभाव आन्तात् दोषायः देववाचिस्यां दुश्च्यात्—नेन संकामयकां भवः।
इति संकामः। काम्पिकतिः ज्ञात: इति काम्पिकः। काम्पिकः इति
प्रभातानां रायदानी।

१२४६। प्रस्थ्युपवहन्तां। ॥४॥१२२।

दी—। एतदन्तात् हस्तात् देववाचिनीशुच, ख्यात। कस्यापवादः। मानामृद्धकः। नान्दीपुरकः। पैल्पब्रह्मः।
पुरान्तः हस्मम् च प्रागस्यभ्युषम्। प्रागद्रेशकु उत्तिरे सिद्धम्।

Briddhwa words, ending in प्रस्थ, पुर or वह and expressive of some country take the suffix ब्रु or after them. One born in the country of नान्दीपुर is नान्दीपुरकः। Rest easy—see Tika.

भित।। अलं इति प्रकृति सह सब्योक्तं सम्बन्धेन। "इति प्रक्षः परः। संकामः: शब्दः प्रत्यक्षमातिविषयः।" इति वातात्। तत्त्वार्यः—प्रमस्यालः।
पुरातत्व बहानात् प्रातिनिधिकात् हस्तात् देववाचिन:। वृछ: प्रथमः स्वत: प्रेमिकः।।
अयो "हस्तः।" (४.१२११४) इति कभयथा अच्छवात:। मानामृद्ध इति कवित्
जनपदः। तत्त सब: इति मानामृद्धकः। नान्दीपुरे ज्ञात: इति नान्दीपुरकः।
पैल्पब्रह्म उत्तिरे इति पैल्पब्रह्मः। ननु "रोपधिती: प्राचामः।" (४.१२२१६) इति
परसुरामः। व प्रागः देववाचिनः। पुरातत्व हस्तात् प्रातिनिधिकात् वुत्थितः— पुरातत्व
रक्षाौपधिकात्। तत्त्वकथम्। ज्ञ पुरातत्व युनान्तिह्नः। इतिचित्।
प्रागः श्रेष्ठ भशिकाति। परमः प्रागः देववाचिनीशुच: गतष्ठानि
अनेन बुध्यात्। एव च कालीपुरकः: पाण्डुडी:।

१२४७। रोपधिती: प्राचामः। ॥४॥१२२।

दी—। रोपधिती ब्रह्मारानालः। प्रागः देववाचिनीस्थान
दुश्च्यात। पाठिकुपकः। इति—कान्दकः।
The suffix वृज is attached to Briddha words, that have either र for their last but one letter, or that end in इकार, provided these words are expressive of some eastern countries.

N.B.—By eastern countries, Bengal, Behar and Assam are meant. Thus one born in पाटलिपुत्र is पाटलिपुत्रका.—a native of Pataliputra (modern Patna). One born in कान्दी is कान्दका; कान्दी is a sub-divisional town in the district of Morshedabad in Bengal. There are two other Kandis—one is Gujrat and another in Ceylon—but evidently these are not meant here as they are not eastern countries.
तद्विष्टु श्रीकिन्तु:  
बदपि खेड़ाध्रेष्ट हें स्थपीकित: नागार—सतापि “हेतु” इत्यादिन विशेषक्रिय न्यायेत्वित्र इति काशिकाज्ञातमः भाषयः।

१३५। जनपद-तद्वियज्ञौ ||१४२१२८||
दी—। जनपदवाचिन: तद्वियवाचिनय वहात् वृज्ञ स्यात्। भाद्रकः। लैगत्सौः।

The suffix वृज्ञ is added to Briddha words, that express a country or the extremity of a country. Thus—One born in भाद्रक:—is भाद्रकः। One born in लैगत्सौ: is लैगत्सौः।

सिद्—। जनपद-बाचकात् हवात् प्रातिपदिकात् तथा जनपदसः अधिं वाचचार्य स्यः। प्रातिपदिकाकों भौङ्गिपुत्रः प्रवेशः स्त्रात् श्रीकितः। इति अपवाद्योगमां त्यस्माद् भाद्रकः। इति किल्लौ जनपदः। तद-सः कल्लौ बुज्ञ भाद्रकः। प्रवासः भाषिकारः—भाषिकारः। जनपदवाचिनय उदाहरणः—यथा लैगत्सौः। इति। तद जातः: इति बुज्ञः—तः गतः कः। जनपदवाचिनय जनपदः एव नतु यासः। तथाचारः—सिद्धार्थम् तथा प्राक्त यस्नम्? उखचते—“नस्तो लिंप-पदाच्छाय” (१४२१६०) इति चूँचः गात्रो लिंपदाच्छायः विक्षिप्तः—यथा इच्छगती यस्मस्। जनपदवाचिनय विबंधां लिंपदाच्छाय वृज्ञ स्यात् नागारसः न कहुः धृत्रैव यापित्वमु जनपदाच्छाय प्राक्त यस्नम्—तेन संवेद लैगत्सौः। इति गात्रो लिंपदाच्छायः यथा। लिंपदाच्छायः। उदाहरणस्मृ यथा चौपुनः—चौपुनः। चित्तचित्त श्रीमानः—श्रीमानः।

१३५। अश्रुवादः वहुचचन्विषयः ||१४२१२८||
दी—। अश्रुवादः। वहुचच जनपद-तद्वियवाचिनी वहुचचन्विषयः प्रातिपदिकात् वृज्ञ स्यात। अश्रुवादसोदा- श्रवणगुप्ताः अपवादः। अश्रुवादजनपदः—ताभः। अश्रुवादाजनपदः—
The suffix त्र is added to words—whether Briddha or non-Briddha, provided they are expressive of some country or its extremity and consequently are used in the plural number (out of their own nature and not due to any other cause). This त्र stands as a bar to श in case of non-briddha words and to श in case of briddha words. N.B.—By taking the word विश्व in the Sutra it is indicated that natural शह वहः words are to be taken and not those शह words that are वहः by एकविश्वाः.

मूलम् अधिना “हहात” रतिः आयाति। तेन—“हहात” शत्रु जनपदविधितवन् जनपदविधितवन् वहः वहः वहः वहः वहः। किमु हहात जनपदविधि: तदविधितवन् वहः वहः वहः। जनपदविधितवन् तत्समम् वहः वहः वहः वहः। हहात् जनपदविधितवन् जनपदविधितवन् जनपदविधितवन् जनपदविधितवन्।

अश्रुह: जनपदविधितवन् जनपदविधितवन्। वहः वहः वहः वहः वहः। अश्रुह: जनपदविधितवन् जनपदविधितवन्। वहः वहः वहः वहः वहः। अश्रुह: जनपदविधितवन् जनपदविधितवन्। वहः वहः वहः वहः वहः। अश्रुह: जनपदविधितवन् जनपदविधितवन्। वहः वहः वहः वहः वहः। अश्रुह: जनपदविधितवन् जनपदविधितवन्। वहः वहः वहः वहः वहः। अश्रुह: जनपदविधितवन् जनपदविधितवन्। वहः वहः वहः वहः वहः।

तत: जनपदविधितवन्। तत: जनपदविधितवन्। तत: जनपदविधितवन्। तत: जनपदविधितवन्।

तत: जनपदविधितवन्। तत: जनपदविधितवन्। तत: जनपदविधितवन्।
N.B.—“Angas” is the modern Bhagalpur division; during the days of the Mahabharat, Karna was the ruler of Angas.}

N.B.—is the modern little province of Ajmir-Meharaora]

N.B.—is modern Kalinjar—the fort of which city is noted in the History of India. During his laying siege to this fort, Emperor Sher Shah received a mortal wound from a canon ball to which he succumbed later on].

N.B.—Kala-brata:

N.B.—Kala-shrama:—is modern Kalinjar—the fort of which city is noted in the History of India. During his laying siege to this fort, Emperor Sher Shah received a mortal wound from a canon ball to which he succumbed later on].
The suffix वृ is attached to Briddha as well as non-briddha words—which end in क्ष or भ्र, or वक्ष or वर्ष—and which stand for the name of a country.

The suffix वृ is attached to words of the युमारि class which stand for the name of a particular country.
The suffix वुज़ is attached to the word नगर to imply a censurable or dexterous person. Thus नागरक etc means a thief or a person of ill-fame as well as an artisan—a dexterous person. Rest easy.
The suffix बुज्जः is added to the word चर्क्क to imply a human being; also to imply a way, a chapter, some principle, some monastery or an elephant; this word also optionally takes the said suffix to denote cow-dung. In absence of बुज्जः we have the suffix ष्ठ by the dictum चर्क्कः—a varttika barred by this rule in the present case.
The suffix वुञ्ज is optionally attached to कुञ्ज and युगम्भर.

मिति। कुञ्जवर्षदातु तथा युगम्भरवर्षदातु च वुञ्जः स्रातु मृत्तिकः: यिकंत्पिन। एती शब्दं जनपदवाचिनोऽस्य। अतापि। "विधातिस्वरूपविज्ञानवात्" (४२२१२)। विश्व दृष्टि निधि वुञ्जः प्रथम प्रातः सति अभेष विज्ञानविज्ञानसु। कुञ्जः मह। विश्वः कौरवः। युगम्भरः भव। विश्वः योगम्भरः। कुञ्जः। "कक्कादिवेशय" (४२२१२२)। विश्वः मह। विश्वः यिकंत्पिन। कक्कादिवेशयः। विश्वः श्रातुः। कक्कादिवेशयः। विश्वः मह। विश्वः यिकंत्पिन। कक्कादिवेशयः। विश्वः मह। विश्वः यिकंत्पिन। कक्कादिवेशयः। विश्वः मह। विश्वः यिकंत्पिन। कक्कादिवेशयः। विश्वः मह। विश्वः यिकंत्पिन। कक्कादिवेशयः। विश्वः मह। विश्वः यिकंत्पिन। कक्कादिवेशयः। विश्वः मह। विश्वः यिकंत्पिन। कक्कादिवेशयः। विश्वः मह। विश्वः यिकंत्पिन। कक्कादिवेशयः। विश्वः मह। विश्वः यिकंत्पिन। कक्कादिवेशयः। विश्वः मह। विश्वः यिकंत्पिन। कक्कादिवेशयः। विश्वः मह। विश्वः यिकंत्पिन। कक्कादिवेशयः। विश्वः मह। विश्वः यिकंत्पिन। कक्कादिवेशयः। विश्वः मह। विश्वः यिकंत्पिन। कक्कादिवेशयः। विश्वः मह। विश्वः यिकंत्पिन। कक्कादिवेशयः। विश्वः मह। विश्वः यिकंत्पिन। कक्कादिवेशयः।

The suffix कुञ्ज is attached to मद्रक and जाजिक two countries of the same name.
The suffix ष्ण is added to words that possess क for their penultimate letter—provided the said words stand for the name of some country.

The suffix ष्ण [but not बुष] is attached to words of the कच्छादि class—if these stand for the name of a particular country.
The suffix वृ is attached to the aforesaid words of the कच्चा class to imply a hunam being or anything belonging to the person of the same. Thus we have the suffix वृ added to कच्च— and the word atonce formed is कच्चकः—meaning a native of कच्च modern Cutch (capital Bhuj). This वृ stands as a bar to वृ. कच्चकः हसितम् means the laughter after a native of Cutch— i.e laughter of the kind commonly met with in a native of Cutch.
1148. अपदाती साल्मात इ०१२१३४।

दी—। साल्मात: कक्कादित्वारत, वुञ्ज सिद्धी, नियमायः—
मिद्य। अपदाताबचिति नियम:। साल्मको ब्राह्मण:। अपदाती
किम्? साल्म: पदाति श्रंजति।

The word साल्म is included in the कक्कादि class and hence
the rule मनुष्यस्योद्धुऽ ०१२१३४ sanctions वुञ्ज—to be added to
it, but there is one exception; this वुञ्ज is barred in साल्म if
the word stands to qualify a पदाति [ foot soldier—infantry].
Thus we have माल्कक: ब्राह्मण: but वुञ्ज पदाति।

भिन—। शाल्मान: कक्कादिपु प्रत्यादि—तेन मनुष्यम् मनुष्यस्ये बद्धि विभिन्ने
श्रावात् वुञ्ज सारं। परंतु एकांगिम: जनम विणात्—यत पदातार वाची
शाल्माव्यादि वुञ्ज न सारं—अपितू अथ एव। पदातार मनुष्ये जनमस्तुः
तेषु श्रावि वुञ्ज व ज्ञ्ज्ञ व्रजस्त्रीली जनम नियिन्द:। साल्मकेशीय: ब्राह्मण:।
पदाति। परं शाल्मकेशीय: पदाति। साल्मक: पदाति: तिरं न सारं अपितू साल:
पदाति: प्रत्याच। साल्म: पदाति व्रंजति।
The suffix वह is attached to उत्तर provided the word thus formed, stands to qualify a cow or Maize (ववागु) Thus ववागु, उत्तर: गृही—but witness उत्तर वागमु.

भित—। गृही यथावच च चर्रा साभाश्वद्वात् वह प्रवादः साभाश्वद्वात् श्रृणी:।
“कक्कादिभाष्य” (४२६१२६१२६) प्रवादः विचित्तः यथावचस्य श्रृणी:॥
साभाश्वद्वात् श्रृणी:।
“कक्कादिभाष्य” (४२६१२६१२६१२६) प्रवादः विचित्तः यथावचस्य श्रृणी:॥ ववागु, श्रृणी:।
कसाभाश्वद्वात् श्रृणी:।
कसाभाश्वद्वात् श्रृणी:॥
"कक्कादिभाष्य" (४२६१२६१२६१२६) प्रवादः विचित्तः यथावचस्य श्रृणी:॥
कसाभाश्वद्वात् श्रृणी:।
कसाभाश्वद्वात् श्रृणी:॥
"कक्कादिभाष्य" (४२६१२६१२६१२६) प्रवादः विचित्तः यथावचस्य श्रृणी:॥
कसाभाश्वद्वात् श्रृणी:।
कसाभाश्वद्वात् श्रृणी:॥
“कक्कादिभाष्य” (४२६१२६१२६१२६) प्रवादः विचित्तः यथावचस्य श्रृणी:॥
कसाभाश्वद्वात् श्रृणी:।
कसाभाश्वद्वात् श्रृणी:॥
"कक्कादिभाष्य" (४२६१२६१२६१२६) प्रवादः विचित्तः यथावचस्य श्रृणी:॥
कसाभाश्वद्वात् श्रृणी:।
कसाभाश्वद्वात् श्रृणी:॥
"कक्कादिभाष्य" (४२६१२६१२६१२६) प्रवादः विचित्तः यथावचस्य श्रृणी:॥
कसाभाश्वद्वात् श्रृणी:।
कसाभाश्वद्वात् श्रृणी:॥
“कक्कादिभाष्य” (४२६१२६१२६१२६) प्रवादः विचित्तः यथावचस्य श्रृणी:॥
कसाभाश्वद्वात् श्रृणी:।
कसाभाश्वद्वात् श्रृणी:॥
"कक्कादिभाष्य" (४२६१२६१२६१२६) प्रवादः विचित्तः यथावचस्य श्रृणी:॥
कसाभाश्वद्वात् श्रृणी:।
कसाभाश्वद्वात् श्रृणी:॥
“कक्कादिभाष्य” (४२६१२६१२६१२६) प्रवादः विचित्तः यथावचस्य श्रृणी:॥
कसाभाश्वद्वात् श्रृणी:।
कसाभाश्वद्वात् श्रृणी:॥
“कक्कादिभाष्य” (४२६१२६१२६१२६) प्रवादः विचित्तः यथावचस्य श्रृणी:॥
कसाभाश्वद्वात् श्रृणी:।
कसाभाश्वद्वात् श्रृणी:॥
“कक्कादिभाष्य” (४२६१२६१२६१२६) प्रवादः विचित्तः यथावचस्य श्रृणी:॥
कसाभाश्वद्वात् श्रृणी:।
कसाभाश्वद्वात् श्रृणी:॥
“कक्कादिभाष्य” (४२६१२६१२६१२६) प्रवादः विचित्तः यथावचस्य श्रृणी:॥
कसाभाश्वद्वात् श्रृणी:।
कसाभाश्वद्वात् श्रृणी:॥
“कक्कादिभाष्य” (४२६१२६१२६१२६) प्रवादः विचित्तः यथावचस्य श्रृणी:॥
कसाभाश्वद्वात् श्रृणी:।
कसाभाश्वद्वात् श्रृणी:॥
“कक्कादिभाष्य” (४२६१२६१२६१२६) प्रवादः विचित्तः यथावचस्य श्रृणी:॥
कसाभाश्वद्वात् श्रृणी:।
कसाभाश्वद्वात् श्रृणी:॥
“कक्कादिभाष्य” (४२६१२६१२६१२६) प्रवादः विचित्तः यथावचस्य श्रृणी:॥
कसाभाश्वद्वात् श्रृणी:।
कसाभाश्वद्वात् श्रृणी:॥
Words, falling under the गहादि class, take the suffix े after them, in various senses.

The two words सुखतमः and प्रवतसः—drop their फ़ portion (i.e. फ़्) before this े (i.e देव); this goes to show that the dictum "अध्यायानि भमानि देवकौः"—(that is an avyaya loses its फ़ portion when it stands as भणशक) is not applicable in any and every case.
A क is inserted between this ए and the following words—जन, पर, देव, and सः.

Words, coming under the head वेगाकान्ड take this suffix कः (and not कः) after them. The difference between the actions of कः and क is that the former causes कः of the first vowel of the word to which it is to be joined whereas the latter does not do so.

सित—। गद द्रति विवादित्यः प्रातिपदिकेष्ठः क्ष्रयः ्ञात् शैविकः। गदः भवः द्रति कः—गहः। एवं नानारीयः। जनःस्वीयः। एकायामीयः। गदाधि रङ्गः—गद, चन्दः, नालर, एकायाम, रङ्ग, विप्रः, महः, सुधारिन्द्र, उच्चम, जडः, वडः, भडः, पूवः पङ्क, अपरवः, अभि, उच्चमास्त, उच्चमाशक, एकानाशक, समानाशक, समानासां, एकाहः, एकपालाह, प्रथम, इवुली, अभ्यास्त, वानास्त, वाक्षाक्ष, कादाय, कादायौ, सूमित, सिद्धिरः। आसुरः। देवशानिः ्ञौती, आहिंसा, ज्ञानिः, ज्ञानिः, भविः, वेदः, ज्ञानिः, आहिंसा, अभ्यास्त, शीतः, आधिशास्त, भीतः, वाराकांतिः, वायो, चेष्टास्त, आधिशास्त, शीतास्तानि, ऐष्टिकांचे, दमः, तत्त्वः, नानार, वज्रान्बिकः, नगः, पूवः तासधी, द्रति गदाद्विराप्रितिगः।।

गदाद्रिसंहः पतितानां कैम्बितिजः शब्दानां सभ्ये विशेषविधिः सितः।

dhi तान्त्रिक प्रवति—।

(१) गद द्रवः सुवस्मित्वः तत्वः कः सुखः।। द्रति भवति, पारः शब्दात् तत्वः कः पारः तत्वः।। द्रति भवति। एतद्वः गदाद्रिसः पतितीयमः। आभासः क्ष्रयः कः कर्ममियो ठिक्लीपः ्ञात्।। सुखः।। पारः तीयः।।

ननु क्ष्रयः परे पारः तत्वः द्रति एवः।। विचन्नमः (१९.१२) द्रति वृत्तेः भवतिः क्ष्रयः।। तथा द्रति “अम्बवाणां भसात् ठिक्लीपः।।” द्रति नियमित अववियोगरयः।। ठिक्लीपः प्रक्षेत्रि किमधिमः भनेन गृहः द्रति आयात्वः प्रतिविधिः—“अम्बवाणां भसात्” विचन्नमः।।। भनेन गृहः शास्त्रः शास्त्रः कत्वः—“अम्बवाणां भसात् ठिक्लीपः।।” द्रति यो विधिः सौभाग्यमिय पर्यङ्गते द्रवः।। न खः एव नियमः सब्जः कः प्रयुक्तः कः।।


Words beginning with क and denoting a country in the east, take the suffix य after them. Thus we have कटनगररियम्। कटनगरी is part of modern “Katwa”—in the district of Burdwan (Bengal).

The word राजक is a briddha word and consequently it takes the suffix य after it. This rule sanctions the insertion
of क between छ and राजन्—and we have राजकीयम्—belonging to a king.

नित्। राजन् उद्वत्सि ह्। गद्वत्नि "वृङ्गाच्छ।" (०१२६१३) उद्वत्सि उद्वस्यः
स्यात्। गद्वत्नि परे अध्यात्म कक्कारागसो भवेन। राज: प्रदम् उद्वत्सि राजकीयम्।
अत दैवमालिन्नान्ति अशुभावत्।

१२६६। कन्यापलदनगरामष्टिवर्धोपदात् ॥१२६६॥

दी। कन्यापिणकोवपरावर्धवाच्छ दैवमालिन्नान्ति
स्यात्। गद्वत्नि कोन जनपदी यत्र ब्राह्मण गद्वत्नि निवासस्तव जातो—गद्वत्नि कोन्।
शालविकै:। विबोधिकै:।

Words, that end in either छ or च or have छ as their penultimate letter, take the suffix छ after them—provided the selfsame words are briddha and at the same time, are expressive of some particular country.

नित्। तद्विनं गद्वत्नि दैवमालिन्नान्ति:। अत्र गद्वत्नि दैवमालिन्नान्ति तथा
कक्कारोपवाच दैवम:। अत्र कक्कारोपवाच (०१२६१३) श्रति
चित्तहितस्य गद्वत्नि:। गद्वत्नि:। गद्वत्नि:। गद्वत्नि:। गद्वत्नि:। गद्वत्नि:।

१२६६। कन्यापलदनगरामष्टिवर्धोपदात् ॥१२६६॥

दी। कन्यापिणकोवपरावर्धवाच्छ दैवमालिन्नान्ति
स्यात्। ठब्य जितारीपवाच:। दैवमालिन्नान्ति:।
शालविकै:। विबोधिकै:। विविद्राहायम्।

The suffix क is added to briddha words—which end in any one of the following—क्ष, पक्ष, नक्ष, शाश्व, and श्ल and which are expressive of some particular country.

The suffix क is attached to the word पवंति.

The suffix क is added to पवंति provided the word does not stand to quantify a human being.
The suffix क is added to the words कक्ष and पर्ष when the objects denoted by them, are relative to the country of Bharadwaja.

The suffix खज “too” becomes optionally attached to the words शुप and अवम; by “too” we are to know that “क” and by “optionally” we are to understand that खज also are attached to these. Thus—summing up—we may have the three suffixes खज, ख, and ख attached to शुप and अवम.
The words युष्म and अध्य are changed to युष्माक and अध्याक respectively when the two suffixes ख्यः and अनः are attached to them; thus we have योप्याकीन and अध्याकीन by ख्यः and योप्याक and अध्याक by अनः.
The words वुष्ण and चक्र are respectively changed to तवक and समक—with reference to a single person, should the suffixes खण्ड and श्रवण be attached to these. The case of a च प्रवेश will be illustrated in the next rule—

भिन्न। एकवचनपर्यं: युष्णद्रव्यस्त। च चक्रद्रव्यस्त। खण्डः यथासम्भवः तवक समक श्रवण च यद्रव्यस्त। खण्ड तवकः। च चक्रः समकः। खण्डः समकः। तवकः। समकः। खण्डः। समकः।

सन्तवाहिनी श्रीश्रीः नीताथाः "नामकः: दश्वार्यें विन्दुकुटालं न सङ्कुटाले যাও হি?"

ছ প্রথমে কিন্তু হৃদয় স্চাতা কিমিকোন্যা চতুর্থতি—

১১৭৬। প্রযোজনায়ত্বম। ॥ ৩২১৭। ॥

दी—। चतुर्णयों नृत्योरिकार्योंनमोपोष्ट:। प्रवेशं उत्तरपदे। च।

चतुर्णय।। मद्रौः।।

The words वुष्ण and चक्र, when they denote a single object, replace their portions वुष्ण and चक्र by ख and न respectively provided a suffix be attached to it or any word is joined to it as an ऊष्णम् i.e by way of samasa. Thus वुष्ण becomes लद्र and चक्र becomes नद्र when the suffix क follows them and we at once get the words लद्र; and मद्रौः।

भिन्न।। एकवचने। द्वित।। प्रवेशं। उत्तरपदे। च। परम।। एकवचने। च। मनय।।

युष्णद्रव्यस्त। च। चक्रद्रव्यस्त। च। च। उद्देश्य।। दक्ष। युष्णद্রव्य। न। द्वित। चात्रिनी।। एव।

युष्णद्रव्य। सर्वाभिन्न।। दक्ष। युষ्ण। न। द्वित। चात्रिन।। एव।

तत्त्वाद। लद्र।। च। च। न। च। म। न। द्वित। भाव।।
The suffix यत् is added to यस when it comes after पर, चेत्र, चतम or उनम.

The suffix यत्त as well as the suffix यत् is added to यस (यस्), when it comes after a word expressive of a particular direction.
तद्वितिया श्रीपिता:

मित्र — देवाचार्य-पूर्व पदात् अर्थांतात् भार्यपिताकाव्य- च च धर्मः सारात् सुविज्ञवान् कारिगर श्राध्यस्ते—चत्वराधृणियमिवैत। यशोपाभेदः; पूर्व अर्थः पूर्वाधः। तत् वेद विदित ठठः पौर्वाधिकारः। ब्रजः पूर्वाधिकारः।

नन् पूर्णे “दिक पूर्व कालः” देवाना न तज्जा। हिंदूस्तान विदित दिक पूर्व पदात्। निलच ज्ञाते त्रिशुल श्रान्तात् च ब्रजः पूर्व कालः श्रायुष्य श्रावणात्। प्रस्त्रीत तस्य रूपाभिमित्तम् दिक पूर्व पदात् दिक ब्रजः। ब्रजः कार्यस्य तु दिगविशिष्टवाचि पूर्व पदात्। ठठः पौर्वाधिकारः आचारः ब्रजः एवं कर्मकार्यस्य आचार्यम् ब्रजः। वर्षन्यायाम्।

१०३७। ग्रामजन—पदं करे शाद्यच्छठी।। १०३७।।

दी— ग्रामां करे शवचाचिनारंजनपदं करे शवचाचिन्य दिक पूर्वे—
पदातू अर्थान्तात् ब्रजः च।। शेषस्वाकम् ग्रामस्य जन—
पदस्य वा पौर्वाधि:।। पौर्वाधिकारः।। ग्रामां च समस्यानु अर्थः भवा दिति तदुपि ताहिति समस्याः।। ठठः प्रश्र्यायं स्थार्थम्।। ब्रजः च चतुर्गुत्ते ततो धृपाङ्कां। स्थानायते।।

The suffixes चञ्च and ठञ्च are attached to the word चञ्च preceeded by any word, itself expressive of a particular quarter of the horizon, provided the compound word denotes a part of a village or a tract of a land (i.e. a country).

Had the words “चञ्च” been used in this sutra, then also ठञ्च would have come here? Why then should we get चञ्चठी here in the sutra? Bhattoji says that it is for a clear notion. Otherwise by “च” both ठञ्च and चञ्च would be dragged down here.

लितः। ग्रामां एकर्षशवचाचिनस्या जनपदस्याग्यम् एकर्षशवचाचिनी। दिक—
पदातू अर्थान्तात्। प्रार्थिपिताकाव्य- चञ्च ठञ्च दिति भवायो। स्थानः श्रीपिताः। यत्—
The suffix च is attached to the word मथा and there
मध्यम is formed.

मित—मध्यमन्वत म प्रधानः घात शैचिकः। तथाहि रची विवेदीशे
“धार्मिकमस मध्यममात्यम्”। द्रवम् खान्यम्—
सबोधोवलोकय द्रवहि। भवस् भावसात भावस् वाः खान् शैचिकः तः
कृते च मध्यान्वे समारसा लोपः, भवसम, भावसम।

1378। च सांप्रतिके। ॥ ॥ ॥

दी—मध्यमन्वत चक्राप्रत्ययः स्तातु सांप्रतिके। सामवें अत्याक्राणः। मध्या द्रव्य नातिनिंय म
नातिदृव्यमि। ॥

The suffix च is attached to मथा when it means सांप्रतिक i.e.
fit or proper (neither more nor less).
नित—। सांप्रदायिक् स्त्रायं युज्मस् दाहितम् समसूचिति वृत्ति काशिका।
सांप्रदायिके सब द्रवायिक प्रवेधसा घरं सहाराश्वात् अप्रबोधः स्वात।
सप्रबोधसा अपवादः, सदैव स्वतित: वृत्ति सधोऽवृत्ति कारकमः, अपबोधः,
सधोऽ न उत्तक्त नापि अपक्रमः। [mediocre वृत्ति भाष्कर-भाषा] सधोऽ द्राक, नातिरथनं नापि वा
अन्तिरथवं काशिक मुखः।

१२४०। दीवा पालवसुंदरः यज्। ॥४३११॥

दी—। समुद्रस्य सभ्यसे योहीपस्मापियायात् हीपसब्दात् यज्
स्मात्। है प्रम्, है प्या।

The suffix यज् is added to the word हीप, provided the island ( हीप ) becomes very near to the sea.

मित—। समुद्रस्य सातिरेव योहिसन्ताक्षात् हीपात तत् भव। इवादधिर यथं
यज्ञप्रथमी भवित, समुद्रस्य मोि हीपाव भवम् दृति है प्रम्, सिंहां है प्या, सतािि
हैं। भविन्दुसुचिरति चक्रम् दृति काशिका। अनुसुद्रस्त्ररूपः दृति किम् ? है पकाम्।
समुद्रात् दूस्रे स्वति हीपमधवस् मुखः। हीपश्चत: कक्षादितु प्रत्ययः। नेम कक्षाधि
भाष ( ७३२६६ ) दृति विद्विदीयः प्रवेधसान, सम्भवत्सव्यस्यैः ( ४२१२४० ) दृति
विद्विदीयते वज्रस्य।

१२४५। कालाट् एक् ॥ ४३११॥

दी—। कालवाचल्यल्ग्टः स्मायः। मासिकम्। सावात्
सर्किम्। सायम्वात्सा। पीण: तुषिक:। कयं तद्धि प्रवेशस्य
तस्मि निषिद्धि:। दृति कालिदासः। “अनुदत्तिरागिति भारसि।,
समानकालीर्य प्राक्तालीहिमिर्यादि च। चप्पर्शा एव एत
दृति प्रामाणिका॥। तत् जात दृति यावत् कालाधिकारः।

The suffix उख् (दृष्टि) is attached to the words denoting any part of time.


The word शरद (antumn) takes the suffix ठळ after it, provided the word, thus formed, stands as an appellation to श्राद्ध (sradh ceremony).

भिन्न — यद्य अभिधे व्यति शब्दविषयवाचकात् शरद् विलयं शद्यात् ठळ व्रित्य साधनात्। धराद मद्यप्रयवेशात् धराद सहिंशुला 

दोः ठळ ठळात् कलेकोपवादः शारदिकम् आद्यमः।
पञ्चाधायामः—“भगवानपि ति: राहि: शारदीयूक्तमनकिकाः, वीच्छ रस्मूः सनवयं के योगमायामःस्वाटितः”। शारदः; शरदि जातः; इतयः। श्राव्यू द्रिति शद्देन श्रद्धा प्रत्याय विहितम् वर्णम् (ह्लम) एव वर्णः; न खलु श्रद्धावानु पुरुषः—
अनुभिविधानात्।

१२४२ || विभाषा रोगात्पयः || १२३१३ ||

de— || शारदिकः शारदी वा रोग आतपः वा। एतयोः

किम् ? शारदः द्वि।

The suffix ठं, as well as the suffix ऋ, are attached to the word शरद provided the words, thus formed, stand to qualify a disease or heat (scorching rays of the sun).

भित—। रोके आतपे वा गम्मानि शरदः द्रिति शद्वातः ठं; प्रत्ययः; ऋ, प्रत्ययः विकल्पन लयः। शरदि जातः: रोके: शारदी रोके। ठं ऋ। शारदिकः

रोके: ऋ ठं; शरदः शारदिकः वा आतपः; प्रताभाम् ऋवयः तु शरदः द्वि—

ठं ऋ। एव न खलु ठं।

१२४५ || निशाप्रदोषायमाम् च || १२३१४ ||

de— || वा ठं; स्वात्। नैशिकम्। नैशम्। प्रादोषिकम्।

प्रादोषम्।

The suffix ठं, as well ऋ, are attached to निशा and द्रोषः।

भित—। निशा द्रिति शबासः तथा प्रदोष द्रिति शद्वातः ठं; प्रत्ययः। ऋ, प्रत्ययः विकल्पन लयः। निशा रावि:। तस्व नैशम् ऋ।। नैशिकम्—ठं।

नैशम् समः। नैशिकः; अनुकारः। प्रदोषी रज्जनीमुखः। तस्व राव्य: प्रादोषम्—ऋ।

प्रादोषिकम्—ठं। “कालाठं” ( १२३११ ) प्रति सूचया कालविश्वाचिकायम्

निशाप्रदोषायमाम् निस्ते: ठं। प्रत्यः सति धनिन विकल्पः: विशीयने।
The suffix ठं is optionally added to श्रम, and ठं is also inserted between श्रम and ठं.

The words here mentioned by Dikshit, constitute the हारादी class; these undergo no Briddhi but insted of it, ऐं is inserted in the body of these words.
The suffix अम is attached to the word सन्धि in a list of words such as सन्धि, सन्धिचित्रम्, सन्धिचित्रम्, श्रेष्ठम्, तैयम्, सन्धि, सन्धिया, अनुवाद, वस्त्र, तत्त्वज्ञानी, अंतिराहित्यम्, द्वितीया, तत्त्वां, इत्यादि. Rest easy.
The suffix एक्ष is added to the word प्राइत्र (rainy season).

The suffix ऊ is added to the word वर्ष and we have the word वादिक formed out of it. वादिक वाचः:—water proof (?).
तत्त्विति शैविकप्रकरणम्

भिति—। वर्षी श्रवणाँ तक प्रविष्टी:  भवति। चक्रयन्वादः।

ननु कथितां यथा प्रयव द्रति समाधति—काबादहिवादिन्त। “कालात्
साध्युपयु वच्छापत्” ( 9.141 ) द्रति सूर्य वाविकाजकान साध्य इवते प्रयवी
विचित्रत। दशिनार्थस “साध्” द्रव्यं जल वाष्ट्राणांतु तक प्रयव: सागः। वर्षसु
साध् वाष्ट्रीय वाष्ट्रस्व वाष्ट्रीय वाष्ट्रीय वाष्ट्रीय वाष्ट्रीय वाष्ट्रीय वाष्ट्रीय वाष्ट्रीय
वाष्ट्रीय। वाष्ट्राणामध्ये यथा वाष्ट्रीय कोटिन्त वाष्ट्रीय। वाष्ट्रस्व: = वाष्ट्रस्व।
पश्चात् वाष्ट्रकाम् न्यासलिपनन्त मन्त्रांकानातिस्मथ गातानुस शब्दः।

१३५०। स्वरङ्गम् च तलोपालयम् ॥ ९१३२॥

dēḥ—। हेमन्तादेशः श्यालोपालये वेदलीकोयोः। चक्रारतः
पचि क्षत्रणः। हेमनसम्। हेमन्तम्।

The suffix भ्रम is attached to the word हेमन in the vedic
as well as in the classical literature; the presence of भ्रम in the
sutra, indicates that भ्रम is also available here; so we
have हेमनसम as well as हेमन्तम्।

भिति—। प्रति: पूव स् “हेमन्तार्” ( 9.141 ) द्रति सूर्य हस्तति। तक्कार:-
वादविविविविवि। तेनायथार्थः—हेमन्तादेशः सब्जास वैदिक-शाक्तियें शैविक-
शाहितः च अष्ट्रप्रथमो भवेतु शैविकः। अष्ट्रप्रथमो च परें द्रति हेमन्तादेशः
तक्कारो चौपी: सागः।

“चक्रारताः पचि क्षत्रणः”। अथावः—“हेमन्तार्” द्रति सूवेषण श्रायति यत्
वैदिक-शाहित: हेमन्तादेश: तक्कारः प्रथमः सागः शैविकः। अष्ट्र-उधः चात्ती
वहितःस्त्रूपे प्रयवस्त्रूपायः अपमाणः। अविवचित् पूवसे “सागः सागः च—” द्रति
चाराकोशः। अथातः चक्रारतः श्रायति यत् सब्जास वैदिक शैविक हेमन्तादेश अष्ट्र,
सागः; तथा अस्ती वहितः अष्ट्र-अष्ट्र सागः। एतदन दुखितसे जान्त्वय अष्ट्रात्
विशेषः यत् एतदन अष्ट्रप्रथमो तक्कारोपी: सागः क्षत्रणः तत्तन सागः।
हेमनां भवम् द्रति हेमनसम्—एतदन मुखविषितं: अष्ट्र-प्रथमः। एतदने भवम्
द्रति हेमन्तम्—क्षत्रणः। हेमनां वांकः। हेमनां पुष्यम्।
সিদ্ধান্তকৌমূলি

"হেমন্তকাম্ম রতি ভাষায়ত্ব পরি ঠোঁয়া চারণী"—রতি কাশিকা। তেন হেমন্তক, হেমন্ত, হেমন্ত রতি দীপ দীপাণি; হেমন্তক ধনম।

১২৪১। সায় চির প্রাঙ্গণেং প্রণীতঃ ব্যবহার্য্য কাশুক্তনী তুট, চ।

|| ১২৪২ ||

দী—। সায়ম ইত্যাদিভাষতু মোক্ষব্যবহার কালকালবিশ্বস্ত যুক্তস্তত্যোলন্তচ। তুট; প্রাগানাদিঘাট। চন্দ্রানাথে ইত্যাদি। নিদ্রাঘাট। সায়নতন্ত্র। চিছনন্ত্র। প্রাঙ্গণ্যোধ্যন্ত নিপাল্যতী; প্রাঙ্গণতন্ত, প্রাঙ্গণতন্ত, দ্রোণতন্তম। দ্বারাতন্তম।

The suffixes দী and দুটা are attached to the four words সায় চির প্রাঙ্গণে and প্রণীত all implying time, and to other indeclinable words; before these suffixes তুট is also inserted as an আগম।

মিত—। সায় রতি মক্কারাণস্তম অধিষ্ঠম। ব্যবস্থান—দ্বিবাসান; চিন্তম ইত্যাদি মক্কারাণস্ত গ্রহ্যম প্রাঙ্গণ রতি প্রথম পদভাবান নিপাল্যমন একার: স্মাত, তত; প্রাঙ্গণ রতি প্রণীত একারাস্ত প্রভাব স্বধার্থত। ইত্যাদিপাতৃতকালবিচ।

এতেমভ। কালবিশ্বাস; বৃন্দারোহণ অধিষ্ঠানীপ্রিয় অধিষ্ঠানী; দুটা, ধান্ত রতি প্রথমী সা। প্রথম সতি একারুট্ট; রতি চ আচারীভাবত। সায় ভব; রতি কালকালন্ত সায়নন্ত লিথি: পুষ্পা।" চিছনন্ত্র, প্রাঙ্গণতন্ত, প্রাঙ্গণতন্ত, অধিষ্ঠানী: যথা—দ্বারাতন্তম, দ্বারাতন্তম।

নবঃ "ভাবনায় লক্ষিতী" (১২৪৬) রতি স্বতন্ত্র শাল্য তুট ইত্যাদি পরষ্ঠন্ত বাহিরী এবং স্থির কুঝা, কথা লইও স্বতীপ্রম ইত্যাদি: পরমী তথাস্ত স্থির: ? তথ্যত।—

প্রত্যেক আদী এবং তুট: স্থিরত্ব: আত্ম, ন খাসি পদার্থণীপি "প্রবাহব্যশন হঙ্গমু (১২১১১) রতি সুস্বভাবত; "প্রবাহব্যশন" রতি পদ্ধ সীরোধিত। তথা তুট প্রত্যেক পদ্ধস্তা ব্যতী চ আগাম। ভব: প্রবাহব্যশন পদ্ধ সীরোধিতেন
The suffixes ग्रं and मग्रां are optionally added to पूवां and अप्पां and मग्र is, of course, inserted between these words and the said suffixes; instead of मग्र and मग्रां, मग्र may also be attached to these.
Suffixes च्, च etc are attached to words of the seventh case-ending to denote something born there. Sruighna stands for the name of a city and one who is born there is चौर्ण:— with the suffix च् attached to चौर्ण.

महत्— "वध" द्रवति सत्तमो। सत्तमीस्मृयं सत्तमिविभक्तानाः। सत्तमीस्मृयं सत्तमिविभक्तानाः। तत्कृत्रियः वास्तवादशास्त्रानि योगिनिः। चतुर्ब्रह्माणि चतुर्ब्रह्माणि चतुर्ब्रह्माणि चतुर्ब्रह्माणि चतुर्ब्रह्माणि चतुर्ब्रह्माणि चतुर्ब्रह्माणि चतुर्ब्रह्माणि।

The suffix द्रव्य is attached to प्राप्त (the rains) to denote something born in the season. It bars the suffix च्.
The suffix वृ (a bar to वृ, sanctioned by सन्निविलियो विमनचयाः) —अस्तित्वात् — is attached to the word वृ (वृ) provided that the word thus formed stands as a proper name.

1357. उत्तरपद्धः ॥१३५७॥

1358. अभिकारोऽयमु। "हनस्त—" इत्यञ्जातः प्रायः।॥

All rules, that come after this and are placed before the rule "हनस्तीयिसु वलोः" (१३५२) will affect only the last member of the word (i.e. of the compound word).

1358. "हनस्तीयिसु वलोः" (१३५२) इति द्वात् प्रायः एतनूऽ सुस्वम् यथा "उत्तरपद्धः" इत्यञ्जातः। अभन्त्यञ्जात्य परं "हनस्तीयिसु वलोः"। इति द्वात् पूवः च यत् कार्यं वचन्ति, ततूऽ स समस्या पद्ध स्वग्ने उत्तरपद्ध एव अविनक्यां वर्तते, न खलु पूवः पद्धः। इति सर्वाधः।
भव्यवादिनि: पूर्वपदात् क्रतुवाचिनि: त्वामाक्षरोऽसि: यात् जिति जिति किचि च तदनि परे। पूर्ववाचिकः प्रपरहेन्मनि:। भव्यवादिनि: किम्? पूर्वास्व परास्व भव पौरवाचिकः। कतोऽद मिद्धिकाव्यवाचिनि तदन्तविधि: पूर्विन्।

इह तु न। भव्यवादिबातम्।

The first among all the vowels contained by a word denoting a season and having another word expressive of a part—prefixed to it, takes its Bṛddhi substitute whenever a suffix that has अ, ए, or क (to be) इति comes after it.

सिद्धान्तकोषिती

१३५८। भव्यवादिनि: पूर्वपदात् क्रतुवाचिनि: त्वामाक्षरो: यात् जिति जिति किचि च तदनि परे। पूर्ववाचिकः प्रपरहेन्मनि:। भव्यवादिनि: किम्? पूर्वास्व परास्व भव पौरवाचिकः। कतोऽद मिद्धिकाव्यवाचिनि तदन्तविधि: पूर्विन्।

इह तु न। भव्यवादिबातम्।
The first of all the vowels comprised by a word, expressive of a particular tract of inhabited land (जनपद) — takes its Briddhi substitute before a तद्नित suffix from which अ, ए, or क.
elides, provided the self same word stands as the last member of a compound—formed with either सु, or सब् or चुँ; as सुपास्वादकः

मितः। सु, सब्, चुँः हति प्रतिप: उच्छरस: जनपदवाचिन: उत्तरपदसा
चार्म: जादेकः हति: सार्तूः जितिः, जितिः, जितिः च तविति परि:। सुपास्वादी: हति:
हति “जनपदवत्तक्षेत्र” (४१६२६४) हति तुजः। सुपास्वादकः, एवं सब् पास्वादिकः।

“सुमांदिकार्मी” हति, प्रता भाषे इस्कः। प्रतिप: सह जनपदराचिनः पदसा समासः सार्तूः तन्त्र जनपदवाचिनः खः उत्तरपदत्तमः। द्रैत्रयम् उत्तर-पदसा भार्त्त्य चाचा सहे जात्त्या। था जितिः प्रकारः।

१३६०। दिगोभमावासम्। ७३१२।

दी—। विश्वाचकः जनपदवाचिनोऽविदिः। पूर्व पास्वालकः।

दिः: किम्? पूर्व पक्षालानाम् अर्थ पौर्ण पक्षालः। भामश्चारिणः
किम्? पौर्ण मद्।। योगविभाग उत्तरान्।।

The first of all the vowels—comprised by any word—expressive of a country—save मद्र, takes its Briddhi substitute before a तवित suffix from which अ, य, or क elides, provided the self-same word stands as the last member of a compound formed with a word that stands for the name of a particular quarter of the horizon.

मितः। विश्वाचकः उत्तरस: जनपदवाचिनः केदारभिषिक्तस: अंताम् अद्वितीयम्
ब्रह्मचर्यः तविति सहि सति जितिः जितिः च परतः। पूर्व पक्षालः हति: खति पूर्व वत्
wतः—पूर्व पास्वालकः। एवम् आपरपास्वालकः। दिः: हति किम्? पूर्वः
पक्षालानाम् हति पूर्व पक्षालः। पूर्वः: अङ्ग शेष इवत्यः। तात्त्यम् अङ्गः तत् हति वा
पौर्ण पक्षालः। एवं आपरपास्वालकः। भामश्चारिणः हति किम्? पौर्ण मद्,
आपरमद्र:—चब “सह्योगिः” (४२१०५) हति मद्रः।
Words, expressive of towns and villages of the east, takes their Briddhi substitute before a तबित suffix of the जिन, किंवा जिन class, provided themselves form the last member of a compound the first member of which stands for the name of particular quarter of the horizon.
The suffix वृन् is added to पूविन्, चपराङ्क, आद्राङ्क, सूल द्रोष्ण and भव्याधि, in the sense of “born or produced there or at that period,” provided a proper noun is implied by the new word thus formed.

The suffix वृन् is attached to पिन् in the sense of तब जात: barring the suffix वृ in and before the suffix this पिन् is changed into पयः.

In the aforesaid sense, वृन् is optionally added to यशवाया.
In the aforesaid sense the suffix च may be added to अभावासा।

सिंधुकः। कक्षाध्विणि, मनत्रव्रुति च प्रासे। अपकरकः। ध्रुतस्रिविकरणि प्रासे।

In the aforesaid sense the suffix कन् is taken by सिंधु and अपकर।

सिंधुकः। ज्ञाते छेवावे सिंधु श्वदात् अपकरश्वदाच कन्प्रायो भवेत्। सिंधुकः। “कक्षाध्विणि” (॥१३॥१९१) इति सिंधु श्वदातिः प्रायो, तथा “मनत्रव्रुतिः धुः” (॥१३॥१९४) इति सत्यं यथा अस्मित्यं बुज्जि प्रायो, अनन्तः कन् विविधं यथा। कन्—सिंधुकः। बुज्ज—सैन्धवः। अष्टं—सैन्धवः। एवं अपकरश्वदाच ध्रुतस्रिणि के तबजात इति (एततं अष्टं सामिलेन विविधः) अष्टि प्रायो कन् अनन्तं विविधं—तेन अपकरकः।

१३६७। अष्टं च। ॥१३॥१९२।

दी—। क्रमात् स्तः। सैन्धवः। अपकरः।
The words सिभ् and अचक्कर take the suffixes धष्म् and न्द्य् respectively after then in the aforesaid sense.

सिभ—। पूर्वाते हि दिव्यी सिभवश्वतः धष्म् तथा अचक्करश्वद्वत् न्द्य् सात। सज्जवः। आपकरः। पूर्वे पुरोष जन्मश्रनि प्राप्ते भोजन एततोः
विश्वाम्।

१३१८। अविष्टाफःपुनःनुराधारायातिष्ठापूवनः सुहस्तविश्लेषायात्रावहझल्लक्। ॥ १३१८। ॥

dी—। एत्यत्र नचतवाचिभ्यः परसा जातायिप्रत्ययसा लुक्र
सहासा।

All suffixes attached to the words enumerated in the sutra in the sense “सत्वजातः” elide.

सिभ—। अविष्टा, फल्गुणी, चनुराधा, खाति, लिष्ठ, पुनवंसु, इत्या, विश्लेषा, अधिशीता बहुता इति एतिभ: “सत्वजातः” इति एतप्रस्तु चयियो विश्वातानां सब्र सामवेद प्रयत्यानां लुक्र खासा।

१३१८। लुक्र तखितिुल्लक। ॥ १३१८।

dी—। तखितिुल्लक सति उपसजीनन्त्वीप्रत्ययसा लुक्र
सहासा। आविष्टासु जात: आविष्ट:। फल्गुणं: इत्यादि।

In case of a तखित suffix eliding, the feminine suffix that passes by the term उपसजीन (on account of its being relegated to a subordinate position ) is dropped.

सिभ—। “गीतिविश्वासःनः” (१३१४) इति बुद्धात् पर्वमेव इहः सुनः
वचते। बुद्धात् तथाः प्रहितविश्वासः “सति” इत्यथा तथा “उपसजीन नः” इत्यथा
च एव अनुसिद्धि, तेनाश्रय: तत्सति—“तखित लुक्र” तखितप्रत्ययानां लुक्र
प्राप्त सति, “उपसञ्जः नः” उपसञ्जीभीमूतस्ता सीप्रत्ययसा लुक्र खासा। उपसञ्जीनम्
तद्नितिषु श्रैणिका:

श्रीमदभागवतम्, विशेषणगीतीसुम् द्वयं:। यदा कावित पञ्च: समासे प्रपाधानां मन्भवति, तदा स उपसज्ञानस्मार्य भजते।

वदय उपसङ्ग प्रवाहानांसत्पदे:। प्रतत्रत तत्पधुरे पूर्वपदक्षन्य अप्रवाहणम्। तेन अन्य पूर्वपदस्येऽव उपसङ्गान सत्पदे: गमनति। पचः इन्द्राय: देवता: भारः तत्तत्तराय प्रविुशसासः। स च समासः। दिमिकारः—तत्तत्तरायपयुः—बाचे, विस्तरे—यदा तत्तत्तराय विहितः: वाक्यतः प्रथमवक्षा। स “विश्व” द्रति कथयिने—वदया हयो: मातो: अपवः पुन्यानु द्रति केतादुः। एवं यदा तत्तत्तराय विहितात्म प्रथयसा “द्विगोष्ठानपले” (क्रृतिक) द्रति लुक् कामुर्य, तदा स “बाचे” द्रति प्रीतयते। पचः इन्द्राय: देवता: भारः द्रति अव तत्तत्तरायपयुः विहितात्म प्रथयसा “द्विगोष्ठानपले” द्रति लुक् कामुर्य.

किं च यदि विगैः तत्तत्तराय विहित यो: प्रविुशः, स तिरतु या, तस्मि लुक् कामुर्य या, तस्मि पैद्य एव चारे: प्राधार्य: प्राप्तोः तेन पञ्चप्रार्थणा: देवता: भारः द्रति समुद्रयेन यो:। खलु वचनपदार्थः: (समस्यामन्यं: पदार्थम्: भाविंतया पदार्थम्:) जत्योऽक्षतः: स एव प्राधारा (सुखः), चार्य खलु (समस्यामन्यं: पदार्थाः:) प्राधारा: (गीणं, विशेषणम्)। प्रतत्रत तत्तत्तराय पदार्थां च समस्यांसत्सा इन्द्रायवीति कृष्णकृष्णसंप्रेक्षा। अप्रवाहणम् अन्य इन्द्रायवीति पदेम उपसज्ञानम्। यथा उपायम् विदितान: द्रति उपसज्ञानसा स्वीकृतवादासा खलु। द्रति शदसा वेदान्तोऽपरापर सहस्रा द्रति पूण्येन इसस सातः। एवम् अवावपि “इन्द्राय:” द्रति कृष्णकृष्णवादासा उपसज्ञानोऽक्ष्यातसा शदसा—“लुक तत्तत्तराय खलु” द्रति सूचियते—तत्तत्तरायसा “विगोष्ठानपले” द्रति लुक् कामुर्य—लुक् कामुर्य। लुकुः च कृष्णकृष्णसा “पञ्चप्रार्थण:” द्रतिप्रम्प।। एवम् विविधायुक्तः यथि विविधवने यतोऽविविधायुक्तः विहितात्म जाताय प्रथयसा लुक् कामुर्य।। तसा खलु द्रति उपसज्ञाननीषुवार्यपार लुक् सत्तमु:। श्रवितासु जात: द्रति “सनविविधायुक्त नवां भौगोलिक” (क्रृतिक) द्रति सूचियते: भण्य यो:। तसा च “श्रवितादि:” (क्रृतिक) सूचियते: लुक् या।। श्रवितासु जात: द्रति वाक्यिने यो:। खलु: जाता। स एव लहर्यः: अतत्र श्रविता विविधायुक्तः उपसज्ञानम्।। तत्दे उपसज्ञान श्रीमान्यसा श्रविता शब्दसा आकारसा अभिने सूचियते लुक् कामुर्य—तेन विविध: द्रतिप्रम्प।। एव फलसुमाः जात:।
वसिदान्तकैमुदो

अनुग्रहः। एवं अनुराधः, स्वाटि:, तिष्ठः, पुनः सः, चसः, विशाखः, चापाः, चहः,
(कणप्रचः), सचतवः खलुः, तयानातः इत्यः प्रत्ययः लुकः, लुकः सुति उपसर्गः न
क्रियाप्रद्वयः प्राप्त्यः लुकः च। पालुः प्रजःः।। साहः श्रवः “पालुः साहः चालः” श्रवः।।

ढौ — चितारिकतीरोपिक्षीयः: चित्रायुपस्यानः। चित्रायः जातारिच्छाः। रेतवः। रेतिणः।
चायः चुकः तवियः सुः कोलितः कि क्रः पिपः रितारिकारः मण्डलः पुनः दोःः।

भि —। चित्र रेतवः रेतिणः प्रति एवः: श्रायः भः: लक्षितारः लुकः, तथा तत्रितितः कोः क्रियाप्रद्वयः लुकः सुति, ते श्रायः: जायः, ते स्वाहःः एव।
तै स्वाहःः एव वा सः न खलुः पुंशःः। तै चित्रायः जातः प्रति तत्तितितः,
क्रियाप्रद्वयः च यतः प्रति “चित्रः” प्रति सति, तथा पुंशः प्रयोगाभावः स्वाहःःः
एव बशःः—चतुषः प्रति चित्रः तत्तितितः। “चित्रायः द्वारः” (४.१.४१) प्रति चापः
एव रेतवः जातः रेतवः, रेतिणः जातः रेतिणः। तत्तितितः क्रियाप्रद्वयः
लुकः सुति “पुरुषारिकारः” (४.१.४१) प्रति नेरादिः प्राप्तः चेतः प्रति तातः
पिपः लितारिकारः भावः लितारिकारः तथा च अन्यः: पाठस्मछायः कोः चेतः
द्रीशःः। पिपः लितारिकारः नेरादिः एवः द्रीशःः।

१३३०। फलुः न्यायाधिकायाम् टानी ववतःः। (वा)।

ढौ —। स्वायःः द्विग्राहः। फलुः नी। बाहद्रः।

भि —। फलुः नीः प्रति एवः प्रताभामः क्रामः। च च प्रताभः: सागःः स्वायःः।
फलुः प्रताभः जातः प्रति फलुः (प्रताभः:)। एव बाहद्रः (प्रताभः:)।

१३३१। वायुहाधिकायाम् क्रुः ववतःः।

ढौ —। श्वायःः मित्यामी। आविष्क्रीयः। आविष्क्रीयः।

भि —। श्वायः बाहद्रः प्रति एवः प्रताभामः क्रुः, सागः स्वायः श्वायःः मित्यामी।
आविष्क्रीयः जातः प्रति बाहद्रःः। बाहद्रः जातः प्रति “बाहद्रःः। एव चे
श्वायःः—शाबिष्ठीयः। आविष्क्रीयः।
The first of all the vowels contained in the latter half of the word प्रीतपद (also in भावम्भ etc) takes its Briddhi substitute before any विभिन्न suffix that elides त, ध, or क.

The first of all the vowels contained in the latter half of the word प्रीतपद (also in भावम्भ etc) takes its Briddhi substitute before any विभिन्न suffix that elides त, ध, or क.

Any विभिन्न suffix, attached to any word ending in खान or to गोशाल or to खराश elide, provided they imply the sense of “तलासाटा।”
भिन्—। स्नानतात् प्रतिपदिकात् गीताशलभंद्यात् खरश्चालभंद्यात् विहितसा
तविश्वासथरं सुक्त स्वातः। गीतानि जातः इति गीतानि। एवं अत्रस्वातः।
गंवो शाला गोशालस्। खराशा शाला इति खराशालः। खरं; क्रूः। "विभाषा—
सेशनसुराच्छया शालानिर्माणा" ( १५११२३ ) इति नपुसङ्कालिक्षमः। तत्: "इतैः
नपुसः च के प्रातिपदिक्षरः" ( १५११३० ) इति इतैः—नेन गोशालः खराशालः इति
क्रूः। तव जातः इति तविश्वासथरं गीतानि। एवं खराशालः।

१२३४। वात्स्स्रालाभिनिद्राध्युक्तस्तम्भिष्णो वा

॥ १५११३६॥

दो—। एभयो जातार्थस लुङ्गवा स्तुतः। वात्स्स्राले जातो
वात्स्रालः। वात्स्स्रालः इत्यादि।

A suffix, attached to वात्स्राल, भविष्णु, भवयुक्त and शतभिष्ण in the sense of “तवजातः" optionally elides.

भिन्—। वात्स्स्रालः, भविष्णुः, भवयुक्तः, शतभिष्णः, इति एतेऽभम्: विहितसा
जातार्थसुद्धा विकल्पे लुङ्ग स्तुतः, वात्स्स्रालाचार्य भवः: इति इतैः वात्स्स्रालः।
प्रत्ययस्तु लुङ्गः—वात्स्स्रालः। एवं भविष्णुः—भविष्णुः। भवयुक्तः—भवयुक्तः
शतभिष्णः—शतभिष्णः। तत्यादि प्रत्ययस्तु भविष्णुः भविष्णुः: भविष्णुः शतभिष्णः।

दो—। जातार्थस प्रतिप्रसुतोऽषु केवलः (वा)॥ शात-
भिष्णः। शातभिष्णः। शतभिष्णः।

The suffix भवः that stands as a counter-exception to any suffix in the sense of “तवजातः" should be optionally taken to be डिव—i.e. like a suffix that elides डकार—which results in
the disappearance of डि-portion of the प्रकरः।

भिन्—। प्रतिप्रसुतीमृतः, अपवादस्त अपवाद्य इथेऽ। तथार्थो "तवजातः"
इति ( १५११२६ ) इति जातार्थसः भवः। "कालार्थस" इति ( १५११२२ ) इति इतैः
अपवादः इथेऽ। एवः "स्मिरितात् त्रिच्चते भिष्णः" ( १५११२६ ) इति इतैः बालः प्रायः।
As regards the लुक् of all suffixes attached to words expressive of stars or constellation of stars, the "वहल" theory may be applied; (i.e sometimes the suffixes elide—sometimes not).

मित—। नामवाचिता: “संविनियतायज्ञचक्षुसम्बुधि” ( ४१.५४ ) इवादिना जातायथे वे अचार्य: प्रत्ययः सृजः तेषां वहलेऽलुकऽस्यनातः। वहलयाबिन जातायते यत् कदाचित्तुलकऽस्य न स्यत् इति सवर्णे प्रस्तुत: एव जातायथम्।

रोहिणिः। लुक्तु रोहिणिः। एवं मार्गारीः—मृगारिः। “पूर्णो जातायथा” इति भावाहितं। तथात्त्वं सचिनि मार्गारिवते जाता:—पूर्णाः हृद्घात्। सत्ताः। सत्ताः प्रत्ययः। स सास: मार्गारीः।

१६६४। एकालम्बोकितकुकुल्ला: ||१४१६।

दी—। “तत्” इति ग्रावः। सम्प्रेत् इति: लम्बः कीत: कुशलो वा वीरः।
In the sense of "क्रिया" (done or performed) "लेखा:" (got by, gained) "क्रिया:" (purchased), and "क्रिया:" (expert, dexterous), proper suffixes are added to words.

मित—। "समुद्र क्रिया", "समुद्र धार्मिक", "समुद्र क्रिया:" ज्ञाति एव च चेन समुद्राचार्यांत् ज्ञातिपदिकारं स्थापिततत्त्वम् ग्रंथावलिकता प्रतिपादितोऽस्मात् सुः।। समुद्र क्रिया: लघु: क्रिया: कुशल: वा श्रोता: एवं महाराष्ट्र क्रिया: लघु: क्रिया: कुशल: वा साध्व: एवं राज्य क्रिया: लघु: क्रिया: कुशल: वा राज्य:।।

१२३३। प्रायम्बः || १४३३६८।।

दी—"समुद्र" ईतिहास। स्थूलम् प्रायम्ब वाहुलेण भवति स्मृष्यः।।

Proper Suffixes are attached to words in the sense of "प्रायम्ब तब भवः:" (almost produced there).

मित—। तब प्रायम्ब वाहुलेण मव ज्ञाति एतनायन् श्रीम् वदयोऽवगः प्रतिपादिताः सुः।। बुधे प्रायम्बः ज्ञाति पुरुषः।। एवां महाराष्ट्रः।। राज्यः।। "प्रायम्बः साक्ष्याः किंचिन् नूताः" ज्ञाति कामिकः।।

१२४५। उपजयानुपकणोपनीविज्ञः || १४३३५०।।

दी—चीपजानकः। चीपकारिणः।। चीपनीविकः।।

The suffix ठच is attached to उपजानु, उपकरण and उपनीविच।

मित—। उपजानु उपकरण उपनीविच ज्ञाति एतभाः: श्रेष्ठः सत्ताशैलमध्यभाः:। "प्रायम्बः" ज्ञाति एतनायन् विद्येइ ठच प्रतिपादिताः सारः।। छोटोपवादः।। जानुःस्त:।। समीपे उपजानु, तव प्रायम्ब: ज्ञाति चीपजानकः।। "पाठो यथा उपजानुः", चाहजानुः-लक्षितस्मृतहः इतःतः।। कथासा समीपे ज्ञाति उपकरणः, तव प्रायम्ब: ज्ञाति चीपकारिणः।। "चीपकारिणः को लोचनी", चीपकारिणः की 'षपालस्पर्शनीम इतःतः।। नीवि: कवित्तेषः।। तस्य समीपे ज्ञाति उपनीविच।। तव प्रायम्ब: ज्ञाति चीपनीविकः।। "चीपनीविकः स्वरूपः किंव श्रीमद्भाषण कार्याकाराभ्रामः"; चाहाः।।—श्री: किल्ल प्रायम्बाराधाम्
Proper suffixes are frequently added to words in the sense of “तव संभूतः.”  

नून इह संभूतमदेन जत्तमिति: तत्त्व न यथासिद्धिर्। जातायं वेभावं च प्रत्यावर्ते-नेब दस्मिणदृश्यविश्वस्मात् संभूतम् प्रत्यावर्त्याः। अनर्थः का: सुः। तस्मिन संभूतम् दस्मिन वाक्याः। संभूतम् दस्मिन वाक्याः। प्रमाणान्तरं रेषय कर्तव्यस्य इह ग्रहणे इति कालिमिको। “स्थानं”सिद्ध संभूताम् इति भावाविभाजनी।

The suffix भजः is added to the word कोश in the sense of “तव संभूतः.”

नून इह संभूतमदेन जत्तमिति: तत्त्व न यथासिद्धिर्। जातायं वेभावं च प्रत्यावर्ते-नेब दस्मिणदृश्यविश्वस्मात् संभूतम् प्रत्यावर्त्याः। अनर्थः का: सुः। तस्मिन संभूतम् दस्मिन वाक्याः। संभूतम् दस्मिन वाक्याः। प्रमाणान्तरं रेषय कर्तव्यस्य इह ग्रहणे इति कालिमिको। “स्थानं”सिद्ध संभूताम् इति भावाविभाजनी।

The suffix भजः is added to the word कोश in the sense of “तव संभूतः.”

नून इह संभूतमदेन जत्तमिति: तत्त्व न यथासिद्धिर्। जातायं वेभावं च प्रत्यावर्ते-नेब दस्मिणदृश्यविश्वस्मात् संभूतम् प्रत्यावर्त्याः। अनर्थः का: सुः। तस्मिन संभूतम् दस्मिन वाक्याः। संभूतम् दस्मिन वाक्याः। प्रमाणान्तरं रेषय कर्तव्यस्य इह ग्रहणे इति कालिमिको। “स्थानं”सिद्ध संभूताम् इति भावाविभाजनी।

The suffix भजः is added to the word कोश in the sense of “तव संभूतः.”
The suffixes are often attached to words expressive of any division of time in the sense of “तद साधु:”, or “तद पुष्पानि” or “तद पचने।”

भ:त—“सप्तमीसमध्ये: कालविशेषवाचिच्छ: “तद साधु:,” “तद पुष्पानि” “तद पचने।” दृश्य एतेवेच्या वच: वच: विविधं प्रवचनम्: सु:। हि:मले साधु: हि:मल; प्राक्ष:। हि:मले निर्दारणयोग्ये: निष्कृते: वा। शिशुर: साधु श्रै: शिरे: अनुसूचयन। वसने पुष्पानि वाचन: कुद्दल्ल:। वसने माधवी। श्रीपुरं पुष्पानि दृश्य श्रैः: पाठ:। शारदे पचने दृश्य शारदा: शाख्य:। श्रीपुरं पचने श्रैः:।

१२८२। उल्ले च ॥८२१४॥।

दो—। हि:मले उपयोगी हि:मला: यथा:।

Proper suffixes are lavishly added to words denoting any part of time in the sense of “तद पुष्प:” (sown at that period).

भ:त—“तद पुष्प:” सति एतिहिन्द: कालविशेषवाचिच्छ:; प्रातिपदिक: वच: विविधं प्रवचनम्: सु:। हि:मले चरणे दृश्य हि:मला: यथा:। अध्य प्रवचन: एवं श्री:धिक उपयोगी दृश्य श्रैः: ब्रोहण:।

नन्द कथम् शुम्भम् ददम् पूवः उँ: एव नालभावितम्? दर्थ:—परसूक्ष्म सि: प्रभ: प्राम्पवित्व परम्पवश्च:।

१२८३। आश्वेयुन्या बुजः ॥८२१४॥।

दो—। ठगोङवाद:। आश्वेयुन्यामृ तसा आश्वेयुन्याका माणा:।

The suffix दु: (standing as a bar to ठ) is added to the word आश्वेयुन्यी in the sense of “तद उपयोग:”।

भ:त—“तद उपयोग:” दृश्य एतिहिन्द: श्री: आश्वेयुन्यामध्ये बुजः प्रवचन: सात:।

“कालां ठम्” (६१२४) दृश्य विविधत्व उपयोगस्य: अय:वा:। अधिनीवचस्य
एवं अष्ट्रुक (अष्ट्रुक दत्ता प्रतिपदिकम्) दत्त च्यापर्नाम। अभिनीशवदन्नं
नक्षत्रमयं ज्येष्ठम्—(Aswini is a constellation of two stars). अभिनीशवदन्नं
युक्ता पौरीणाश्री दत्तं श्रावृज्ञि। तत् चुप्तं दत्तं वनू—आशुकविनं।
आशुकविनं मापा।

१३६४। श्रीष्मसस्ताद्यन्तस्यायम् इति ॥४१३॥

दी— | पती कत्लया | श्रीष्माम | गृष्माम | वासन्तकम् |
वासन्तम् |

In the aforesaid sense, the suffix वनू is optionally added to
श्रीष्म and वासन्त

सिद्ध— | ज्येष्ठसस्ताद्यन्तस्यायम्। “तत् चुप्तम्” दत्तं एतद्वि-
| न्त्विन् विष्णु सुर्य गृष्मसस्ताद्यन्तस्य विकाप्येन वनू प्रवर्यः स्वात्।
| पाण्डु च “संधिविवा-
| वृत्तिकालिकोपणाः” (४१३.१६) दत्तं वश्य।
| श्रीष्मा दप्तम् दत्तं देवसकं वश्यां।
| गृष्मा वश्यां।
| वस्त्रील दप्तम् दत्तं वासन्तकं वासलं वा।

१३६५। देवमुर्गे ॥४१३७॥

दी— | कालालिनिग्राव। मासे देवं क्रष्णं मासिकम्

The suffix is वनू (or according to Kasika—any other
suitable suffix) may be added to a word, expressive of some
particular division of time, in the sense of “तमन् देवं” (to be
paid in at that period), provided that what is to be paid up is
debt and debt alone (i.e. is nothing but debt).

सिद्ध— | सप्तमीसमयं कालालिनिग्राव। प्रतिपदिकात् “तमन् देवम्” दत्तं
| एतद्विन्। चर्चा दुनू प्रवर्यः स्वात्। (वचारविविहर्त प्रवर्यः वा दत्तं
| कालालिनिकारस्यम्।
| यथा देवं तत् चेतु क्रमेण स्वात्। मासे देवं क्रमं मासिकम्।
| एतं वाष्ण-
| मासिकम्।
| चालसुरिकम्। क्रष्णं दत्तं किम्। मासे देवं भिष्मं दत्तं न प्रवर्यः
| वश्यां।

स्वात्।


The suffix বুনু is added to the words কলাপিন, অমূল্য and বয়বস, provided that these words are made to denote any period of time and the newly formed words express some debt—to be paid up during the time—implied by these words.

মিত—। কলাপিনু অমূল্য বয়বস্ক দ্রতি প্রিয়শ: গীতাঙ্কাকা কালাপাচকেশ্ব: সমীশ্বরাব ভক্ষণ তত্তিহ দ্রি এতধিক স্তব্য: রাজ:।

কলাপ: শিখিতাঙ্গ:। কৃত্তিঃ অং প্রিয়শ একাদশমায়ি ধনী কলাপিনু মহাত:।

যসিনু কালে মহুরা: কলাপিনুঃ ভবনি স্বকালীপি কলাপী, দ্রতি কলাপীশীপ: কালাসাধারচ্যাংদ্রি গীতাঙ্কাকালী ধনী তত্তিহ। কলাপী বর্ষাকাল:। তসাহি নির্গামী দ্রি যোগকাল ভবনি চ শিখিতাঙ্গ প্রতি সাহিত্যাবর্ধন:। তসিনু | কলাপিনু কালি দ্রিয় অমূল্য দ্রতি বুনু কলাপাকাল:। অধ্যাস্ফল দ্রতি অস্ত্য:। “ফলী লুক” (৪১১৬২) প্রতি সংবাদ র্ঘর্ঘাতর্থি অস্ত্য দ্রতি অস্ত্যস্ত। অস্ত্যুজ্জল:। (আর্থিকটুকু স্বর্গবাহ:।)

কালী: দ্রতি অস্ত্য:। যসিনু কালি অস্ত্য:। ফলস্তমি দ্রতি স কামীশ্বরচ্চ:। ফলবা: কালচকিতাঙ্গায়ন:। কালাসাধারচ্যাংদ্রিগীতাঙ্কাকা কালী ধনী তত্তিহ। তসিনু কালি দ্রিয় অমূল্য দ্রতি বুনু অস্ত্যাকাল:। কলাপিনু কালে বয়বস্ক উত্তরাদনে স কাল: বয়বস্ক:। বয়বস্কাঞ্চ:। কালাসাধারচ্ছাতিগীতাঙ্কাকা কালী ধনী তত্তিহ। তসিনু কালি দ্রিয় চখ্য দ্রতি বুনু বয়বস্কাদ্রুপ:।
In the sense of “तत्बिन् देयं क्रणं”, the suffix बुज् is attached to गोष्ठ and चारसमक्.

The suffix दुः is attached to संवत्सर and अगुहायणी optionally.

नन् “दुः” द्रिति पूज्वस्फूर्तिप्रसंवत्सरकारः धर्मस्थिती कथा “बुज्” द्रिति प्रवचारकरकसम । द्रिति चेतु च्छेते। “श्रद्धारः” द्रिति काषिका। बुजः प्रवचने आदिकार-रहितस्वातः—यथा कालालकाम न खलु कालालकाम। बुजः प्रवचने आदिकारस्थिति। स्नान—यथा बृंगसुकः। आदिकारस्थिति बुजः द्रिति प्रवचारकरकसम।
Suffixes are often attached to words denoting any division of time, in the sense of "crying at that period," provided that the crier is nothing but a िग (deer or any other animal?).

Proper suffixes are frequently attached to words, expressive of any particular division of time in the sense of "तदुम.
सोदम्"—i.e some one has been accustomed to that particular time—or he has control over it or he can utilize it to his own account.

भित—। तद्वित प्रथमसमावात्। धर । वित । सोदम् सहस्रावितः। कार्यवेन निप्पन्म। स्मार्याएँ—जितम् सभासम् वित। तवायाः प्रथमसमावात्। कान्हवचकात् प्रतिपदिकात् अभावाय: चन्द्रविभित्त प्रविष्याय: सु: वाहिकः वत् खलु प्रयाससम्बं तत् सोर् (जितम् सभासम्) चन्द्र भववति ऋषीविभिन्तस पदार्थस।

निषिद्ध।। निषिद्धाचारितम् धर्मसम्म पद्म गौंधध्वश (लब्धध्वश) निषिद्ध वितिचति। तत् सोदम् (जितम् सभासम्) धर्म धातसर्व धर्म निषिद्धश्वात् धर्म—नैः। नैः। कावः। एवं नैः। नैः। कावः। एवं नैः। नैः। कावः। एवं नैः। नैः। कावः। एवं नैः।

'१२४१।। तलभवः।। ४३८१२।।

दी—। सूवनभव: सौरवः।। राष्ट्रियः।।

Proper suffixes are attached to words in the senses of "तलभव" (existing there); what exists in Srugna is मृष्ठ, and in rastra is "rastriya".

भित—। कालात् द्वस्त नागुणिः।। तत धर्म तपस्तीसमावात् निद्धेन धर्मि। भव धर्म भू सत्वायाम् धर्म धातरीपः प्रविष्यन सिद्ध—नैः समावेश्च चन्द्राः—नैः खलु अन्तः।। तत जाता" धर्म एवं जाताः प्रविष्यन सभासम् उक्तः।।

"तत् भव" धर्म एव द्वस्त अप्रतिपदिकात् प्रतिपदिकात् धर्म धातरीपः प्रविष्यन: सुः।। खलु भव: धर्म धात: कावः।। एवं नैः भव: धर्म राष्ट्रियः।। धर्म राष्ट्रियः।।

नैः "तत्" द्वस्त अप्रतिपदिकात् धर्म चव: पुनः चव: विभिन्न तस्म धर्म धातति—उच्चति।। तद्भव सोदम् धर्म चुहातः तद्भव द्वस्त अप्रतिपदिकातिहार्यस्थम् धर्म।
The suffix वत् is added to words of the दिगादि class.

The aforesaid suffix is attached to words expresseive of limbs in the said sense.
The first of all the vowels—contained by the first member of a compound word, and so also the first of all the vowels, belonging to the second member of the self-same compound word, should the second member be nothing but the word नगर, take this ब्रिद्धि substitute—before any suffix of अविन that elides अ, इ, or ए, provided the said city be said to belong to the east.

The first of all the vowels—contained by a compound word of which मनुष, वेण or भव forms the second member,
The suffix ढृ is attached to any compound of the अव्ययीभाव class, provided it be preceded by अन्तः, in the sense of "तब स्वयं;".

मनि—"अव्ययस् विभलि—(१५२५५)" द्रति तूच्या विभलिः अव्ययीभावसः माचाः: विहित।। "अन्तः;" द्रति ग्वथः विभलिः समाचाः:। ईश्वरम् ग्वथ:। पूर्वं पद्वध: अव्ययीभावातः टुक्त्यार्थयथवर्ति "तत्स्वयः;" द्रति एतामिन् विहित।। वेशमणि द्रति अन्तःस्वयः। वेशम्—टह्मः। तत्स्वयः द्रति अव्ययीमिकम्। गब्धे द्रति अन्तःस्वयः। तत्स्वयः द्रति अव्ययीमिकम्। एवं अव्ययीमिकम्। अयः प्रत्ययः अन्तः प्रववः। माननिः द्रति अध्यायम्। अध्यायम् इति-वादमिव:। मद्वेया: "तत्स्वयः;" द्रति एतामिन् विहित।। अव्ययीभावादिवा—अब्धास; अव्ययी; अव्ययी; प्रकोक प्रति अध्यायादिराविकृतिगः:। अध्यायम् भवम् द्रति अध्यायीमिकम्।
The first of all the vowels of the first member as well as of the second member of a compound that falls within the category of अनुश्रविकाँदि takes their Briddhi substitute before a तक्तित suffix, that elides अ, ए, or ओ.

मित—। अनुश्रवित इत्यवादाइतीर्थम् समाजानार्थानां पूर्वः पद्मयथा तथा वतमार्ध-पद्मयथा च ज्ञानम् शरीरर्वस्य प्रविष्टः स्वातः तत्काल्यते चित्रात्, चित्रात् कितां च परे। दैवी इति अविद्विक्षम्। तत् ववम् इति ठाच् आविद्विक्षम्। ऐंवलीकृते मध्यम् इति ठाच् ऐंवलीकृतकम्। ऐंवलीकृते मध्यम् इति पारलीकितकम्। आमृताभिन्नार्थम्—।

अनुश्रवित, अनुहोक, अनुस्मरण, अनुवृत्तस्वर, अन्नारवित, अभिव्यक्तः, अभिभित्तः, अर्थान्, अर्थीक, प्रकारम्, अनुभवं, कुष्ठकं, कुष्ठिकं, वदकरार्, दर्शनीकं, पर्यायः, सब्जमान्, सब्जमुग्धः, सब्जमूद्र। अभिभित्र इति परे। यथा यथा इति सति राजपुत्रस्य प्रविष्ट्यम्। अभिभित्र इति किम्? राजपुत्रस्य अप्सर्ष—राजपुत्रस्यार्थैः। अविकृतिमण्डले—तेन अविधिम, अविशिष्ट, अविभूति, चतु-विद्या विद्याविद्यापि शब्द प्रविष्ट्ये।

केवल अधायामादिका अविकृतियानां यथा—अविधिम्म कम्, अविशिष्टकम्, चतुर्विद्यापि कम्, सामान्यिकम्, गौरिकम्। समानार्थात् तथा समानादिश्वराहिः उज्ज्वल भाषा। समान भवम् सामान्यिकम्। समानार्थात् भव: इति सामान्यायामिक:। जाः स्वर्णमा श्लोकात् तथा जाः द्राह्म्याः "तस्मात्" इत्येऽर्थः उज्ज्वल भाषा। भौह्नमा देशात्।। मथाश्लोकाः श्रवणं, श्रवणं, श्रवणं, कथा, मथामा, मथामीयः। मथाश्लोकाः दिनिग्नाः प्रविष्ट्य: सत्तुः। प्रविष्ट्ये परे सति मथास्त्रानि मथामसु इति भवित्व। मथास्त्रानम्। मथास्त्रानम् उपपाध्यायः। "लुक्क, स्थायिकांजनानां" शासनं तथा। अजिन इति प्रशास्तिम्: पद्रेः:। विनित्सरा प्रबन्धस्य लुक्क, स्वातः। अस्तित्वा।

कृष्णानि:।

18
The five words द्रविका, शिशुपा, दिल्लवाह, दीघशंक and श्रवङ्ग substitute तात for the first of all their vowels in case of its taking a Briddhi substitute, before a Taddhita suffix that elides अ, ए, ओ or एः.

भितः। द्रविका शिशुपा, दिल्लवाह, दीघशंक यथः द्रवः द्रवति एतेऽथ पञ्चानाम् यथा संस्कृती श्रवङ्ग: भानि यथा भित्ति शिशुपा द्रवकी शिशुपाय: तत्कारः। द्रविका द्रवति चावितः नदी। तत भवस् चतुर्दशक् द्रवति चच:—द्रविकाम् चतुर्दशकम्। द्रविकाकुंजः भवः: भान्यः: द्रविकाकुंजः: भान्यः: एव पूर्व द्रविकाकु नाम प्राची: शामः।। तत भव द्रवति “प्राची याननगराशम्” (४०१४०) द्रवति पूर्व उत्तरपदसा एव हस्ति:। सा तिथि: आवाचरण परिषमाति—प्रति: पूर्वं द्रविका:। शिशुपा श्रवङ्गीयः। [शिशु द्रवति नीऽःयः]। तसा विकारः। द्रवति चच: शामशः। शामशस्माः। चनः चचपावविशेषः। चचः पलाशदिगिरे पहलने। तसा “पलाशसहितानि चा” (४०१२४१) द्रवति विकाराधि: भग्न:।। पूर्वं शिशुपा नाम प्राची: शाम्भम्:—तदभवम्। पूर्वं शामशः।।।।।।।। दिल्लवाह द्रवति वैदिक: शब्दः।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।。“ श्रास्तिः। प्रतिपदसा शामः।।।

१४०२।। श्रामात् पर्यःपूर्वांचार्।।१८॥२१॥११॥
In the sense of "तब भव" the suffix त्र is attached to the word ग्रास, entering into an भव्यभाव-समान with परि or भुन।

मिति—। परि भुन इत्यः पुर्वांतः ग्रासश्वद्वानाद्वद्वीभावत् "तब भव" द्रति एतत्स्मिनः तत्र प्रच्छ्यो भवेत्—जोधीपवादः। समीपे ग्राससा द्रति अनुगृहस्।

तत्तथवः अनुगृहासिकः। ग्रासालसहितिः परिगृहस्। तत्र भवः पारिगृहासिकः।

1402। जिश्वास्मोल्लाद्गुलेक्यस्य।।।।।।

द्री—। जिश्वास्मोल्लयम्। चाहुल्लयम्।

The suffix क (that is त्र) is added to जिश्वासुल्ल and ज्ञातोली।

सिति—। जिश्वास्मोल्लयम् चाहुल्लयम् द्रति एतत्स्मिनः क्षेमयः स्मातः—"तब भव," द्रति एतत्स्मिनः विपयः। "शरीरावस्याओँ" ( 1815।) द्रति चलु प्रक्षयसा अपवादः।

जिश्वास्मोल्लयम् चाहुल्लयम् वर्गः। चाहुल्लयम् भवस्। द्रति चाहुल्लयम्।

1404। कवर्गीयम्।

The same suffix (क) is added to the word ending in वर्ग in the said sense.

सिति—। कवर्गीयस्य प्रतिपदिकाद्वारः तत्र भव द्रति एतत्स्मिनः क्षेमयः। चाहुल्लयम्। कवर्गीयम्। एवं च कवर्गीयम्। तवर्गीयस्। तवर्गीयम्।

पत्रर्गीयम्।

1405। अश्वद्वे यत्स्यावन्तस्याम।।।।।।

द्री—। पत्री पूर्वेण च। महर्ष्य। महर्ष्य। महर्ष्य। महर्ष्य।

अश्वद्वे किम्। कवर्गीयो वर्गः।
The suffix यत् and ख are optionally added to any word, ending in कै, provided the word कै does not imply “शब्द”—i.e. division of the alphabet; ख may also be added to it.

मिति—। “शब्द” प्रयवधात् प्रवध आन् एव प्रवधस्य चान् तति प्रवधात् प्रातिपदिकात् “तत्तत्व” इति चिन्ते यत् ख "शब्द यत् प्रवधयः" चिन्ते भवति। प्रवधात् प्रयवधां प्रवधां। साथुः। भव चान्। चानं। भव वायुः। चानं। तत्तत्। इति चानं।।

१४०६। कण्णलालात् कन्नलंकारि।

दी—। कण्णका। ललातिका।

The suffix कन् is added to कर्ण and ललात in the sense of “तत्तत्व,” provided the thing denoted by the newly formed word is nothing but an ornament.

मिति—। कर्ण ललात इति प्रताध्यायः कण्णलंकारि भवेत् तत्तत्व इति प्रताध्यायः। कण्णलंकारि भवेत्। शरीरात्त्वविद्वि-चिन्ते। अतबाहः। साथुः। ललाति। भव। ललाति। इति चानं।

१४०७। तथेऽ व्याख्यान इति च व्याख्यात्ववात्यान्नायः।

दी—। सुप्स व्याख्यानं। सौप्योग्यः। तैठः। काचः। सुप्सु भव कृप्यस्म।
Suffices are frequently added to words expressive of some particular subject of treatment, provided the words, thus formed stand for the exposition upon the said subject, suffices are also added to the self-same words in the sense of "सत्वरः."
The suffix त्र is added to words, containing many vowels, and being accented in the last syllable (अन्तःसज्ञा), provided they stand for the name of a subject to be treated upon in the sense of the work that serves as an exposition upon the subject under treatment or occurring in the subject itself that is to be treated upon.

भिन्—। बहु, भुक्सरसमाच; ताकाल्। बहुषात्र इति अन्तः भलिमकर; उदात्: वता च बहुषात्र:। वता शाय्ता भलिमकर; उदातो भवत्, क्ष्म्: शाय्त:। बहुषात्रशिष्टात् भाषिक्रममविविषयम: प्रातिपोषिकात् बहुषात्रात् भाषिक्रम अभिक्षिप्ये तथा "तत् भवः" इति एतकसिन् विषये च ठच् प्रथम्: शाचाः। अष्टोपिवादः।

पल्ल संकारस्यानि पकाविविषयमः। शाच नवाकरस्यानिशाकारविधिः। पल्ल च च पल्लाले। तथो: भलासयों विधायक क्षास्य भलासयी। भलासय म: इति शाय्त भाषाक्रमम: अतः: भलासय म: इति भाषाक्रमम: एव स चा। अष्टो च भलासय म: इति बहुषात्रसमाच: भवति। तताच्छत एतत् बहुषात्रात् अष्टो। कब् शायते? उच्चते—"समासा (६.१२२९)" इति गुलम:। अत काशिकार्बोधीः—

समासान च शाय्तात् भवति।” अत:वल्ल: बहुषात्रात् भाषिक्रमम: भलासय म: इति एतकाल्। तत् भलासय म: इति भाषिक्रमम:। अष्टो च भलासय म: इति बहुषात्रसमाच:। बहुषात्र इति किम्? स्रीपम्। तस्म!। कारभ:। अत एवकाल्लात् पूजन एवं व अन्तः। विश्व-विष्टात् प्रातिपोषिकात् कः प्रथम्: शाचाः। "ठच्" सात् इति उपसर्त: विद्यति।

नन्तु बहुषात्रात् इति किम्? सहिता विभिन्नशब्दम् भाषाक्रमम:। तस्मात् भाषाक्रम विद्यने अव इति अन्तः साहित्यसः। सहिता—ब्रहम न क्षत्रियां समासः—

शता बहु बहुषात्रात् सात् अष्टो तत् सम: इति "गतिः" एव धार्मिकः: प्राकः विद्यति।

अति: गविश्वरेष च भाषा चार्डात्रालम्।
In the aforesaid senses, the self-same suffixes are attached to words, expressive of particular sacrifices. See Tika for the rest.

भित—। क्रतु द्रतिव चर्च द्रतिव पदरथ सिमवाणित्युप्रतिभेद। एतशैलीकर्मसंयुक्तम् एव च जन केवल इति भित्तिसारः।

ग्रहणम्—। तद्विप्रवत्तम् वधानम् वधानवाताभावम् वधानस्वाध्यायम्।

तथा—। क्रतु द्रति चर्च द्रति पदरथ सिमवाणित्युप्रतिभेद। एतशैलीकर्मसंयुक्तम् एव च जन केवल इति भित्तिसारः।

तथा—। क्रतु द्रति चर्च द्रति पदरथ सिमवाणित्युप्रतिभेद। एतशैलीकर्मसंयुक्तम् एव च जन केवल इति भित्तिसारः।

तथा—। क्रतु द्रति चर्च द्रति पदरथ सिमवाणित्युप्रतिभेद। एतशैलीकर्मसंयुक्तम् एव च जन केवल इति भित्तिसारः।
२१६
सिद्धान्तकौमुदी

वाजपेयिका, नवयजस्ता पाकयजस्ता वा त्रिती वचविशेष्योऽः चाक्ष्यानम् बिन्दते अब
गुरुः सगुरुः त्रिती नायजस्ति: पाकयजस्ति: वा गुरुः। तवमवः वा नायजस्ति: पाक
यजस्ति: एवं पाण्डुस्ति:। पशोदनसा चाक्ष्यानवः। दाशीदिनिः—दशोदनसा
चाक्ष्यानवः।

१८१०। अध्यायेषु वर्षः।ः १३११५।ः

बी—। क्रिषिस्ववे यो लघुण्या वाळ्याः व्यावस्थित्योभवे
व्याहारे चाक्ष्याय ठर्यं खात्। वसिद्रेण हत्तीमली वसिद्रस्तृत्या
व्याक्षानुस्तातमवे वा वासिद्रिकोविधायः। अध्यायेषु किम्? वासिद्रि
ऋतकः।

The suffix अ, is attached to words which though stand for the name of Rishis, denote, by transference of epithet (खचणामिः) a particular chapter of the vedas in the sense of
"तनावाचारानम्" or "तब भवः।।

मित—। क्रिषिः सन्त्रेण। चुविमिः हर्नूः साहीब्धतु लघुण्याच्या
तैंतृता: सम्ब. ब्रह्म क्रिषिस्ववे भव्याने। लघुण्याच्या—गोष्ठात्तुगाः,
"खचणामिः तुण्यायां त्वायां: प्रतीयते, डूः: प्रवीणाच्याश्री लघुण्यात्तिनिधित्ते" ति
चाहिद्यत्तैः। सम्स: संहिताच्यविवर्तयः स च वाक्यान्वयः। हर्नूः: वाल्यात्तात्तै: प्रवीणादेशः
च्याच्यविवर्तः। "तस्य वाल्याण, तत् भवेऽ वा" त्रिती एतर्मिन्न विहरे
ढ़ात्रौः खातः व खातः वाल्याण: तस्य चैर अथाय एव तस्यातु: नामः। बशिकेन
हस्ती सम्ब: लघुण्याच्या (लघुण्याच्या वा) वशिष्ठः: ते संब्रौ सुखदः। तस्य भविष्यः
वस्तुम (संहिताच्य वर्षप्रति वाच्यान्वयः) वाल्यानाः: चैतिव अभिन्नुः अधावे, तत् भवे
वा योधायः स वासिद्रिकोविधायः। एवं व बशिकितः: अधायः।

अध्यायेषु ज्ञति किम्? वासिद्रि ऋतकः। अध्यायायाभावात् अणं एव।
ख्यातायियः।
The suffix ेण is attached to the words पूरोडाश and पूरोडाशा.

The suffixes वण and रण are attached to the word कन्दस.

The suffix ठ is added to words—having only two vowels, words ending in च, to the words चात्र, चक, प्रथम, अधर.
पुरवर, नाम, और लाखात्रात as well as to the compound word नामाखात्रात।

अनि—। वाच।—द्रिति दिरसरविशस्; वष्ण्, चौतु—द्रिति चाकारान; शब्दः।
अन्तःक्रमः सच्चिदविशस्। नाम लाखात्रात द्रिति अर्थवृक्षकादास्यः, समस्या व यहस्यस्,
तथाहि दिरसरविशस्यवष्णः, चाकारानस्वज्ञातः, तथा श्रवणः, चाकः, प्रथमः, चध्यरः,
पुरवर, नाम, लाखात्रात, नामाखात्रात द्रिति प्रत्येकः: चाकारात्विभाषा: "तत्सात् बाचानात:"
"तत् भवः"। द्रिति एत्तिभिः विष्णु अंतःप्रत्येकः स्मितं। वाच।—द्रिति द्रिति
स्वस्तम् स्वादः, श्रवणः, चाकः, तथा: याचारणः तत्सात् स्मितं वा ऐतिकः। पवृत्ति
पोष्यः चाकारान: ( पश्चातःलभस्यक्रान्तः: ) गुंध्रः। तत्सात् बाचारणं तत् मम्मि वा
प्रयुक्तः। एवं "निष्ठा"
इत्यरु बाचारणः चर्चाः मम्मि वा नैतिकः। चातः—
चर्चायां द्रिति गुंध्रः। तत्सात् बाचारणं तत् मम्मि वा चातुरार्थः। आसाध्यः द्रिति
वेदांमः। तत्सात् बाचारणं तच्छायां वा आसाध्यः। चातः: बाचारणः चर्चायां भवः
वा चातुरार्थः: प्रथमः—प्रासीमिकः, प्रथमस्य यथा:—भाज्यिकः: पुरुषः—पीरुपरिचितः,
मानिकः, श्रवणार्थः, नामाखात्रात:।

१४२५। अर्णायनादिभ्यः :: ॥ ४१३३ ॥

त्री—। ठाॅरदीरस्वादः। बाचारणः। श्रीपनिषदः। सैया
करणः।

The suffix श्या (standing as a bar to श्या, etc) is attached
to words such as आयन that fall within the category of
आयनादि।

अनि—। आयन इव्रदिभः प्रातिसिद्धमः: "तत्सात् बाचारणः" "तत् भवः" वा
द्रिति एत्तिभिः विष्णु अर्थवृक्षः प्रत्येकः स्मितं। ठाॅरदीरस्वादान: अयनबादः।
आयनादि बाचारणादि तत्सात् वा आयनः। उपनिषदः बाचारणः उपनिषदिस्य भवः
श्रीपनिषदः, एवं सैया करणः। आयनादिदिवंशः—आयनः, पद्माचारणः, श्रीवास्तमः,
(श्रीवास्तमः), चन्द्रभाष्यः, चन्द्रबिधिकितः, चायः, पुनस्तः, निर्हतः, निगमः, वाचरणः,
Proper suffixes are often used to words, expressive of places, from which some one has come.

The suffix तक्ष is attached to words expressive of some place from which some income accrues to the owner. [ तक्ष-शाला—custom house ]
सिद्धान्तकौमुदी

(characteristic-symbol)—sanctioned by (the rule “संदालस्वक्षिणार्य-अस्मात्मानम् (४.३.१२३).”)

समालस्वक्षिणार्यं अस्मात्मानम्’ व र (४.३.१२३) दृष्टि गद्ग इत्यवः प्रव्ययस्ति च च वादी ग्रहिणी प्रव्ययस्ति च च चण्ड, तदाधीनिष्ठ यवस्मात् अनुमानः गीत-प्रव्ययस्ति प्राप्तिविधिकारः प्रयोगः विधियानि तत् अभाव इति अस्मात् विधियाः।

योगायम्:—“गीतचरणवाद दृष्टि” (४.३.१२४) दृष्टि सूत्रेण प्राप्ति यत् तस्माद्येव दृष्टि विधयोऽगीतविधाचिनि: (तथा चरणवाचिनयः) वृहः स्वातः, अस्मा अपवादः, “संदालस्वक्षिणार्य-अस्मात्मानम्” (४.३.१२३)। अनेन विधीयानि यत् संध च लघु इति एनेव एव च च च अच्छोऽणां प्रयोऽणानां च च प्रयोऽणानां च च प्रयोऽणानां च प्राप्तिविधिकारः अतः एव श्लोकः न नस् जुज्जः। एवं सुवाक्रम श्लोकः पिपिकेऽऽभ्रमन् अनेन प्रस्तुतिन “गीतचरणवाद” दृष्टि गद्ग यथा सहस्र सांस्कृतिक मरुन्तु श्लोकः अग्निवेश श्लोकः भाषायः—दया, यज्ञः, ब्रह्म दृष्टि गीतविद्याभिः। निष्प्राप्ताः प्राप्तिविधिकारः तत् अभावः। श्रवणः अथाः। अनेन भाषा: गीतप्रयोऽणांभाषाय चुज्जः दृष्टि। अच्छोऽणनिष्प्राप्ताः यथा विद्यानां अयपः पुसान्यः वेंदः—दृष्टि रोगः। ते दृष्टि सूक्ष्मचन्द्र प्रयोऽणलुकः विधाः। तेहस: भावातमः दृष्टि रोगः वैदमः। गर्गान्तः अयपः पुसान्यः दृष्टि गायः—वृहः। सूक्ष्मचन्द्र प्रयोऽणलुकः गर्गान्तः। तेनाः: भावातमः दृष्टि रोगः गायः। दृष्टि मात्रः चः पुसान्यः दृष्टि रोगः दार्शिः, तत्कालाः भावातमः दृष्टि चः—दार्शिः, यस्तः च (४.३.१२५) दृष्टि प्रकारस्तोपः। एवम्: श्रवणः यथा—उपयोगवस्तु पुसान्यः चोरः—दृष्टि रोगः, तेनाः: भावात: दृष्टि रुहः चोरः कल्लम्।

१४२२। नाम: शुचिश्वरचेतसः-कृशलः-निपुष्पानः

|| ४.३.१२० ||

दृष्टः—नाम: परमेज्ञःशुचिश्वरचेतसः प्रजानाम् अधेरतो वृद्धिः गृह्याः पद्ध्य तु वा जिदादी परं। आश्रीचम्। श्रीचम्। वानेश्वरिम्।

अनेश्वर्यम्। आचैत्रेयम्। अचैत्रेयम्। चौत्रेयम्। चाकौष्ठलम्।

चाकौष्ठलम्। अर्नेपुष्पम्। अनेपुष्पम्।
Any Taddhita suffix that elides अ, ॠ, or ॐ, if attached to any of the words गुच्छ, दृष्ट, बल्ल, कुशल and नियुक्त entering into a नं तत्पुरुष compound with नं—necessitates the lengthening of the first of all the vowels-contained by any of the said words and causes the lengthening of the अ (that replaces नं) optionally.

The suffix तुष is optionally attached to words, expressive of some cause or some persons in the sense of "सत चाषयः!"
The suffix मग्यत may also be added to the aforesaid words in the self-same sense.

Proper suffixes are often attached to words expressive of source or origin in the sense of तत; प्रभवति (originates from this).

And, विद्युत्राष्ट्र, प्रभवति तव; विद्युत्राष्ट्र प्रभवति तत्त: प्रभवति प्रभवति गङ्गा।
The suffix ति is attached to विदृढ in the aforesaid sense.

In the sense of "ति गच्छति" (going there), suffixes are attached to words, provided what goes, is no other than a messenger or a way.

Suffixes are attached to words to imply a door (gate-way) through which the objects denoted by the said words are to be reached.
अभिमिन्नामति—न खलु हार्ष खल्व निपत्ताति तर्क कथ शारस काँच्छल हस्ताति शक्र
धरत हेवत्—चर्चते। एवसः साधृं हिनिः सर्वत्र यथा हिंदुस्तानियायाः: कारणसः
वचितस्स स्वसः: काँच्छल सात वयपारातुन, तथा अवापि उपचारादीव हारस् अभि-
विकासकामकायाः: कांच्छलम्। शारस् प्रति निम्? सुभ्रस् अभिनिष्कामति:
पुषुष:।

१४२८। अधिकल्यकते गृः न्यः॥ १४३३॥

दै—। तद्धितेव। शारीरककमकिन्तु कतो गृः न्यः: शारी-
रकीयः। शारीरकम् भाषाम् प्रति तु अभिदीपचारात्।

Suffixes are frequently attached to words to imply some-
treatise provided the same deals with the subjects expressed
by the said words. In शारीरकम् भाषाम्, no प्रति is added to
शारीरक but it is taken as identical will भाषा।

भिन—। अधिकल्य प्रस्तुत, विषयोकल्य इत्यहः। तद्धिति विद्यायामवर्त्ता
“अधिकल्य कत:,” प्रति एतदिनेन्त्र वधाविविहित’ प्रत्ययी भस्मेत, यन्त्र तु कतं सङ्केतं
यं: सा। सुभ्राम् अधिकल्य कतो यं: साहिद्—तथा यं:।

यवातितम् अधिकल्य कतो यं: तथा: यावात्—यं:। शारीरकं जीवामा। तस्
अधिकल्य कतो यं:—शारीरकीयः—तथा इत्यादत् च: स्नातः—न तु यं:।

नन्तु कः: चेत् आर्था:धिं कथ स्त्रीमता धराराधाराम् विशिष्टम् चेदानां
वर्णसः भाषाः “शारीरकम् भाषाः” प्रति आत्माय प्रकृति—उच्चति शारीरकम् एव
भाषाः प्रति शारीरकीय तव भाषाः चभिषो एव उपचारात् कथयति, तेन भाषाः
शारीरक प्रति आत्मः—नन्तु च यातित्व प्रति: स्नातः।

यस्य प्रति निम्? सुभ्राम् अधिकल्य विविहित: प्रासादः—तथा न प्रति:।

वाचि कार्यम्—“सुखास्थाल्यवाचः प्रवासस बहुकम्”। आधाराधिका इत्यहि
विविहितस्स प्रवासस चहुः लुप्ति स्तात्। आधाराधिका गद्याल्यविशेषः। तथातः
दृष्टां च “आधाराधिका कथातुत चातु चवेव शास्त्रान्तिनम्।” ऐतिहासिकम्


The suffix य is attached to the words शिष्यक्रन्द, यमस्म and to words falling within the category of इन्द्रजननादि as well as to words formed by means of a इन्द्रसमास in the aforesaid sense.

भिंतः। इन्द्रसमासिनाथं। यमस्म, इन्द्रजननादिराक्षितं। यत्वा इन्द्रजनन, प्रदुष्यागमन, सीतानिवेष्य विष्णुभोजन प्रश्यादः। ते च प्रयोगमेव अभास्यातः। शिष्यक्रन्द समस्म इति एतामात् तथा इन्द्रसमासिनाथं। श्रद्धे: अर्थं इन्द्रजननादिज्ञ विस्मृत्यांसर्वं ज्ञात:। त्यस्मात्। शिष्यक्रन्द समस्म इति शिष्यक्रन्दः। रोगविशेषः। श्रद्ध धातिकां अप्रश्यः। तमस्मिनं चतु:। शिष्यक्रन्देः। यमस्म सभा यमस्मश्च।


Suffixes are frequently attached to words expressive of some country to imply a native of the said one.

भित—। निवासिनः अधिनूत्र द्रिति निवासिः देश।। स द्रिति प्रधानास्मात्
कस द्रिति शाखाय द्राप्तियां प्रवत्यः। सातुः श प्रधानास्मात्। स चंतु निवासः।
निवासिनिः बोधिनां निवासिनवाचिनाः। प्रवत्यो भविष्यति शरवर्त आः।।
सुः घा। स्थानू। निवासः।। धर्मा राक्षस निवासः।। द्रिति नारुः—चणः। राजाः। चस निवास
द्रिति राष्ट्रः—वः।।
1422। अभिजनश् इशह। अजितो।

दौ—। श्यामोभिजनोखऽस्त्रीयं। यत्रस्वयं वस्ति सनिवास। यत्र पृथः कृष्टः सोभिजन इति चिन्यः।

Suffices are added to words expressive of some particular places to denote the person who has been living there from a few generations upwards.

भित—। सोभिजन अभिजन। इति अनन्तः। स इति प्रथमांसमश्रयं। अभिजन इति पद्मायं यशोभिनिः प्रथमः। भासु, प्रथमांसमश्रयं। स च इति अभिजनन्तवं भवितः। अभिजन इति सम्बं अभिजनस्यायायाचेतात्। प्रथमः। श्राब्धितं सर्वायायः। यथा यथा कथितः। वासस्थानं परिवत्ता। विन्यासं स निवासं। अस्मात् वायं च निवयासं स अभिजन। इति निवयासाभिजनवो। पार्थक्यम। कुलस्यं भिजनम। इति भावाहितः। सुः:। अभिजन। अभिजन इति सुः। एवं साधुः, राष्ट्रियः। पुरुषात्मकेष तत्त्वाच्यावासी। इत्यः।

ननु पूर्वावासः कथं अभिजन सूचयः। प्रथमां भविष्यति चे।—उच्चवे। परस्परे भाषा भविष्यति। इति भाषाविनेते।

1423। आयुधजीविन्यसः पवः से। इशह।

दौ—। पवः त्वाचि। प्रथमांसमानः। अभिजनश्वायात्। अभिजनकस्य इत्यः। स्यात्। भूमिगोलः। पवः तोगोभिजनो देवाः। आयुधजीविन्यामेवत् भूमिगोलीयः।। आयुधविन्यसः। भूमिगोलः। पवः तोगोभिजनो देवाः। इति आचारः। दिनः।

The suffix भूमिगोल is affixed to words expressive of hills to imply the permanent dwellers therein—provided they live by weapons.
The suffix आ (standing as a bar to ऋ and the like) is attached to words, that fall within the category of श्रिकादि in the aforesaid sense.
तत्त्वित्या शेषिका:

दी—। सिमाधिभेदनं तच्छिलादिभेदनं स्थात् उत्तरे अन्ये। सन्न्धवन्। तच्छिला नगरी अभिज्ञोक्य ताच्छिलिः।

The suffix यत्र is attached to words falling within the category of सिमाधि whereas यत्र to words of the तच्छिलादिति
class.

मित—। सिमाधि दैवार्ण—सिग्नु, वर्ण, मनुसन, कप्सोन, सान्त, गृहार, कामसीर, विशृष्ठिति, गृहिका, (गृहिका दृष्टि काशिका) दर्शा, दर्दः श्रव्य। एतेहासिका: सिग्नु, प्रमुखिका: प्राण। प्राप्य: स्वात सोहस्व अभिज्ञन: श्रव्य एतस्मानौ विष्णू। तच्छिलादिति
दैवार्ण—तच्छिला, बन्द्वीद्धरण, कैम्प्दु (कैम्प्दु), गृहीसी, कमल; ब्रोड्सन, चिंत्वार्ण, संचालित, किन्नर, कामपार, प्रवां, प्रवास, प्रवां, कंस, कामपारण, सरालक, चिंत्वार्ण, संचालित, श्रव्य। एतेहासिका: तच्छिलादिभेदन: श्रव्य प्राप्य: स्वात सोहस्व अभिज्ञन: श्रव्य एतस्मानौ विष्णू। एतेहासिका: सिग्नु, कामनीकाला दृष्टि अन्यन्त्रिका; वर्ण: कामनीकाला दृष्टि वाणिज्यः। एवं गृहारः श्रव्य। कामनीकाला: कष्ट मानिका, एवं सान्तः। तत्वाहि सुधारायिसंकीचुलसिन:—"कामसीर: पुष्कराध्या: चन्द्रितिकम्बिना समन्तः: सिग्नुसिनः।" तच्छिला नगरी अभिज्ञोक्य ताच्छिलिः।
बन्द्वीद्धरणः अभिज्ञोक्या श्रव्य बानसिद्धरणः।

नन्त सिग्नुः वर्णः इत्यभेदार्थाविभेदाविभेदनचारु पादः। तदृशं "कामनीकाला" (८२११२) श्रव्य अभिज्ञोक्य वर्णः अभिज्ञोक्य विखन्तितिनितिनां—संबंधः।
"मनुष्यस्मयराणजः" (८२११४) श्रव्यं मनुष्यं स्मयराणजः ज्ञानाभिनितिनां—वजन: श्रव्यं सोहस्वं सोहस्वं 
अभिज्ञाना तिरुमन्त्राङ्कितिनां वजन: श्रव्यं सोहस्वं अभिज्ञान:। श्रव्यं सोहस्वं अभिज्ञान:। बानसिद्धरणः।

१४३५। तुद्रेशलातुरवभेरतहकचिनवालादः ठके कण ठकः।
युक्तः।।८११४।।
The suffixes नकु, चसु, टबु and यकु are respectively attached to the words तुडी, शालातुर, बर्षाटी and कुच्चार in the sense of “सोड़सा चम्बना.”, N.B.—शालातुर—a place in Eastern Afghanistan.

१४२६

भक्ति: || ४१५६ ||

दी—|| सोड़सा द्रिति भनुवचारति। भजारी सेव्यति द्रिति भक्ति:।

Suffixes are frequently attached to words expressive of something that are objects of respect to imply the person—who himself is the respectful (i.e. whose, objects of respect are the said things).

भक्ति: || सोड़सा चम्बना द्रिति वाकातुः सोड़सा प्रस्तिर्ग्रंथः: शब्र भनुवचार।

भवनि सेवारि येः: भक्तिरिटि कर्षणि कित्न। भक्ति: भजारियद्वयाः, भक्तिमाजजन्

द्रियथः: सोड़साभक्तिः (भक्ति: विद्यविद्यार्थी: तद्रिति विद्यविद्यार्धी)

चुराम्ब्र द्रिति नगरसाय: द्रिति भक्तिमाजजन् यस्य स: चुराम भक्ति: चुराम द्रिति नगरसाय: द्रिति: भक्तिमाजजन् वस्य स: चुराम: भक्ति: चुराम: भक्ति: चुराम: द्रिति चाषक:—द्रिति मातारिपति:।
In the aforesaid sense, the suffix टक is added to all words expressive of inanimate objects—other than time and space.

The suffix टक (टक, according to काशिका etc) is added to the word महाराज in the self-same sense.
सिद्धान्तकौमुदी

मित—। महानु शासी राजा वैति महाराजः। "राजासहिष्णवत्"। (३१४५१) वान्नहतः।— द्रिति दशकम्। महाराज द्रिति एंत्याणु तक्। (ढ़ूँ) प्रवचन्। सातु चोद्या माॅंटस्तिरिति एतमनुषः विविष्य। शौर्यपवाहः। महाराजः। माॅंटस्तिरिति प्रक्षिप्ति महाराजाणिकः। अथ तक्। द्रिति काशिकामायाजायिकारः। तक्। द्रिति प्रवचन्।

शहसा कथ्य 'तक्ष'। द्रिति प्रवचन:। "प्रवचन्त्रवर्तक' सखारवम्।" द्रिति काशिका। अथ तक्। प्रवविधान्यां। एव साधः। द्रिति महामही।

११६५। वासुदेवाजुनाभां बुनः। १३५६।

वी—। वासुदेवः। अजुनः।

The suffix बुन (standing a bar to ब or भ) is attached to वासुदेव and अजुन in the aforesaid sense.

मित—। वासुदेवः। श्रीकाँचः। वासवति द्रिति बासुः। चम्बः।। एवं दौहति द्रिति कैम्भः। हित् मातिलेष्यः। वासुवासो दौहतिति। वासुदेवः। नारायणावतारः। तथागि शरमहामारः—"वास्मेऽवर्णावासी वासुदेविति गौंधि।" वासुदेवो माॅंटस्तिरिति द्रिति गम्ये तथा अणुनौ माॅंटस्तिरिति द्रिति गम्ये च वासुदेवशंदसत् अणुनौ शंदसत् च बुनः प्रवचन्। साधः। अणुनौ नरसा अंवतारः। वासुदेवः।—वासुदेववतारः। अणु नकः।—अणुनौ विचारः।। बुनः द्रिति कपायस्य तथा चण् प्रवचनसा चापवाहः।

ननु परसूलेऽया "गोविधियास्वभो बहुः हुसः" द्रवन्ती वासुदेवशंदसत् चविदायाः। विश्वाहारित बुनः। चुनः वुगिन कायित। बिश्वोऽकारित् ते तं परसुविभित्तते भुजा एव। गविधिहि कथमात् वासुदेववहारित्वमि चेत्। कथिते। नहि बल वासुदेव द्रिति चविदायाः भास्कः। नवं च वासुदेवसः चपलः पुसातः।—चपिप सातान्। त्रिपातः। विचित्रः।। तथा च भाषाम्। "सं च या तब्बवाहः।" तथाणि। "वासुदेवः। चण्णौ स्वतिति स महाब्य सुद्धिः।" द्रिति चायौतायामाः। तथा च मनोरासः। "सवायास्वभो सवायास्वभो चविदायि वृष्टि यत्सः। ततोऽसी वासुदेविति विविधिः। प्रतिविना।" तथा च नंदा। गौवः नायाब्य चविदायाः। शत्योऽस्रय एव बुन्रिभि:।। वासुदेवः। नारायणः।। एवं अणुनौपी नरः।। तौ नारायणः। "चक्षुस्त्ररः। (२१६६) द्रिति
तहितेशु शैषिकाः २३५

श्रवण न श्रवण गूँधाये प्रारम्भिक, वायुदेवस गूँधाये जबन सहर्षी: पातिकं चापयति—यत् "भागिनं प्राकृतति।"

१४४१। गोवि विक्ष्यायाम बजुः जुक्। || ४१२।८२। ||

दृष्टे—। अग्नीप्रवाहः। परतारु खात्वें वाधते। मनु-कायत्विनभितिरस्य खोचुकायनकः। नाकुलकः। बजुः ग्रहणाचेष्टः। पाणिनो भजिरस्य पाणिनोः।

The suffix बुः is sometimes (बुः) attached to words, expressive of a particular gotra (गोवि) or of a famous kshattriya in the aforesaid sense.

सिद्—। गोविष्ठावलयं चतुरंगिधिः शर्यः बजुः। बुः प्रवा:। स्त्रात् श्रीस्वाभिष्ठावलयं एतति कितवं। अग्नीप्रवाहः। "बजायः।" (४१२१९४) इति कहालयं परतारु प्रवाहे वाधते। गोविष्ठावलयं मनु-कायत्विनभितिरस्य खोचुकायनकः। एवं श्रीमवन: भजिरस्य चोपमवः। कापटव: भजि भजिरस्य इति कापटवः। चतुरंगिधिः—चोकुः। भजिरस्य इति नाकुलकः। एवं साहित्यकः। सामकः। एवाः श्रीस्वाभिष्ठावलयं।

चतुरंगिधिः। इति नौका चतुरंगिधिः। इति बजुः—तेन ब्राह्मणः यत् प्रसिद्धेष्ट। चतुरंगिधिः। एव च: विनिः—न श्रूः ययाकाराविन्त्य चतुरंगिधिः। बुः ग्रहणावलयार्तवीर:। कच्चिदिना न स्त्रात्। यथा गोविष्ठावलयं—एतति: भजिरस्य इति भजिरस्य। इति भजिरस्य। इति भजिरस्य इति भजिरस्य। एवं श्रीस्वाभिष्ठावलयं।

१४४२। जनपदिनां जनपदवत् सम्भूतं जनपदे न समानशङ्क्यानां बजुवते। || ४१२१००। ||

दृष्टे—। जनपदवस्वामिवाचिन्यां बजुवते। जनपदवस्वामिवाचिन्यां समानशङ्क्यानां जनपदवत् सम्भूतं स्त्रात् प्रवा:। प्रकृतिः। "जनपद-तवदधेयोंः" इति प्रकरणे व ध्यायः। उत्तास्तो ज्ञानित्वः। बज्जताः
Words expressive of some rulers of lands—and denoting at the same time, the lands themselves in the plural number, take such suffixes after them—as are sanctioned with reference to lands themselves (by the rule "अनपद-वन्दनाथ") —(१२१८२१); the bases of these words also assume the same forms as are taken by the lands themselves. (i.e land denoting words).
तहतीतू शैषिकिता:

तेन भाषकः। एवं भक्तः। चतवियः। मंकिरस्रः द्रति पूर्ववतु भाषकः। एवं बाष्कः।
सुभाषः। चतवियः। जनपदः वा मंकिरस्रः द्रति सोऽऽकः। एवं पौष्पः। जनपदनिमां
द्रति किम्? पवालतः। शारदः। मंकिरस्रः पवालतः। पवालतः। पवालसःस्थिरः।
नांहि पवालसःस्थिरः। बिद्वः। देशसः बिद्वः। तत्तात् नात वुजः।—द्रतिः ।
"मः।"
( ४.११.८५ ) प्रक्षणेन ब्रह्मै। एव। जनपदीः द्रति किम्? पौरवरी राजः मंकिरस्
पौरवरयः। नांहि पौरवरः। जनपदवराहः द्रतिः पुलवः शोषवः चतवियबः। तत्तात्
वाष वुजः।—द्रतिः ।"हुःः"
( ४.११.१४ ) द्रति वै। एव।

नांहि जनपदसमानपावः जनपदिवाचविना प्रकृतिरिप जनपदःसःसिसः सार्दिति
यतु ज्ञाता तस्य किं फलम्? उपातिः। महा। चतवियः। मद्रायणः चतवियाणः निवासः।
द्रति महा। जनपदः। मद्रायणः पुराणः प्रति भ्रष्टः मारः। "ब्रह्माः महावकलिकः
सूरसाध्यः।" ( ४.११.१०० ) द्रति वृत्ते जनपदशदातुः चतवियानिधिः। दिशर-
किनःकाजः प्रतिपदज्ञातुः च्रियः बिंडः। येनैव भ्रष्टः—मारः। एव वहः
ग्राहः। चतवियः। जनपदः। लेखा। पुराणः प्रति ऐशः जाशः।
"हःते कोमशाःशाशाः जाशः।"
( ४.११.१०१ ) प्रति ग्रही जाशः। मारः। मंकिरसः द्रति ग्रन्थर्थः वन्नैव मारः—मारः
हजिः। मारः स्वासः
तत्काल वाचः द्वसः च प्रकृति: जनपदवाचवाचलतः तथा जनपदवाचवाचलतः
च। क्षातः ततः: कन्नै द्रति स्वरुपःवदातः।

१४४३ || तेन प्रोक्तम् || ४.११.१०१ ||

दी— || पाणिनिना प्रोक्तः पाणिनीयः ||

Suffixes are added to words to denote something (some treatise), spoken (written or elucidated) by the person expressed by the said words.

भिन— || तेन द्रति। द्विवाससमावः प्रोक्तमित्य एतत्विनः चस्मः वनायोः
प्रव्यमः। चस्मः। प्रोक्तमः—प्रक्र्याणः चक्रमः। भाषितः—वाक्यावलम्बः। पाणिनिना
प्रोक्तमः पाणिनीयः। पाणिनिना विक्रतः व्याकरणः। ( अधिने कहता ) सब्रेष्ठ
The suffix श in added to तितिरिण, वर्तन, खनिक and उख in the aforesaid sense.

मिति—। तितिरिण वर्तन खनिक, उख द्रति एतिम्यः। द्रति प्रध्वः। सात् तेन प्रोक्तम्। द्रति एतिम्यः। वर्तन तेन। खनिक द्रतिवर्तन सात् सात्। द्रति ऊष्णवक्ताः। तेन द्रतिवर्तन सात्। खनिक द्रतिवर्तन सात्। द्रति ऊष्णवक्ताः। तेन द्रतिवर्तन सात्। खनिक द्रतिवर्तन सात्। द्रति ऊष्णवक्ताः। तेन द्रतिवर्तन सात्। खनिक द्रतिवर्तन सात्। द्रति ऊष्णवक्ताः। तेन द्रतिवर्तन सात्। खनिक द्रतिवर्तन सात्। द्रति ऊष्णवक्ताः। तेन द्रतिवर्तन सात्। खनिक द्रतिवर्तन सात्। द्रति ऊष्णवक्ताः। तेन द्रतिवर्तन सात्। खनिक द्रतिवर्तन सात्। द्रति ऊष्णवक्ताः। तेन द्रतिवर्तन सात्। खनिक द्रतिवर्तन सात्। द्रति ऊष्णवक्ताः। तेन द्रतिवर्तन सात्। खनिक द्रतिवर्तन सात्। द्रति ऊष्णवक्ताः। तेन द्रतिवर्तन सात्। खनिक द्रतिवर्तन सात्। द्रति ऊष्णवक्ताः। तेन द्रतिवर्तन सात्। खनिक द्रतिवर्तन सात्। द्रति ऊष्णवक्ताः। तेन द्रतिवर्तन सात्। खनिक द्रतिवर्तन सात्। द्रति ऊष्णवक्ताः। तेन द्रतिवर्तन सात्। खनिक द्रतिवर्तन सात्। द्रति ऊष्णवक्ताः। तेन द्रतिवर्तन सात्। खनिक द्रतिवर्तन सात्। द्रति ऊष्णवक्ताः। तेन द्रतिवर्तन सात्। खनिक द्रतिवर्तन सात्। द्रति ऊष्णवक्ताः। तेन द्रतिवर्तन सात्। खनिक द्रतिवर्तन सात्। द्रति ऊष्णवक्ताः। तेन द्रतिवर्तन सात्। खनिक द्रतिवर्तन सात्।

In the aforesaid sense, the suffix विभ्य is attached to काष्ठप and कौशिक both standing for the name of a particular कौशिक.
कृष्णकुटिल—a कृष्ण (seer), sprung in the line of कृष्णिक in which, विभाविलित was born; कृष्णय is also another name for काश्यप the compiler of वैश्म्यविक दशमन्म् (vide—my Evolution on Gita),

भिन्न—। तेन प्रोक्तार्थम् एतत्मिकवेव विषये चार्थकारिकाम् एव काश्यप
कृष्णकुटिल धर्म सतामानु विभिन्न विभिन्न प्रययः खालः। यातः: दृतः। इति विनितः।

अनित्यः। कार्तवार्तपि दृतः। कश्चित्र चापवाहः। कश्चि एव प्रययः दृतः। तेन काश्यपेन गौत्र प्रक्षेत्र चार्थकारिक धर्मः। कश्च: (वैदार्शविवेचः) धर्म काश्यपेन।

तद्धीयते धर्म काश्यपेन।। कृष्णकुटिल धर्मः कर्त्तव्यः कृष्णकुटिलः।

तद्धीयते धर्म कृष्णकुटिलः।। चार्थकारिकाम् धर्म सतामु। इदानीनानेन काश्यपस्वविजितः
(चत्वर्ण काश्यप धर्म संज्ञानाः) प्रोक्तम् काश्यपेन्यम्।

$1448\|$ कलापिनवेश्म्यवास्थानले वासिभ्याः।$1450\|$

$1451\|$ कलापिनले वासिभ्यः—हरितकुमार प्रोक्तम् अधोयते

$1452\|$ दृतः हारिकुमारः। वैश्म्यवास्थानले वासिभ्यः। आलम्बिनः।

The self same suffix is attached in the aforesaid sense to those words that stand for the names of the pupils of Kalapi and Vaisampayana.

भिन्न—। कलापिन धर्म धर्मः।। वैश्म्यवास्थानले धर्म सहाधिक-कृष्ण-दैपायनस्य
शिखः। चड्डिविशेषः।। चले वासिनू—शिखः। कलापिन: चलौरः। अनले वासिन: खासन
—यथा त्रिकुल, तुल्य, चलौर, कोनलिनु—धर्मः। वैश्म्यवास्थानस्य च नव अनले वासिन: सेवन—यथा—साधिनि, नमस्त, चलौर, खासन, शास्त्र, शास्त्रिन: चड, कलापिनु धर्मः।

$1453\|$ अतोहस्ताने कलापी धर्म वैश्म्यवास्थानस्य शिखः।। स्वर्गः

$1454\|$ ये ये स्वर्गः: वैश्म्यवास्थानस्य नवानां शिखाणां वाचकः। ये कलापी प्रोक्तम्

$1455\|$ शिखः। तस्मात् कलापिन धर्म सतामु विभिन्न विभिन्न:।

$1456\|$ अधोयते। अनले वासिन: चहिरः।। तेन प्रोक्तम् धर्म हारिकुमारः तद्धीयते धर्म
In the sense of "तेनप्रोक्तम्", the suffix शिनि (षृ) is affixed to words provided the subject spoken (discussed or elucidated) be nothing but Brahmans and Kalpas discussed by ancient sages only.
In the sense of "तन्न्योक्मक्" the suffix भिन्न is affixed to words coming within the category of शीनकादि provided the subject discussed is relative to the vedas only.

मित्र— शीनकादिघर्षये—शीनक, वाजसने, शाक्रज, शापेच, शाशिव, खाष्ठायन, चन्द्र, खंद्र, ज्ञान, रण्ड, रण्ड, रण्ड, देवदृश, कमाऊँ, कमाय, अष्ट्पिं (अष्ट्पि), पुष्पाक (पुष्पाक); तल, दफ्न, तपलकार, र्वद्वसमु.

शीनकादिघर्षये—शीनक भ्रमे वसिददि: भिन्नि: प्रयोगे भवति तन्न्योक्मकम्। तत्त्वात् भिन्नि: विद्यन्ति नन्योक्मकम्। तत्त्वात् भिन्नि: देवस्तने; शीनकोंया स्थिता। चतुर्धाराः (चतुःर्धाराः) भिन्न देवस्तने। कष्ठाभासम् प्रक्षम भद्रोिले भिन्न कादात्सिहिनः।
A suffix, attached to the word कठ as well as to चरक, elides if the self same suffix is sanctioned in the sense of “लेन प्रोक्तम्”.

अततथा वैश्वायनश्च अनेवासी कठः। अतसबातु भिनि: सातः तेन प्रोक्तम् प्रति एतत्विक् विषयः। एषं चरकश्चादिपि पूर्वात्ति एव विषये अष्टः सा यातः। कठात् इडहश्च शिरिनग्राय्यः तथा चरकात् इडहश्च अष्टः प्रयवसा लुक्कः सातः। कठेन प्रोक्तम् अधीपति श्रेष्ठः कठः। इडहश्च एव। अष्टादशिः हृ प्रयवसा लुक्कः तेन अष्टादशिः विभिन्नश्च अष्टः प्रयवसा श्रीरिवः—वाचः कठः।—श्रेष्ठ वैश्वायवा—भाषावक्ष्यात्मकः। चरकेष प्रोक्तम् अधीपते शरी प्रति चरकः।

१४५०। कलापिनोदणं। १५१६।१०५५।

दी। कलापिना प्रोक्तम् अधीपति कालापः। “नान्तस्य ठिलोपे सत्यम्बरासिरूपो सारः—कलापि कौष्ठिकी तैतिलि जाजलि लादक्ति शिरिलि श्रीकिंद्र सुकर सदृ सुपर्वेणामुपसंख्यानम्” (वा)—इतुपसंख्यानान्तरिलोपः।

The suffix अष्ट is attached to कलापिन—to a pupil of वैश्वायन; thus this suffix stands as a bar to भिनि। The वि of the words elides by the varttiki herein quoted above.

सत्यम्बरासिरूपो सत्यम्बरासिरूपो सरः। तथातु ततः भिनि—प्रयवसा प्रसातः अनेवाश्च शिरिलि श्रीकिंद्र सुकर सदृ सुपर्वेणामुपसंख्यानम्। (१४१६४१६) श्रेष्ठ प्रकाशितमावि एव प्रासि ठिलोपे न सा यातः। “सत्यम्बरासिरूपो”वि वाचिकैं कौष्ठिकी ठिलोपः पुनः विद्धियते।
The suffix ठिनुक is attached to the word छगली.

The suffix ठिनुक (and not ठिनुक) is attached to the words पाराशर्य and शिलालिनि in the aforesaid sense provided that the subject matter under study or discussion is nothing but भिलुस्त्रम with reference to the former and नटस्वरम with respect to the latter; भिलुस्त्र = aphorisms dealing with the duties of a भिल (one under the fourth stage of aryan life); and नटस्त्र is aphorisms dealing with the duties of an actor.
The suffix दिन (standing as a bar to भन) is attached to the words कर्मद न्द and वृषभान in the aforesaid senses.

मित—। भिकुर सिद्ध प्रीवासियंधि कर्मद धार्यात्, तथा नल्लुत्र प्रीवासियंधि समत कर्मदानां दिन प्रक्ष्य: स्वात प्रशोडङ्गाद: । कवि जिनिप्रवी: न जात दिनो चेतु उच्चने—हारिकारुङ्गिल्वकायाः। कर्मदेन प्रीक्षां भिङ्कुलसुम्भ चर्चीपियं दिन कर्मदिनो भिन्न:। क्रमावेन प्रीक्षां नल्लुत्र अध्येते दिन क्रमावेनो न।।

मित—। भिकुर सिद्ध प्रीवासियंधि कर्मद धार्यात्, तथा नल्लुत्र प्रीवासियंधि समत कर्मदानां दिन प्रक्ष्य: स्वात प्रशोडङ्गाद: । कवि जिनिप्रवी: न जात दिनो चेतु उच्चने—हारिकारुङ्गिल्वकायाः। कर्मदेन प्रीक्षां भिङ्कुलसुम्भ चर्चीपियं दिन कर्मदिनो भिन्न:। क्रमावेन प्रीक्षां नल्लुत्र अध्येते दिन क्रमावेनो न।।

Suffixes are attached to words to imply एकालिक, i.e. common direction.

मित—। तेन दिन रत्नीयामत्सिन्नः एकालिकः दिन एतमानः बिषयं यथायथम प्रवल्याः ।।

बिन्न—। तेन दिन कर्मद सृज्ञानमर्यादान एकालिकः दिन एतमानः बिषयं यथायथम प्रवल्याः ।।

बिन्न—। तेन दिन कर्मद सृज्ञानमर्यादान एकालिकः दिन एतमानः बिषयं यथायथम प्रवल्याः ।।

बिन्न—। तेन दिन कर्मद सृज्ञानमर्यादान एकालिकः दिन एतमानः बिषयं यथायथम प्रवल्याः ।।

बिन्न—। तेन दिन कर्मद सृज्ञानमर्यादान एकालिकः दिन एतमानः बिषयं यथायथम प्रवल्याः ।।
The suffix वि may also be added to words in the selfsame sense.

The suffix वि (a bar to वि.) as well as वि is added to the word वि in the selfsame sense.
To imply उपजात, i.e., originated, suffixes are affixed to words expressive of some particular person with whom the subject (under discussion) first originated.

भिन्न—। तेन द्रविष्टि अनुशस्तः। तेन द्रवि व्यवज्ञानमध्यैति “उपजात”
उपजातम् द्रवि व्यापकसम्बन्धे व्यापकीयः प्रत्ययः सातु। “विशिष्टीशिनि ब्राह्मम
उपजातम् स्वाभाविकसंबंधम्” द्रवि काशिकाः। पाणिनिणां उपजातम् “पाणिनीयम्
व्याकरणानि”। उपजातं प्रश्नं तत्तमsecured द्रविष्टि माध्यम्या।। एवं कालापकां अवकाशम्।
सौर्: संक्षेपः। उच्च’ च “पाणिनीय काशिकाऽस्म्यवेशस्याधिकारम्।”

१४५८। कृत्यार्थं १४०३११६॥

द्री—। वर्षिणीकृतो वारुचिणी गन्धः।

Suffixes are added to words expressive of some particular person to denote the work composed by him.

भिन्न—। तेन द्रवि अनुशस्तः। तेन द्रवि व्यापकसम्बन्धैति “कृतो गन्धः”
व्यापकीयः प्रवयः सुः। वर्षिणी काशिकाः। यदा वर्षिणिर्गतिः चिविकम-राजसः सामाजिकाः। तेन द्रविष्टि: गन्धः वारुचिणी गन्धः। “वारुचिणी:
श्रोका;” द्रवि माध्यम्या।। नृष्णी द्रवि जिम? वाचेश्वरः कार्ता: प्रासादः।। ज्ञात न
प्रवयः।

नणु तत्तम् उपजातम् चान्थिः। कौमेदं द्रविष्टि चेतुतायाः। तत्तमच्छतारपदानम्
(invented); विवाहासेवं ब्राह्मम् उपजातम् (discovered)। शिशाकावुपै
व्याकरणानि वैद्यानिलिङ्गः। तद्दादी विश्वासः। प्रथमां लुक्तप्रशां। तत् पाणिनिणा
ब्राह्मम् द्रवि तेन उपजातमानि कथ्यते।। चुनेन सह “तेन प्रागः” द्रवि सुवर्जा
प्रस्थेरुसा तत्वेतै प्रदर्शितः।।

१४५८। संबोधायस् १४०३११७॥

द्री—। तेन द्रविष्टि। प्रणयायामिदम्। मचिकाम्बः कृतं
मालिकं मथुः।
To denote some particular name (i.e., a special proper term), of something produced, suffixes are added to words that stand for the producer.

"श" — ते दृति अगुरुकम्। "शयन्याधिमिद" — युन्यात् शत्रुशिन् शरीरं
दीनस्त्र भवुः। ते दृति वशोसमायस्तु वर्तमान्य दृति एतादिन्यूः शत्रुगायम्
प्रथ्यः श्रावत्, यद्व दृति तथास्त्र श्रावादयस्तु कलाकारिणिः सः। शविनःकारीः ते
महादृति मार्गानम्। एवं कालसः क्रृपाणः। प्रीतिकारीः महादृति सामासः
कान्तः कर्मविनिग्रहमृ दृति एति तथेहः सः। शः।

१४६०। कुललादिभ्यो बुज्। || ४१२११२। ||

"दृ" — ते दृति संहायाम्। कुललेन दृत्तः कीलालकम्।
वाहूङ्गकामः।

The suffix बुजः is attached to words falling within the category of कुललादि in the sense of "ते क्रमः" provided the word newly formed stands for a proper-name (सः।)

"दृ" — कुललादि देशस्त्र—कुलाल, वरह, चबाल, निपाट, कामार, सेना,
सौरिक, देविय (दृति भावाभिषः।) देविय (दृति काणिका), देवराज, परिष्ठत्,
चू, रु, बु, दु, म, मु, भ्रमम्, कुम्भकार, नापाक।

अधिनिः सूः "दृ" दृवसमाहिषः क्रमः, तथा "संहायाम्" दृवसमाहिषः च प्रति
हसिनस्त्र। तत्वतायमः।—कुलाल दृति एवमादिभ्यो: प्राचिन्यतिकादिभ्यः दृवसमाहिषः
धर्मात्मः ते क्रमः दृति एतादिन्यूः विषयः, संहायाम् गम्यमानायामसः। कुलाल: कुम्भकारः।
ते क्रमः कीलालकम्। कीलाकारः पादसम्: एवं वरहः दृत्तः क्रमः दृति वाहूङ्गकामः।
देवियेष्ठः क्रमः दृति एदिस्रायः जानम्।

१४६१। चुद्रास्मार चटर—पादपाल्यः || ४१२११२८। ||

"दृ" — ते कृति संहायाम्। चुद्राभिः कृत्तः चौब्रमः।
भाराद्वम्। वाटमः। पादसम्।
The suffix च (a bar to च) is attached to the words चुरा, समर and पादर in the aforesaid sense.

मित—। चुरा समुःचिका। चुर्ण—पारम्भिक: (चुर्ण दिति मृहीः।।)
पादर: चुरा। अविन: चुरा पूर्णवत् “तेन” “क्रामम्” “स्वायाम्” दिति संवेदन्तु च नन्दनवत्। अविन:—चुरा, समर, चुर्ण, पादर दिति चतुःर्माभः। चुरा—लिप्ठ: अवातः
“तेन क्रामम्” दिति बलिनिका विष्णव: स्वायाम् सम्भानामाम् अणीपवादः। चुराभिः
क्रामं चौत्रः मृह। एवं समर: क्रामम् स्वायाम्। चुर्णः क्रामम् चार्टम्। पादरः:
क्रामं पादपम्।

१४६२। तस्काडम् ||४४३०२०।।

दी—। उपगोरिदम् चौपगवम्।

Suffixes are attached to words in the sense of “तस्क ब्रतम्” i.e. this belongs or pertains to him.

मित—। “तस्क” दिति व्याहिनमास्तु “ब्रतम्” दिति बलिनिनु विष्णवी यथायथ्यम्
प्रवत्या: सुः। उपगम: दिति कवितम्। तस्क ब्रतम् दिति चन्ते चौपगवम्। एवं कपट:
ब्रति कवितम्। तस्क ब्रतम् दिति कापटम्। राजस्म: ब्रतम् दिति राजतिम्। चावार:
पारस्म: ब्रतम् दिति अवारपारिः। शास्कसः ब्रतम् दिति शास्तितः कायम्। “तस्क”
ब्रतम् अविनाश: “तस्क ब्रति” (४४२०२०) दिति यावत् वचम्।

१४६३। वहृसुरिणिद् च || (वार्तिक:)।

दी—। संबोद्: सम्म संवेदितम्।

The root गह (or rather गम् + गह.), with the suffix चच after it, turns into a दिति घातु (disregarding its चचित characteristic) in order to have the suffix चच, affixed to it in the sense of “तस्क ब्रतम्”.

मित—। चच “संबोद् जग्नादिनिद् च” दिति संवेदितकारः। चचितमः—
“चचा” बद्धातिः (सम्पूर्ण कसा बहुधाती: दिति संवाहितस्यूः), “चचा” चचितम्—
तद्वितिया शैक्षिका:

न्यायं "मणिः" अष्टोऽन्नः सातं तत्त्वं इति एतादिनः विषयः। "हृद्"—
कृते च ज्ञाते धाराः। "हृद्" इति लम्बसः। चमित् खलु वह्याताः। तेन
चापूर्वः कातुः साधारणः। वचः प्रथम कृते स'तिजः (स'तिजः)। इति रूपः खाताः। परं
यदा ईश्वायाः तृतीये प्रबन्धानात् सम्पूर्वः कवऽ धाताः। "तत्त्वं इति" विषयः साधारणः। तथा धातुं
हृदीपः अष्टोऽन्नः साधारणः। साधारणः धातुं इति साधारणः। तत्त्वं स'तिजः। स'तिजः धातुं
हृदीपः इति साधारणः। साधारणः धातुं। इति रूपः परां
साधारणः। इति प्रकृति:। इति प्रवचन:। साधारणः। इति रूपः परि
साधारणः।

१४६४।  अभिधा: शरणं रणं भवं च ॥ (वासिक)।

दो—। अभिधा इति अभिधा:। तस्य खानम् अभिधा:।

तात्स्वायातुः सोऽपि आभीमः।

The suffix रण्ण is added to the word अभिधा and before
the suffix the stem (प्रकृति i.e the word itself) is to be treated
as "भु" and not a वर्ण।

भित—। प्रति इति किष्ट प्रवचनः। तेन अभीमः। इति रूपम्। तथाम् अभीमः।
इति प्राप्तिविधिकालं "शरणं" तस्य शरणं खानम्। इति विषयः रजस्वयम्। सातं परे च
प्राप्तिविधि अभीमः। इति प्रवचनम्। सातं परे च। अभीमः। सातं परे च। इति खानम्।
अभीमः। अप्रकृतियाः। अप्रकृतियाः। सातं परे च। इति खानम्।
"तात्स्वायातुः" इति—। हृदुऽ तिलक्ति इति तत्मः। अभीमः। इति भावः।
"तात्स्वायातुः" इति—। हृदुऽ तिलक्ति इति तत्मः। अभीमः। इति भावः।
"तात्स्वायातुः" इति—। हृदुऽ तिलक्ति इति तत्मः। अभीमः। इति भावः।
"तात्स्वायातुः" इति—। हृदुऽ तिलक्ति इति तत्मः। अभीमः। इति भावः।

१४६५।  सामिधामाधानानी येन्वर्ण् ॥ (वासिक)।

दो—। सामिधिवियो मन्नः। सामिधिवियो धरकः।
The suffix चक्र is attached to the word समिध to imply the मन्न or चक्र used in the gathering or placing (चाकानी) of समिध (full faggot or firewood) itself.

मित—। समिधाम् इवधानाम् चाकानी सम्बन्ध इवधयः समिधो इवधयात् चक्रः इवधयः सत्य प्रवक्त शास्त्र बालरथः शाकादर्श इवती । "एक्रं" इवदेव तितिः। समिधाम् इवधानाम् इवधयः समिधं चक्रं इवधयः समिधं एक्रं इवधयः सांविद्यः । बालरथः चाकारः चादिरवहकिः—पालरथः चाबियाम् डीपः। सांविद्यः मन्त्रः यन्त्र वनवेण चाबियाम् चाबियाम् साबच शातु स मन्त्रः इवधयः । चाबियाम् इवधा सांविद्योः चाबियाम् साबच शातु स चक्रं इवधयः। डीपः (डीपः इवधयः) परः सांविद्योः ब्रवसा उपरामात्यवासारंत्यचारस्य इति—"हस्तानुक्रमसम्" (६.२१५) इवधयः सुभेण ।

१४७६। रथावतपः॥४११॥१२६॥

दी—। रथं चक्रम्।

The suffix चक्र is attached to the word रथ and we have the word रथम in the sense of "सत्य इदम्".

मित—। सत्य इदमितिरतसम्बन्ध चाविभष इवधानाम् यत् प्रवक्त भवेत्। रथस्य इदम् रथम्ब्रम्बुः युग वा । रथायं एव चाबियाम् इदमितिर भयुवः नानाच जनवेण इवधानाम्। रथोरवादाधिपि साबच्—यथा परारस्यान्म, इदमिराम्म। चयं अच्छं प्रवक्त भयुवः ययात्।

१४७७। पत्रपुम्बानं ||४१३॥१२२॥

दी—। पत्रस्य वाहनम्। चार्यायस्य इदम् चार्यायस्य।

The चङ्ग (stands as a bar to the said वत्) is attached to the word रथ coming after any word that implies a drawer or conveyor (चार्यायं) in the aforesaid sense.

मित—। पत्रस्य तेन इवधयः पत्रस्य वाहनम्। यदा गच्छति पत्रं व तदर्धानां।
In the aforesaid sense, the suffix अन्त्र is attached to a word expressive of some drawer or conveyer (वाहनम्), especially to imply the thing to be borne, as well as to the words अन्त्रय and परिष्ठत.

मति—। शब्दकोशी एव रिव्येभ पत्रविश्लेषणकर्ता अन्त्र साध्या, "बाह्" कहनीय-वस्तुनि एव सम्मानी, तथा अन्त्रयविश्लेषण परिष्ठत्तिश्लेषण अन्त्र साध्या। अन्त्र साध्या इर्थ वाहनम् आधृतम्। आद्धम् शक्तम्। एवं अद्वेदी वाह्। अन्त्रयी त्रिति यासै ब्रजवेदीदृष्टिकृत सिद्धांतां उपस्थिताः। तस्य इर्थम् अन्त्रय वस्त्र शक्तम्। आधृतम् वस्त्र कर्म। परिष्ठत्तम् इर्थम् त्रिति पारिष्ठत। पारिष्ठत: सम्भवः। पारिष्ठत: स्वयम्।

१४५४। चलसीराध्यक्ष। ॥ वैशाली १२५॥

दी—। हालिकम्। सैरिकम्।

The suffix ठह्र (a bar to अन्त्र) is taken by the words ठह्र and सैरीर।

मति—। ठह्र सैरीर त्रिति शब्दाम्बाम्। तस्य इर्थम् त्रिति अन्त्रयविश्लेषण ठह्रस्य। इर्थम् (वाहस्य) इर्थम् त्रिति हालिकम्। सैरिकम् (वाहस्य) इर्थम् त्रिति सैरिकम्। कायम्। इर्थाः हालिक। इर्थम् प्रयोगः। संयुक्तं नसंयुक्तं चिन्हते।

१४५५। दहसाहुकृत्त वेदसंयुक्तयोऽनान्। ॥ वैशाली १२५॥
The suffix दुन is added to a pair of words, entering into a दह-सनास in the aforesaid sense to imply enmity or marriage relation.

वै—। काकोलुकिका। क्रतुसकुशिकिका।

The suffix दुन is added to a pair of words, entering into a दह-सनास in the aforesaid sense to imply enmity or marriage relation.

बैरे—। दहात्रकत्रहसस्मासातू शद्युक्लतात्। भैरुषि विवासः। बैरे शब्दतात्। तथस दहस देहरा दहात्रकत्रहसस्मासातू शद्युक्लतात् हुन प्रययः। सागान शद्युतात्रसामू सैव निकायायाम व गन्धारायायाम। बैरे—यथा काकाय दहात्रकत्रहसस्मासातू शद्युक्लतात्। षेखे च विरोधः श्रावानिकः (३१८४) दर्षित समाहारः। तथा दहस दहस दुन काकोलुकिका। "बैरे सत्रहुक्ललेगः (बैरे दर्षित धारस स्वाहिकेष्वक स्वाहिकेष्वक) अभिं समाहारः श्रावानिकः।" दर्षित काकोलुकिका। तथां दुन दर्षित प्रब्धव-कारणासम्बन्धसमृतिमें विषम श्रावानिकः एव। भारायासम्बन्धः "प्रवर्तक्षण कालः खूंसः सदा दहस प्रययः। (३१८५) प्रत्येकः। एवः प्रगायाशः समाहारः दर्षित प्रब्धव-कारणासम्बन्धसमृतिमें विषम श्रावानिकः एव। भारायासम्बन्धः "प्रवर्तक्षण कालः खूंसः सदा दहस प्रययः। (३१८५) प्रत्येकः। एवः प्रगायाशः समाहारः दर्षित प्रब्धव-कारणासम्बन्धसमृतिमें विषम श्रावानिकः एव। भारायासम्बन्धः "प्रवर्तक्षण कालः खूंसः सदा दहस प्रययः। (३१८५) प्रत्येकः। एवः प्रगायाशः समाहारः दर्षित प्रब्धव-कारणासम्बन्धसमृतिमें विषम श्रावानिकः एव। भारायासम्बन्धः "प्रवर्तक्षण कालः खूंसः सदा दहस प्रययः। (३१८५) प्रत्येकः। एवः प्रगायाशः समाहारः दर्षित प्रब्धव-कारणासम्बन्धसमृतिमें विषम श्रावानिकः एव। भारायासम्बन्धः "प्रवर्तक्षण कालः खूंसः सदा दहस प्रययः। (३१८५) प्रत्येकः। एवः प्रगायाशः समाहारः दर्षित नवसुरसः।

दी—। बैरे दैवासुरादिभ्यः प्रतिषेधः (वा) दैवासुरसः।

बैरे ग्राममानी दैवासुरादिभ्यः दुन प्रययः न सरात्। दैवासुरादिभ्यः प्रति दैवासुरसः। एवार विशेषेष्वविशेषेष्विशेषेष्व न समाहारः। दैवासुरादिभ्यः प्रदन सदां दैवासुरसः चर्चा तथा लोण दैवासुरसः। एवें "शारीरिक राशीसाधरोत" वैरे।

नूत-नूतं कविः "दैवासुरसः अद्भुतवाद्यः पूर्णिमादश्यभः पुरा" दर्षित चौराहानिकः।
The suffix युष is attached to words expressive of नीच and चरण in the aforesaid sense; but as regards चरण, the word, newly formed, must needs be a name for धर्म or आमुनायः.

नित्ति—। गीतम् इति अर्थाण यवनम्। चरणाचार्यम् स। न खचु तथयो: सह्यादी। तेन चर्यम्—तत्सा इद्धम् इति एकादिक्षम् विषये गीतावचिन्म्: प्रातिपदिक: केशसत्या चरणाचार्यम्: प्रातिपदिकेय: बुध्यः प्राय: साग्य:। परं चरणाचार्यानां तु अचव विशेष: यत् धर्मः आमुनायः च चयनसाने प्रयत्य:। धर्मः—। धर्मः यमावः सुतिसायानः सहितादिप्तिः।। आमुनायः—वेषद्। अतीपपि: अर्थ प्रबन्ध:।। क्ष्रियासने परस्पराव वाचाने। गीतात्—उपसा: इति कथित: गीताप्रवचः कः।। कथि:। तत्सा इद्ध:—शेषगम्यः।। एवम् स्तुचुकामिनि:—स्तुचुकामिनिकम्।। विशिष्ट:।। वार्षिकः।। चरणात्—कठानम् इद्धम् इति काठकम्।। कठानाप्रवचः कः।। काठकः वेषणान्तिकस्मिष्टेष्ठ्यो:।। एवम् कालाक्षमल्।। प्रेषिलाभकम्।। सीदकम्।।

१४७२। संवाचसधृष्टवचनावनिज्ञामस्।। १४७३।

दो—। नीध्रिहंस्मपि कर्तमियम्। (वा)। अच्छ। वैद: संघो:—ह्रीवी: वै वै। वैद: लच्छानम्।। यज्ञ:—गाण्ड:।। गागम्यः।। द्रजः—दाचिः।। दाचम्।। परस्त्वेऽिः साधान:।। साधान:।। लच्छनम्।।
In the sense of "तस्य दातृ" the suffix छन्ति is added to words formed with any of the suffixes वेश, यज्ञ, or इन्द्र to imply सं (assembly), चक्र (sign) or चरित्र (characteristic) or चौर (renown).

मिति—। संचः संहितः। चण्ड: चिन्हः। लचशमः—संयथवः। चौरः—

स्थानितः चण्डे वा।

ननु अइल्वचस्य: कोविशेष व्रति चेतु उच्चते। "परस्याः सम्बोधृकः"—

परश्रूप: सह प्रश्नार्थिः सामान्यवत् नान्ति। यथा कवितः, मन्त्रविकारी कवितः विशिष्ट,

गवि भद्रः (चिन्हः)। सं च भट्टी गवि तिहिसितः, यथा गानकालः तत्त्वम् गी: सः

सातः, साइमः खलु गी: "सृ" न स्वर्गति; संत: उद्यानः—परस्याः सम्बोधृकः।

समापूर्ण लचशमः। चण्डे सह लचशमः [लचशमः] सामान्यः सम्बोधितः।

समानतः लचशमः। चण्डे सह लचशमः [लचशमः] सामान्यः सम्बोधितः।

वर्तमान लचशमः खलु "लचशमयासै सिचसूत्र सम्य यथा विधा विद्वानः" दृष्टि

कामिकः।

सचायां स्त:—संचः, चण्डः, लचशमः चौरः दृष्टि प्रथमः एकतरसिनः, एव महामानि अलो

प्रयायचारः यज्ञ प्रयायचारः च प्रतिपदिकां कष्ट प्रस्थः: सातः तस्य दातृ दृष्टि

प्रातिधिकः। यथा प्रथमः प्रथमः प्रतार्थः:। प्रथमः प्रयायचारः—विद्वानः

अच्छों संतः, चण्डः चौरः वा धीरः संचः, चण्डः; चौरः:। एव विद्वानः दृढः लचशमः

वेदः लचशमः। यथा प्रयायचारः, यथा—गान्धारः संतः संचः चण्डः; चौरः वा गान्धारः

गान्धारः लचशमः गान्धारः। एव प्रयायचारः—दार्शनिकः संस्कृतः संचः चण्डः; चौरः वा

दाच्चः। दार्शनिकः लचशमः—दार्शनः। अष्ट दृष्टिकार्यात्मात्मा एव दृष्टि दीर्घः[6.11.15] दृष्टि दीर्घः। वैद्यी विधा तु विद्वानः लचशमः.

भौर्व अमहः दृष्टि प्रथमः प्रस्थात्मा खाल्लाक्षितः, अधिकृतः दृष्टि प्रथमः प्रस्थात्मा खाल्लाक्षितः। दृष्टि च यथाय खाल्लाक्षितः, अधिकृतः दृष्टि प्रथमः प्रस्थात्मा खाल्लाक्षितः। दृष्टि च यथाय खाल्लाक्षितः, अधिकृतः दृष्टि प्रथमः प्रस्थात्मा खाल्लाक्षितः।

6.11.12] दृष्टि सूत्रम् दृष्टि सूत्रम् दृष्टि सूत्रम् दृष्टि सूत्रम्।

1472। श्राकालः। 6.11.12॥
In the self same sense, अश्व is optionally added to the word शाकल; and as शाकल is a name for अश्व, बुद्ध is also allowable by “शीलचरणशास्त्री” [419.126].

The suffix वा is affixed to the words कन्दोग, चीकिक्रम, याचिकाम्... provided the thing implied is either धम् [scripture or characteristic] or आचार [the vedas or such treatise].

The suffix वा is affixed to the words कन्दोग, चीकिक्रम, याचिकाम्... provided the thing implied is either धम् [scripture or characteristic] or आचार [the vedas or such treatise].

The suffix वा is affixed to the words कन्दोग, चीकिक्रम, याचिकाम्... provided the thing implied is either धम् [scripture or characteristic] or आचार [the vedas or such treatise].
When द्रष्ट्राण्वात्ता: or शिष्या: (disciples) are implied, the suffix हि is not added (to words expressive of गीत or चरण)।
हक्कानाय: = people leaning against stick while going.

मिनीः। द्रष्ट्राण्वात्ता: माश्वा द्रिति द्रष्ट्राण्वात्ता:। द्रष्ट्राण्वात्ता: कौश्यः राज- 
द्रष्ट्राण्वात्ता: विषयः। विशिष्या माश्वा द्रिति द्रष्ट्राण्वात्ता:। कौश्यः द्रिति द्रष्ट्राण्वात्ता:।
शिष्या:। द्रिति द्रष्ट्राण्वात्ता:। द्रिति शिष्या:। द्रिति द्रष्ट्राण्वात्ता:। द्रिति द्रष्ट्राण्वात्ता:।
शिष्या:। द्रिति द्रष्ट्राण्वात्ता:। द्रिति द्रष्ट्राण्वात्ता:। द्रिति द्रष्ट्राण्वात्ता:। द्रिति द्रष्ट्राण्वात्ता:।
शिष्या:। द्रिति द्रष्ट्राण्वात्ता:। द्रिति द्रष्ट्राण्वात्ता:। द्रिति द्रष्ट्राण्वात्ता:। द्रिति द्रष्ट्राण्वात्ता:।
शिष्या:। द्रिति द्रष्ट्राण्वात्ता:। द्रिति द्रष्ट्राण्वात्ता:। द्रिति द्रष्ट्राण्वात्ता:। द्रिति द्रष्ट्राण्वात्ता:।
शिष्या:। द्रिति द्रष्ट्राण्वात्ता:। द्रिति द्रष्ट्राण्वात्ता:। द्रिति द्रष्ट्राण्वात्ता:। द्रिति द्रष्ट्राण्वात्ता:।
In the sense तस्म इक्षु, the suffix क is attached to इक्षुक and others (falling within the category of इक्षुक)।

सिद्ध——। इक्षुक: इति प्राचीनम्: प्राचीनप्रतिबिधा: तस्म इक्षु: इति प्राचीनम्
विषयेन क-प्रस्तुत: स्त्रोत्। वृहदप्रावध:। इक्षुकाद्वय: शब्द: गौरवचन्तन निपटा:।
अत्यंत „गौरवचन्तन ज्“ ( 481.196 ) इतिप्राचीन बुधु: प्राचीन क-प्रस्तुतायन वाच्ये।
इक्षुकाद्वयानुम: इति इक्षुकाद्वयानु:। तस्म इक्षुकाद्वयानु: अनुसिद्धी इति इक्षुकाद्वयानु:।
इक्षुकाद्वयानु: इति इक्षुकाद्वयानु:। जैवविनयानु: अनुसिद्धी इति इक्षुकाद्वयानु:।
इक्षुकाद्वयानु:——। इक्षुका, जैवविनय, क्रायिम्य, चौहास्त, गौरवचन्तन, चौद्वास्त, चौद्वास्त——।

1475। कौपिन्यस्यहास्तिपदपदार्थार वाच: (वाचिक)।

दी—। कौपिन्यस्य अपलब्ध—इश्वरिविपत्तातः।
तदन्तः पुनरथः। कौपिन्यम्।। गौरववज्ञोपवादः। हस्तिपदस्य अपलब्ध हास्तिपदस्याय हास्तिपदः।

The suffix जश् (a bar to जश्) is attached to the two words कौपिन्यम् and हास्तिपदः।

सिद्ध——। तस्म इक्षु: इति विषयेन कौपिन्यस्य तथा हस्तिपदस्य इतिप्रति इवाभामस् अष्ट्र
प्रस्तुत: स्त्रोत्। प्राचीनप्रतिबिधायर्गोविभावाचिता् "गौरवचन्तन ज्“ ( 481.196 ) इतिप्राचीन बुधुः
प्रस्तुतायन जैवविनयानु:। कौपिन्यस्य अपलब्ध पुमान: इति कौपिन्यस्य। अष्ट्र
प्रस्तुतायन निपटा:। तस्म इक्षु: इति पुनरपि कौपिन्यस्य। हस्तिपदस्य अपलब्ध पुमान: इति कौपिन्यस्य।
हस्तिपदेः।। तस्म इति पुनरपि अष्ट्र। कौपिन्यस्य। हस्तिपदः।। पुनरपि अष्ट्र।

1478। आयतविनिकार्य कालोपचा (481.193)।
The suffix श्रृ is attached to the word आयर्बशिक, in the sense of तत्सा इपस् and the suffix being attached to it, causes the elision of "इक" the last part of the word.

suffixes are attached to words in the sense of तत्सा विकार, i.e. to imply things, produced out or made of the substances denoted by the said words. The base श्रम्स्नु elides its दि portion when श्रृ (विकाराथः) follows.
तहतिमु विकाराधंकः  

मर्मम् उपल् प्रसरः द्रति यावः । तथा विकारः द्रति अष्प्रयः । प्रवते परे। "मर्मनी विकारं उपसः मर्मान्" ( ४३१३४ चार्गं कम् ) द्रति विकारे खसे मर्मम्। रससः तिलीः । तथासः स्याः द्रति तोपः। स्याः प्रासादः । प्रसरसतः। प्रासादः द्रत् । "वचाराभ्यासः मर्माः" से पुर्व धोरे महतः हसः। द्रति प्रवाहगतः विकारः। तिलीः पारिक एव द्रति कार्यः। तेन परे मर्मन द्रथषि सातः। विकाराद् शास्त्रविभूतः केषकम् "मर्मः" द्रति तोपः। मर्मानी विकारः-द्रति मर्मः। ।

भक्तिकाया विकारः द्रति मात्रिं । उभयः भवः।

१४८० । चवयवे च प्रावःकोविष्ठेपने । [४३१३४] ।

त्री—। चाहिकारी। मयुरसन चवयवे विकारी वा मागुः। मीवं काण्डं भस्म वा। पैपलम्।

Suffixes are added to words expressive of a creature, a plant or a tree in the sense of तथा विकार or तथा चवयवः—that is to imply anything born out of it or any limb relative to these.

[ Later on भज with be said to be the fixed suffix with reference to creatures in these senses ].

भित—। चवयवे तथा विकारः च गम्भ प्राणिवाचिन्धा अष्शिवाचिन्धार्थाः इच्छाविविधः। मतिपदार्थीं ययाविविधः प्रबधः। चातः। तथा “प्राणिरजाताठिकृतम्” ( ४३१३४ ) द्रति सुलेष्य प्राणिवाचिन्धः अष्शः। प्रव सातः द्रति विन्यः। मयुरसन विकारः। चवयवः वा द्रति भज मागुः।। एवं कापोः। ताविष्ठः। सवैस्य भवः। जीवविविधः।—मुखाया। चवयवः। ( काण्डम् ) द्रति मीवं भस्मकाण्डः। भव भजः। मुखाया: विकारः। ( महां ) द्रति मीवः भस्मः। हतिथः।—चित्तवस चवयवः। विकारी वा पैपलम्। एवम् कार्तौरः साखम्। कार्तौरः भवः।

१४८१ । विवाहसिद्धोऽयः। [४३१३५] ।
The suffix छ is attached to the word विज्ञ and others of the विज्ञान class in the sense of तत्त्व विकार or तत्त्व अवधाय.

In the sense of विकार or अवधाय, the suffix छ (a bar to छ) is added to words endowed with a penultimate क.

In the sense of तत्त्व विकार, the suffix छ is added to...
the words वृ and ज्ञ; and before these and the suffix युक्त is inserted.

मित—। “तस्य विकारः” श्रति एतस्यन्त् विधेय वृपु ज्ञतु श्रति एतस्यांस्य अण्व: प्रवव्यः खातः; ततनिन्द्रियोऽस्य एतस्य: पुक्त: श्रति भाषम: खातः। दक्षकः देवाराजः। श्रवणां सुदृढः "अतीतान्तः तितिः" (१११२१) श्रति प्रातिपदिकसः अन्ते एव यथार्थस्य श्रवणां। तद्यथा विकारः श्रति नापुतः। अन्तूले विकारः श्रति जातवः न्यायः। प्रयः प्रवव्यः “श्रीरज्” (४१३१२५) श्रति विधेयसः च चात्रवस्य अपवादः।

१४५२। चौरजः ॥ ४१३१२८। ॥

दी—। देवदारामः। भाद्वारामः।

The suffix च्छ व is added to words, ending in च or छ in the sense of तस्य विकारः: तस्य श्रवणः; it is a bar to च्छः।

मित—। ये प्रातिपदिकः: देवश्रवणांसभा: विकारावृण्य प्रवव्यः च च्छः प्रवव्यः सातः। भगद्वादः। देवदारामः चहः। तस्य श्रवणः श्रवणः विकारी वा श्रवणां देवदारामः। भगद्वादः चहः। अन्तूले श्रवणः विकारी वा श्रवणां भाद्वारमः। "अनुदातच्छिवः" (४१३१४०) श्रति मूलेय अनुदातच्छिवः श्रवणः। ये अनुदातां द्वय देवश्रवणांसभा: क्लः तैतीव च्छ श्रातः। ये तैतीव देवश्रवणः। अपि च नं च। अनुदातां द्वय श्रवणांसभा: एव च। विधानार्थः प्रवव्यः अपि च अर्थः श्रवणां श्रवणः।

१४५५। अनुदातच्छिवः ॥४१३१४०। ॥

दी—। दाधित्यमः। क्षापित्यमः।

In the sense of विकार or श्रवणः, the suffix च्छः is added to a word that is अनुदातां श्रवणः i.e. the first syllable of which is अनुदातः।

मित—। ये प्रातिपदिकः अनुदातां श्रवणः: तत्स्य विकारावृण्य च
The suffix च्छ is optionally added to words—that fall within the category of पलाशादि in the sense of विकार or अववच.

भिन—। पलाशादिभो वा भविष्यः: सारं विकारे वचवचे वा गम्ये।
पद्ये भ्रान्यः। पलाशादि शब्दसा विकारोऽवचो वा भवि पलाशाम्। एवं कारीरसा
वचवचे विकारे वा भवि कारीरम्। बल्षि बल्षि च संमुच्छये रूपम्।। ताहि कद्व
प्रवचवचसा एव विधानम्। "सुरे चेते;" भवि भाषाहसि।। पलाशादि शङ्खाः—
पलाश, शामल, शिंशपा, सानन्द, कारीर, तिरीण, वधार, विकारः, पलाश, भवि।

ननु सुने विकारवचसा कारम्? उच्चते—पलाश, शामल, शिंशपा सानन्द
भवि चलारः: संवासादि:। अव एवं अव शब्दसा नियमानृते भणेन विभाषा, तथा
अयोध्याम् अंशृशं शब्दसा भ्रानि विभाषाकाजनम्।

शम्मा:सुन्जः। ॥ ॥

श्री—। शामलं भस्म। बिलान्दीन्द्र। श्रामली

खुकः।

The suffix सुन्जः is added to the word शम्मा in sense of विकार or अववच।

भिन—। विकारे अपचवे च गम्ये शम्मा:स्त्रवाद् व श्रवः प्रवचः सारत्।। अवोद
प्रवादः। शम्मा तशविशिष्ठः। तसा विकारे भवि शम्मालयः। शामलं भस्म। एव
तसा अववच भवि शम्मालयः। भविजयः नू शामली—"पितुरीरादिक्रमः" ( ॥ ॥)।
भवि सुवः; प्रवचसा चकार्यः। शामली खुकः। खुकः यथपाव
विशिष्ठः।
तद्नित्य प्रकरणः ॥ ॥

१४५४ । मधुद्रान्त्रोत्तमायामस्मभविनायकान्तनयोः ॥ ॥ जोन् ॥

ढी—। प्रकरणिं मात्रान्त्रक्षब्धवा स्वाधिकारावयवस्योः नतु भाक्रान-
क्रान्तनयोः। भस्ममम्। जाल्पिन्यार्द्धिः किंम् ?
मौलः घूपः। कार्पसम्म आच्छादनम्।

The suffix भट्ट may be optionally affixed to any word in the sense of विकार or शब्दम, especially in classical sanskrit (See Kasika as well as Bhasavritti) except in the sense of भास्म (eatables) or आच्छादन (clothing).

भित—। भस्मम्म तथा आच्छादनाय अन्यभिद्व खलु विकारोऽवयवं च गम्ये
प्रातिपदिकादिकायः: सच्छत्र्यत्वाः बसस्याः। भास्मम्म दश्त ववास्याः। भस्मम्म
विकार: भवायतो वा भास्मयां गढ्यताः। पच्चि जाल्पिन्यास्याः जाल्पि वा।
वर्ष्णम्म विकारे पारिकादएव तिलोपसा विधानातः। एवं दूर्यास्य—दीर्घां
सूयाः—सूयाः सूयाः अिवर्याः। भवे दश्त किंस् ? सुखे दश्त भविनायकाः।
तत्रा विकार दश्त मौलः घूपः। अव "विलासित्योऽर्" ( जोनि १४५४ ) दश्त अथ एव।
अच्छादनः दश्त किंस् ? कार्पसे इवसा विकार दश्त कार्पसम्म आच्छादनम्।
पापार्य विलासित्योऽर्। भास्मम्म दश्त किंस् ? चैत्यं खादिरो च घूपः।
सूयाः वैदिकसाहित्यविवेचनात् नाभ भट्टा अपितु अथ एव।

१४५५ । निष्ठाभविनायामस्यः ॥ ॥ जोनि १४५५ ॥

ढी—। भस्मम्म। शरमम्म।

इहर वर्ष्णम् और वर्ष्णम् और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो और वर्ष्णम् पदो ।


The suffix मट्ट is added to the word “मी” in the sense of “cowdung.”
In the senses of तथा विकार:, नवठ is the only suffix that is added to the word पिठ.

In the sense of विकार, the suffix कन् is added to the word पिठ provided the word newly formed stands as a particular class-name (संज्ञा).
মিতঃ। তস্য বিকার প্রতি এতঃসম্বন্ধে বিষয়ে পিণ্ড প্রতি প্রাতিপদিশী কান্ন- প্রদ্যম্যাং সাঁচ্চায় বিজ্ঞানাঞায়াং। সহঃপ্রবহস্যাং চপবাহঃ। পিণ্ডস্য কাতিঃ- মিষ্টেশ্বরে বিকার প্রতি কান্ন পিণ্ডস্য অগুপঃ প্রতি।

২৪৫৩। শুক্রোপাধি। ১৪৩১৫৪।

ধি—। সযত্স্ত্বাত। বিলাব্যায়ণোপবাদ। শ্রোহিষ্যায়। পুরোধাশ। স্থৈ হামদ্যাত।

The suffix সহঃ is added to the word শুক্রোপাধি to imply পুরোধাশ produced out of it.

মিতঃ। শুক্রোপাধি কার। পুরোধাশায়। যদা বস্মানান। সাংত। তদা শ্রোহিষ্যায় সহঃপ্রবহস্য প্রস্তাপ এব সাংত। প্রস্তাপস্য “বিলাব্যায়ণোপবাদ।” (১৪৩১৫৪) প্রতি বিলাব্যায়ণোপবাদ। শ্রোহিষ্যায় কার। পুরোধাশায়া প্রস্তাপ রজীতু ক্ষর্ত নত্ত স্থৈ ব্রহ্ম।

২৪৫৪। ক্ষম্ব্যায় তিলম্যায় ব্যাপ্যায় ১৪৩১৫৫।

ধি—। তিলম্যায়। যবম্যায়। সংব্যায় তু—তৈলম্যায়।

যাবক।

The suffix সহঃ is taken by the two words তিল and যব after them in the sense of তস্য বিকার, or তস্য বিকার provided the words thus formed never stand as a particular class name ( সংস্ক্রিয়া )।

মিতঃ। বিকারায়। অধ্যয়নে। চ গণ্যি তিল যব প্রতি প্রাতিপদিশী ব্যাপ্ত— প্রস্তাপ সাংত। সংব্যায়। ধিঃ। যদা কৃতদ্ব্যায়ামাং এতাংসাং সংশ্চ গণন্তি তদাত্ম সহঃপ্রবহস্যা ন সাংত। প্রতি ভাব। তিলসা বিকারীউবাদী বা তিলম্যায়। তিলম্যায় ভাব। এব যবসা অধ্যয়নে বিকারী। বা যবসা। যবসা পিণ্ডস। ক্ষম্ব্যায় প্রতি কিভাব। তিলসা বেধ। প্রতি তৈলম্যায় “বস্তুদৈবম” (১৪৩১৫৬) প্রতি প্রস্তাপ তৈলম্যায়। তৈলম্যায়। হি বেহত্রবিডিঘারা সুভা। যবসা বিকার প্রতি অগুপঃ যাব।
In the sense of विकार as well as वचन, the suffix चष is affixed to the word ताल and others falling within the category of तालादि।

मित—। ताल प्रतियात्मादिभ: प्रातिपदिकंमदिभ: प्रत्यय: मात् विकारे चचयशि च रग्मे। चच प्रचयसंग सयत् प्रचयसच च चचयदः। तालादित्व च नुल्युक्त एव गम्ये प्रत्यय: इत्य। तालादि विकारे धरि तालच धनु। तथाहि श्रीमङ्गामके—
"जानानिति गाथिश्रेष्ठ तालभाषम" धरि अनुवुद्धिसा सुवीणवचञ्चम। धनुविध धरि किम्। तालादि विकारे धरि तालभाषम भवः। इद्द्रामुद्गसा अचवन: धरि इंद्रायुधम चक्रम। तालादिश्—ताल (धनुश्वेव), धारि श्र, इन्द्रायुध, इन्द्रालिग, इन्द्रायुध, चाप, खानाक, पीयुषश, चाप, खण्डवश धरि कवित।

In the sense of विकार, the suffix चष is attached to words, expressive of gold, provided the विकार implies nothing but some particular amount of measure.
तत्ततेषु विकारायका:

अज्ञ ये प्राणिबचिन्द: तथा रजतादिवर्ह अनुदानादय: तेषाः पूविः शैव अञ्ज:। वे खळु अनुदानादयः न भवति, अपि प्राणिबचिन्द: वत रजतादिरु अलसुः साहीभो नैन अञ्जु प्रति वोधाम्।

ननु तहुः रजत कष्टकारिः जलाहरिनाम् अनुदानादीरिनाम् नूवः शैव अञ्ज प्रतिप्रस्तुतः नित्ये कथा रजतादिरु तित्ता परिमलन: क्षत्मिति जोतु उचाति। तेम्मो सम्भ, सामुदाति धापनार्नमेव। प्राणिबचिन्द: उदाहरण्यात्राणां — कायोत्स, मासुम, श्रीसम्, तैनिरस्। रजतादीनां च — सेमस्, लोहस्, श्रीसुमस्।

ननु ये अनुदानादयः रजतादिरु अलसुः ता: ( यथा रजत कष्टकारिः प्रभवतः ।), तेभं सम्भ माम्मल् ज:। अपि ये खळु शैव अनुदानादयः अपि रजतादिरु अलसुः जः। ( यथा जोहर्नभयः ) तेम्मासादा ये खळु प्राणिबचिन्दः तेभं बोधि “भयः वैत्योभि-शापासस्यधारितः” (कृतदश्चनौ)। इति सूतिः विकारिकम् मस्तुः साहः जस्तु न स्वातः। समान्त्यं परम्। कथम्? शूलात्—अचिन्त युवः “एतो!” इति विकारिकम् तथा समक्षाय: पूविः विष्णुसपिति भूयुः एव निविद्ध शापविद्य यत् विकारावस्य प्रक्तावस्य। ये विशेषप्रथयः: “प्राणि रजतालसिमणी” इत्यवर्माभारावादित्वेननि पिखळः। कपोतवस्यूः लोहसवस्यूः। नौषिण्टिः—कान्तिका। अवशासन:—विकारचः तथा समक्षाय: ये विशेषप्रथयः: बिहितता:। तेभम् प्रवत्यां कान्तिप्राचीको सम्भ प्रवत्यः: साहः। तथाः इति “प्राणि—” इति सूतिः कपोत जस्तु प्राणिबचिन्द: कालू विकाराये अवमध् च अञ्जस्य साहः। तथा इति इद्दशभ्य एव अञ्जस्य सम्भ अञ्जस्य साहः। तेभाः कपोतस्यूः कपोतस्यूः इति भवमेव साहः। तथा इद्दशभ्य एव अञ्जस्य सम्भ अञ्जस्य साहः। भावाविकारकोप्पश्च एवभाष्य। रजत इति श्वतः रजतादिमु गुरुलत्तीपः अनुदानादिशीन अस्मान अञ्ज, एव रजतस्य, न खळु भवत्।

भावाविकारः: कालस्य इति सूतिः वाचकस्य प्रावितिसिद्धस्य रजतादियु एव गतादति।

तेन “प्राणिरजतालसिमणी” इति सूति परवलात् “जातिप्रभावितम्” [कृतदश्चनौ]। इति सूतिः शुचीस्यूः सदारूढः यपरिसाधा अपि विकारिः कालस्य।
In the sense of विकार as well as चबव, the suffix चब is added to words which themselves are formed with any suffix that elides विकार in the same sense i.e. in the sense of विकार and चबव.

ननु कैसे भित्रप्रव्य द्रति चेतु चचलने। "ढोरण" (५.१४२) तथा "अनुदालाचर" (५.१४०), पलामादिरोजा (५.१४५) द्रति चल प्रव्यः; तथा "शमा: चल" (५.१४२) द्रति चल प्रव्यः; एवम् प्राणिरजवादिरोजा (५.१४५) द्रति चल प्रव्यः; चन्द्रिच "ढाकु बुज" (५.१५६) द्रति बुज प्रव्यः; प्राणिरजवादिरोजा (५.१४५) द्रति; किंतु "कसीयरम्" यथावच तुल "चन्द्र" (५.१६८) द्रति चन्द्र प्रव्यः; ऐतिहासिक वचनवादिरोजा च विहिता: भित्रप्रव्या। ऐतिहासिक वचनवादिरोजा च विहिता: भित्रप्रव्या।
तत्तितेषु विकारायथा:  

तस्य वचनव धर्म कुमार: । "भमाप्लव:” [४.१४२] धर्म प्लव:।

तस्य शामान्यमाय काष्ठसा विकार: धर्म अननेन भ्रजः शामान्येम भ्रजः, शामीकाच्या
अत्यधिबीतू: काष्ठसा एव विकार: एवः मथा धर्म वीसम: एवं दधिवक्षा
अववचो धामिला:—“शनुदालादिः” [४.१४२] धर्म धन:।

तस्य दधिवक्षा साधिता विकार: धर्म अननेन प्रकारेण सूर्वा एवं पुनर्धित: धनः तेन दधिवक्षा भ्रजः एवं कपिलः
हहविशेषः [ काबेतूपः धर्म गोड़ीया:, कथे धर्म हिन्दीमायायम्, wood apple
धर्म श्राण्डः:], तस्य कापिलसा अववच धर्म कापिलः—“शनुदालादिः” [४.१४२]
धर्म धन:।

ततः कापिलसा विकार: धर्म प्रकारेण सूर्वा शूर्वे योगीपि धनः तेन
कापिलः भ्रजः। एवः केतुदाराः धर्म ह्रासः।

तस्य अववच धर्म दैवहारः
श्रजः "धीरजः” [४.१४२] धर्म सूर्वेः।

तत्तथासा विकार: धर्म अननेन प्रकारेण
punarph: धनः तेन दैवहारः: श्र्वः। एवः पलास: धर्म ह्रासः।

तासा अववच धर्म दैवहारः
श्रजः पराशादिभिः वा [४.१४२] धर्म सूर्वेः: तेन पलासः।

तस्य कान्धरि मध्य धर्म धन: प्रकारेण अननेन भूसिधिपि धनः तेन पलासः भ्रजः।

कापिलसा अववच धर्म कापिलः—प्रजः "प्राधिकरजादिद्वीर्ण” धर्म सूर्वेः।

ततः विकारः: धर्म कापिलः मध्य धन: अननेन प्रकारेण सूर्वेः।

एवं हुत्रसा श्रणवति श्रीकः: “उऽद्भाबन”
(४.१५३) धर्म विभुभासमुदेः।

ततः श्रीकः विकारार्थ मध्य धर्म श्रीकः मध्य

पुनर्धित: अननेन धन:। दमाया: वचनव धर्म ध्रमिकः—"उऽमीन्योगव”
(४.१५३) धर्म ह्रासः।

तस्य विकारार्थ मध्य धर्म ध्रमिकः—धचः प्रकारे एव एयी
हहरिथी।

तस्य अववच धर्म एवियः—"एका धचः” (४.१५४.८) धर्म ह्रासः।

एवियः विकारार्थ मध्य धर्म एवियः—प्रकारेण धचः।

कांस्यसा विकारः: धर्म कांस्यः—कांस्यः—अननेन
प्रकारेण धचः।

अकार्तीत प्रयासानेन एव धचः श्रातः नागिऽ तस्य प्रतांता
हहरिष्या धचः। तस्य अववचः: धर्म एवः: "विलादिष्मोगः” धर्म
धचः प्रकारः।

नधि अववचः: धर्मः—तेन वैलसा विकारः: धर्म न धचः अपितु
मध्यः “द्वितेषु हस्तारादि” [४.१५४] एवः। तेन वैलसा:।
SUFFIXES THAT ARE ATTACHED TO WORDS IMPLYING SOME KIND OF MEASURE, IN VARIOUS SENSES, SUCH AS तेन क्रीतम् and the like illustrated in or sanctioned by the rules—beginning with "प्रामयेवसः" (५.१७२), are added to the self-same words—in the sense of विकार also. These suffixes bar the suffix अख् and others.

भिन्—। क्रीतस्तु क्रीत तत्, 'तेन क्रीतम्' (५.१७२) इत्यर्थः विख्यातप्रयायः इव प्रवचः। परिशास्त्रां परिशास्त्रभविभागाप्राप्तिपरिस्थितिकालयत। न क्षेत्र परिशास्त्रां ज्ञेय कर्मव्रतविशेषसभ्य गृहाणि अर्थं तेन स्थापः। अत्र सुखम् अष्टमाः—परिशास्त्रविशेषवाचनसद्य संभाषाधिविधिनय प्राप्तिपरिस्थितिकालयत (५.१७२) "प्रामयेवसः" इति सुखात् आर्यभरणा व प्रवचः: तेन उपविना (तेन निमित्ते—विचक्ति अवगुप्ते विचि—तेन क्रीतम् (५.१७२) इत्यर्थः विचि) विचित्रस्तुर्दश्च तेना एव प्राप्तिपरिस्थितिकालयत। विकारे (विकाराय—विकारे गृहसादिविधिनय विकारे विचित्राः अवगुप्ताः इति यवत्। एति प्रवचः: अष्टमाः प्रवचायानां अष्टमाः भवादीभूताः। [द्वारि: निनित्ते—द्वारा च जन्तुभारारम्भिति—"न क्षेत्र भविष्यदीवीणु सौधेय: सङ्क्यन्।] समाधानसः—'परिशास्त्रां क्रीत तत् इव प्रवचः मनोविनो तथा विकारे इति एत्तितम् विचि'—इति क्रीतम्। "परिशास्त्रविशेष: विकारे' क्रीतस्तु प्राप्तिपरिस्थितिकालयत। 'क्रीतस्तु' भावानि—निष्क: इति सुवर्णादीनाम परिशास्त्रविशेष:। निष्क: क्रीतस्तु नैष्काल। अतः श्रवः प्रवचः: 'तेन क्रीतम्' (५.१७२) इति एत्तितम् विचि, 'सत्त्वस्य निनित्तिधिष्ठिते' (५.१७२) इति निनित्तिधिष्ठिते दक्ष:। शतान्त्र निनित्ति इति
The suffix लः is added to the word चूँ in the sense of विकार or अवचार.

मित्र—विकारेण अवचारे च गायके उदष्टितानु विद्वस्य, सति। अवचार

१७४
२७४  सिद्धान्तकौशली

प्रवचन: "प्राणिरवतादिभिषेकः" (४११५४) दत्त प्राणिवेचित्रिभिषेकः

१५०१। उमोण्योऽवः ॥ ४११५८ ॥

दी—। चोमु। चोमकम्। चोणः । चोणः कम।। तुज-भावे यथाक्रमसम्भवे ॥

The suffix बम् is optionally attached to the words जम् and बम् in the aforesaid sense.

मित—। विकारे अववे च गम्ये उमामादत् जग्यश्च वृक प्रत्यये वा

खैं। पुञ्जोप्राप्तिवेत् उमामादत् जग्य स्वात् जीमम्। जग्यश्च वृक ग्रहल—

चोणः ।

१५०२। एक्षा ठम् ॥ ४११५८ ॥

दी—। एशियम्। एक्षा तु एशम्।

The suffix ठम् [ a bar to ठम् ] is attached to the word एशि in the aforesaid sense.

मित—। एशि ठरीशी ठगः—“एशि गर्भदलसमसमनायांकः प्रथमपदः”

दत्त एशि दत्त प्रत्यये विकारे अववे च गम्ये डेंक प्रत्यय: खैं। “प्राणिरवतादिभिषेकः” [४११५४]—दत्त विभिन्नसा जग्यन्यन्यसा अभयारः। एक्षा: विकार: प्रत्यये एशिये मांसम्।

एक्षा अववयं दत्त एशिये पदम्, एशिये जाल्। एशि दत्ति

खिलिकिरः वाचम्? पुञ्जिकृ शास्त्रतं दत्त प्रभुपद्यम्। एशि: ठरिशि:। तस्मा

विकारः प्रत्यये च एशम्—प्रत परम्।। एशि मांसम्।

१५०२। गोण्यसो ठम् ॥ ४११५७ ॥

दी—। गववम्। पववम्।

In the aforesaid sense the suffix गम् is attached to the words गोवः and पवम्।
तहितीय विकारायथका: 275

मित—। विकारे जबले ज गने नी पयस् दत्त एताभाग बतू स्रात्। गी:
विकार: गान्य दुधम् एक' पयस्: विकार: पयस्म।। पयस: दुध' जल' वा।

१७०५। देशम्॥।॥

दी—। दुध्चंस्तस्विकारोवययो वा द्र्यम्।

The suffix यति is attached to the word द् in the aforesaid sense.

मित—। द्: दुम: चच: दति। तसा विकार: जबलू वा द्र्यम्।। द्र्यम्
मूलं द्र्यं काहम।

१७०४। मानि नवः॥॥॥

दी—। वोरिङ्गव। द्र्यम्। यतवं द्र्यमम पायम्
दति मानायथकं तयम्।

The suffix यति is attached to the word द् in the sense of some measurement.

मित—। दुम्भदत् मानि बयप्रवयः साता। माण्: परिमाणविचित्र:।
काशिकाकार्यसू “मानि” द्र्यसा चार्य: “विकारविचित्राय माणि” दति माण बय-प्रवयः
चन्द्रप्रवयसा वाचकम् भाषाः।

१७०५। फले लुक्॥॥॥

दी—। विकारायवयप्रवयसा लुक् स्रात् फले। आलक्षकः
फलम् आलक्षकम्।।

Suffixes used in the aforesaid sense elide, provided fruits are implied.

मित—। फले गनि, प्रवयसा लुक् स्रात्। विकारे जबले ज गमाणायि
वे प्राप्तं विहिता तेषां लुक् स्रात्, श्री विकार: जबलू वा स वेत् फलम्,
The suffix च्च is attached to the word च्च and other coming under the head च्चादि.

भित—। च्च च्चादिराज्ज्यत्: प्राप्तिपदिकं: फलो विकारवलोक: अय्यभववलोक: शा च्चादिराज्ज्यत्। प्रव्यस च्चादिराज्ज्यत्।[आळ.१६५] द्वारा च्चादिराज्ज्यसंचालन: ज्ञान: च्चादिराज्ज्यसंचालन: प्रव्यस च्चादिराज्ज्यसंचालन: ज्ञान: परलाभत्। था च्चादिराज्ज्यसंचालन: ज्ञान: च्चादिराज्ज्यसंचालन:।

The word यन्यीव स्थायित्वम् च न केवलम्।[आळ.१६५]

द्वारा—। अय्य न च्चादिराज्ज्यसंचालन: नूर्यीवसंचालन:।

The word यन्यीव standing by itself—takes no Briddhi substitute of its first vowel; to the contrary, an ऐकार is inserted between the नकार and नकार of the word; thus the word
is transformed into नैयोध—before a Taddhita suffix that elides बकार, वकार or बकार.

भित—। "न युभाम् पदानाभाम् पूली तु ताभाम्" दति (अः१६१) दुधम्। वस्स अत्यसु—"वकारवकाराभाम् वत्रस्स अचाम् अदीरचः सण्ये हद्दि ने भवितः—ताभाम् तु वकारवकाराभाम् पूलीम् ऐजामो भवतो जिति जिति विति च तद्विते प्रततः"—काशिका। तत्: परं "बारादीर्गा च" (अः१६४), ततथ ददम् सुद् वर्जिते। प्रद "न युभाम्—" दक्षस्स दत्तकतरितिः तेन अच नूतस्स थढळम्—
"नयोधवस्स कैलास्स वकारात वत्रस्स अचाम् अदीरचः सण्ये हद्दि ने भवितः, तथाभास्स पूलीम् ऐकारामो भवितः"—काशिका। शबद्ध नयोधवस्स विकारः दति स्वायादिबलात् चस्स। अणि परेन वकाराकः तथा वकाराः च मध्ये ऐकारास भागम्:
स्मातृ—तेन नैयोधवस्स दति दुधम्। नैयोधवस्स फलम्। नैयोधवस्स: चचस्स। नैयोधः: वर्जित। "कवास्स" दति किसुः? नयोधवस्सुली मवः: शालव: दति चश "तवाबः" (अः१६३) दति सुद् वर्जित। तेन नयोधस्सुला: शालवः दति। जब न ऐकाराम्:
अपितु ददिरे।

१५०८। जम्ब् वा वा। अः१६३॥१६४॥

दी—। जम्बू शवदात् फले चश्य वा स्मात्। जम्बवम्।
पले बीरवः—तस्स लुक—जम्ब्।
.
To imply fruits, the suffix चश्य is optionally added to the word जम्बू। जम्बू—black berry; (आभ दति गोडीनः।)

भित—। पले बाचे जम्बू शवदात् चश्य वा स्मात्। जम्बू 1: जम्बू शवदास फलम्
दति चश्य जाम्बवम्, जाम्बवः फलम्। अभापि चश्य प्रवधस्स विधानसामयान्
"फले लुक्" (अः१६३) दति न लुक्। चश्य प्रवधस्स चप्रातिपवः तु "बीरवः"
(अः१६४) दति चश्। तथाच "फले लुक्" (अः१६४१) दति अच, प्रवधस्स लुक्, तेन जम्बू दति हुम्स्, जम्बुपल, जम्बू नि फलानि।

१५०८। लप् च। अः१६३॥१६४॥
চী—। জম্ব বা: ফলপ্রয়োস্তু লুপ বা স্মালু। লুপ যুক্তবত।
এবং বা: ফল জম্বু।।

The suffix joined to the word জম্ব to imply its fruit, optionally elides. [This rule specially sanctions the elision of যুক্ত।]

ভিত্তি—। ফল বাচনে, জম্ব িরি প্রাতিমন্ত্রিকালু বিস্তারিত প্রয়োজ্য। লুপ স্মালু।
জম্ব মূলমূলু তালু চীনা (৪৯) িরি প্রকাশ বিভক্তি। রক্ষণ বা "ফল লুপঃ" (৪৯) িরি "লুপ" স্মালু। অপর বা জম্ব মূলমূলু জম্ব বা (৪৯) িরি প্রকাশ স্মালু। বিধানসাধনাবালী তস্তস লুপ স্মালু।
প্রকাশ স্মালু লুকি—জম্ব ফলমূলু, প্রথম প্রথম প্রথম জম্ব ফলমূলু িরি। অন্য সূত্র বা প্রকাশ স্মালু "লুপ" স্মালু িরি বক্তব্যতি, কিরন্ত প্রকাশস্মালু লুপ স্মালু। জম্ব লুকি "জম্ব ফলু" িরি বক্তব্যতি। তথ্যে স্মালু, তাহ কিনা বক্তব্য চীনা—লুপলু। বুঝলু বুঝলু বুঝলু বুঝলু বুঝলু বুঝলু বুঝলু।” লুপ যুক্তবত ন স্মালু পরে "লুপ যুক্তবত স্মালু" বলাতীত স্মালু (৪৯) "লুপ যুক্তবত ব্যাখিতচন্তর।" "লুপি" লুব্ধপূর্ব যুক্তবত প্রকাশদায় ব্যাখিতচন্তর। লুব্ধপূর্ব চালাত। জম্ব জম্বতি বহবাচনী শব্দত দ্বীপাত।
তৎ প্রকাশ িরি প্রথম তারা লুপ। লুপি িরি—(বল বা তালু প্রকাশদায়কৃত—তন্ম প্রকাশদায় এব প্রকাশদায় ব্যাখিতচন্তর); তবে জম্ব িরি অক্ষিতচন্তর প্রথম ফলে দ্বীপাত এব প্রয়োগ স্মালু। লুকি তা তথা ন স্মালু িরি লুপ বুঝলু বিষয়:। স্পষ্টত লিখিত—জম্ব, ফল িরি অক্ষিতচন্তর।

(১) জম্ব ফল [ জম্ব িরি প্রথম প্রথম ফলানি।
(২) জম্ব ফল [ জম্ব িরি "লুপি" িরি প্রথম প্রথম ফলানি। লুপ যুক্তবত।] বহবাচনী তে জম্ব ফলানি। ফলানি প্রকাশ বহবাচনী িরি "জম্ব।" িরি প্রকাশ বহবাচনী ফলানি। জম্ব িরি এককবত।
(৩) জম্ব ফল [ প্রকাশদায়কৃত—তা বা ফলী লুপ িরি লুপ ন যুক্তবত।]।
বহবাচনী তে জম্ব িরি ফলানি।
Suffixes attached to words expressive of annuals or biennials—to imply their fruits—elide; the elision passing by the term नुप् and not नुक्.

भित्ते—। “फल—” ब्रति—पश्चात्ता पाक: पकता द्रति फलपकाकः। तेन गुप्तीमि द्रति फलपकाकातुपधातो:क्रिपणवयः—फलपकाकः। लेषामु द्रति फलपकाकातुरयाम। ते दजता: भौज्य्याध्य पकतावास्य एव गतिपु ख्येपु फलेपु, शृणु निधिने तै फलपकाकाय:—यथा श्रीदिश्वभावाय:। लेषामु “श्रीदिश्वभावाय प्रत्ययासा नुप सार्ति” फले निधिने। श्रीदिश्: धान्यम। श्रीदिशमु फलानि द्रति भष्य प्रयः। “भष्यवे ग्रामकिष्ट्यकिष्ट्य कर्भमात्: [ 8.8.134 ] द्रति खुकेिय:। तस्य नुप, नुपि च खुककिर्त्तायः—ब्रति एव श्रीदिश्: द्रति रूपम्। वचुवचन: श्रीदिश्:। सुद्र्राय:—(सुगो द्रति गीदीया: ) सुद्र्राया फलानि द्रति यूकेयवत् चथ:। तस्य नुप—यूकेयवत्ताय, तेन सुद्र्राय: द्रति रूपम्। बहु—वचन: सुद्र्राया:। श्रीदिश्: फलानि, सुद्र्राया: फलानि, एवं यवानां पलानि यवः। तिलानां पलानि तिला:। एवं गीदीया:। मामि:।

dvi—। पुष्यामङ्गेुक बहुलम्। (बार्तिक)।—

मिज्ञिताया: पुष्यं मिज्ञिताय। जाता: पुष्यं जातिः। विद्यायः मूर्तं विद्यारी:।

बहुलमङ्गेत्र्या—पाद्धारिन्य पुष्यापि सापारिन्य सुखानि। बाहुज्ञाट्य कक्षेश्वरः। अर्थोकसू। कर्षीरेम्।

Suffixes attached to words expressive of flower plants or root plants often (बहुलम्) elide, to imply flowers or roots; the elision passing by the term नुप। [The word “root plant” is purposely used—only for the sake of clearness; the word root is alone to suffice. Root means:—

[i] the part of a plant which is fixed in the earth, and which draws up sap from the soil;

[ii] an edible root;
[iii] a growing plant together with its root (Chamber's Twentieth century dictionary of the English Language). Here the third sense is implied and the root is enough to bring out the real meaning of “मूल” (मूलः) in the sutra).

The word बहुमूल means often i.e. in many a case the suffix elides; sometimes it does not and sometimes the suffix elides passing by the term बहुमूल and not बहुमूल.

मित—। “पुष्पलताचारित्यातिप्रद्यमानयो सूलवचारित्यांश्च स्वर्णविष्यंपवत्सलेक्षणं योगिता विद्यार्थ्योऽपि: प्रवर्यक्ष बहुमूल खल्लु।” लुङगी सति युक्तावधाय। सहिष्ठा शति वा नवार्थीतिः नाना राजा: पुष्पकं सहिष्ठा, वधार्यवनं सहिष्ठा; युक्तावधायङ्गान् अवभिषिंदे—दये पुष्पे अव’ स्वर्णिः एष प्रवर्यते। तथापि श्रीमद्याजगतः—“भगवानपि ताः: राजी: मार्दीतुपुस्तकमिश्रा:”। जाति शति पुष्पलताविष्णुः। तथापि “शलुकेति जातीिनाति कुसमाकारि।” तस्य: पुष्पे जाति। अवभिन्न्य युक्तावधायङ्गान् स्वर्णिः एव प्रवर्यते, एवं नवार्थीतिः। पुष्पे नवार्थीति।

सूलवचारित्यां विशिष्ठस्य यथा—विद्यार्थ्योऽपि सूलवचारित्यः। तस्या: विद्यायाः। निम्नमुखः दन्ति विद्यार्थ्योः। अवभिन्न्य युक्तावधायङ्गान् स्वर्णिः एव प्रवर्यः; एवं अवभिन्न्मुः। निम्नमुखः चण्डपति। हेशोः: मूलः हेशोः। कुलजीविनि प्रवर्यः लुङ्गुः न खल्लु: यथा—पटलसु पुष्पार्थिः दन्ति रमकें। “अवस्ये मात्र्यायोचिन्विये भानमाः” (सूत्रांङ्गाः) दन्ति युक्तः। तस्य न लुङ्गुः—तेन पाठतं पुष्पः। पटलसु पुष्पार्थिः। सहस्राणां (शालाना) च। सुलभस्य पूर्वविंदुः अव्यक्त: तस्य न लुङ्गुः तेन साल्लम् (शाला) सूलम्। साल्लमि (शालानसि) सूलानि।

अधिष्ठ लुङ्गु युक्तस्य प्रवर्यः यथा यथा कविच्च पुष्पे मूलेः च शिष्ठेति प्रवर्यस्य वाचिविष्ठस्य विशिष्ठस्य प्रवर्यः “लुङ्गु” (न खल्लुः लुङ्गुः) च शति यथा—यथा अवकेकाः प्रत्येकः दन्ति अवकेकः। लुङ्गुः च न युक्तावधायः। तेन प्रत्येकः पुष्पार्थिः अपि अब फलवचिन्तालुक्तसंस्कारः। करवीरस्य: पुष्पे दन्ति करवीरेः। अवभिं्य लुङ्गुः च न युक्तावधायः। तेन पुष्पार्थिः अपि करवीरश्च फलवचिन्तालुक्तसंस्कारः।

तद्यापि तथापि तथापि “साल्लमो वर्तं करवीरमाला”, करवीरविधितम् साल्लाणिकाः।
तद्वितीय विकारार्थका: २५५१

एवं कदम्बस्य पुष्यं कादम्बस्य—चतुर्वेद्युक्तम् प्रवाहितम् (शं ३१२५१) प्रति लुक्तम् न सायाम्—यथा वैण्णमिनि फलानि तथा "विलालाभरोहण्" (शं ३१२५५) प्रति विभितरिणानि च शभो न लुक्तम्)

१५१६। धरीतकवाद्विविधयः॥ ३१२५३॥

दै—यथा: फलप्रचायस्य लुप्तम् स्वातः। धरीतकादीनाम् लिङ्गसंवक प्रकटिवत्। धरीतकाला: फलानि धरीतकाला:।

Suffixes attached to the word धरीतका and some others coming under the धरीतकवाद class to imply fruits, elide; the elision passing by the name लुप्त (and not लुक्त).

भवति—। धरीतकाली प्रार्थनामापिर्म: प्रातिपदिकेष:। कप्पे अभिवृद्धि विचित्रसारा अभावी: प्रवल्यस्य लुप्तम् स्वातः। “कप्पे लुक्तम्” (शं ३१२५१) प्रति विचित्तमसा लुक्त प्रवल्यस्य सम्बन्धात:।

ननु लुकपि प्रामाण्यं कथं लुप्ती विधानसमितिचितात्—“युज्यावद्वाद्या सति सूत्रप्रचार्यवचनी षच्चार्थ्याः”। प्रति प्रदर्शितम् एव।

पुनर्पि चौद्यतिः—ननु तत्तः “लुप्तम् युज्यावद्वाद्यहनि” [३१२५१] प्रति प्रदर्शिणा धरीतकादीनां पावकप्रचायस्य लुप्तम् सति युज्यावद्य [प्रकटिवत] व्यक्तिच्चनि [शिक्षा वचनं] एव चाताम्—तत्तः कि भव्यविवेच दसाम्बस्य—“धरीतकादीनाम् व्यक्तिः” देवित वाक्यकामार्थातिप्रतिहिताति। धरीतकादीनां पावकप्रचायस्य लुप्तम् सति प्रकटिवत् व्यक्तिविचार [विविधीय] समावेशाय न खलु वचनम्—पाण्डु डङ्गाम् श्रीतात दोषितिन्यं “धरीतकादीनाम् लिङ्गसंवक प्रकटिवत्”—न खलु वचनमिपि प्रति भुवेषम्। धरीतकाली प्रति हस्तनिख्या—मृत्युलिङ्गसारा: शयं।। तसाया: फलम् प्रति चतुर्वेद्य:—“चतुर्वेद्ये प्राणीसंदिग्धिते” [३१२५५] प्रति मुक्तेषाः। तसाया चतुर्वेद्यस्य भव्यानेन लुप्तम्। शुपि सति प्रकटिवत् शिक्षामिति—तेन धरीतकाली फलम् प्रति। वहुचने तु धरीतका: फलानि प्रति धरीतका: शलानि। शब्द “धरीतका:” प्रति प्रकटिणे: एक-वचनालालोपम “फलानि” प्रति अभिवृद्धिवाचलम् अनुस्य धरीतका: प्रति वहुचने एव प्रयोगः—यत: धरीतकादीनाम् वचनम् प्रकटिवत् न स्वातः। परम “फलानि”
In the sense of विकार, the suffix य is added to the word कर्णी (itself formed with the suffix य affixed to कर्ण) and the suffix य is added to the word परश्व (itself formed with the suffix य—affixed to the word परश्व); the य suffix by which कर्णी is formed, as well as the य suffix, by which the word परश्व is formed—elide before य and य respectively; the elision passing by the denomination लुकः [and not लूप].

भित्र—। कर्णाय हितम् द्रति वाक्यं कर्णश्वादात् क्रियाय: "प्राकः कौलाष्टः।"
[२८४१] द्रति मूलिकः। चायाध्य:—"तेन क्रियां।" [२८४१४७] द्रति सुकृम, पश्चात् पुनः प्राक लघृ विहतम् द्रतिकविचयः क्रियायः। पत्रेव कर्णाय हितम् द्रति क्रियाविचयः कर्णीम् सत्रूप्त। एवं परश्वे हितम् द्रति वाक्यं "उद्गायादिभिर् यत्।"
[२८४२] द्रतिर्भव्य परश्व प्रख्यात चाणक्यानामकारात् चाणाम् तथा हितम् द्रतोऽविचयः। कस्या अपवादको चाणक्यः। सत्रूप्त, तेन परश्वे हितम् द्रति यत्—तत: परश्याम् द्रति
तद्विषु विकाराधिका:

कंसीय विदति क्रति-क्रति प्रायामात्रकान्तः वण प्रक्षेप्यस्य सत्यातः "तथा विकारः" विदति एततःमतः। तथा वण चतुर्वेदी विदति सदासः विदितवदी। प्रवतयोऽवस्था सत्यामेवं कंसीय विदति श्रवस्य क्रति प्रक्षेप्यस्य एवम् प्रक्षेप्य क्रति मात्यसः च सत्यासः अचारः (लुकः—एक्षरः लुकः।

तेन नै युक्ताविकारः विदति वैदिकाः। कंसीयस्य विदति विदति यज्ञः। विदति परे क्रति प्रक्षेप्यस्य लुकः। तत्था चतुर्वेदी विदति कंस यज्ञः विदति श्लोकः।

तद्विषु विकारः विदति प्रक्षेप्यस्य अभिनवः क्रति परे यत्प्रक्षेप्यस्य अत्यतः। तत्त: पारस्परः विदति गुप्तः।

नन्द प्रक्षेपः इत्यवाचः "अनुदानारकम" [ 8.14.10 ] विदति सूत्रः भक्तप्रत्येकः सिद्धः। कथं सूक्तेनमेव चसः यथाविद्वति चैनः अभिन तथा यत्प्रक्षेप्यस्य मुनिवाचास्यस्य विदति श्लेषम्।

पुनर्च प्राचियम्—नन्द च [ 8.14.18 ] विदति चैनः लोपी क्रति "इलासदित्तसारं" [ 8.14.110 ] विदति वलीपः। सत्याः। तस्मि किमेवः मूलं वा इति चैनः। इलासदित्तसारं इति सुव्र। "इति परती लोपीम् सहायति"—न तथा प्रक्षेपः। चलु 

वषानिति विदति संवेदनातामाः।

इति प्रामुद्यक्तिवायः समासः।

१५१२ | प्रागवहितेष्कः || 8.14.11 ||

दौ— | तद्विषु तवत्तम्: प्राक्तं उगचिक्यितयते।

There is the rule "तद्विषुतिरनयुगप्रासः" [ 8.14.14 ], and the suffix तक will be applicable in all cases coming within the range of this very rule.

सिद्धः। "तद्विषुतिरनयुगप्रासः" [ 8.14.14 ] विदति चैनः वचारति। "प्राक्तं वच्चति।" विदति—यथकः। मूलः। "वहस्ति"। इति संबंधृत्, तद्विषु प्रक्षेपः। ये भाष्यः। ऋषभम्: चतुरः, तेषु "उकः" इति प्रवेदः। वधिक्रमः: सातं इति वैधमा। उदाहरितः यथा—

सृष्टिकारी वचार—"तेन दीप्तिक खण्डित जयति जितम्" ( 8.14.12 ) प्रवेदः। चतुर्वेदी

चतुः: दीप्तितिति एतिमत्रः उकः सातं—भाष्यः।
The three words मानव, निविद्व र काय शुद्ध—commonly known as मानवादि must be included among those—who take the suffix ठाॅ after them; these three take the same suffix in the sense of “ततु ठा” (utters it).

The words that fall within the category of स्मागलादि never have an “एं” (ई or शी) inserted within their body; to the contrary, the first of all the vowels—contain by the said words undergoes lengthening before a Taddhita suffix that elide आ or ए or ए।
तद्वितेऽविकाराध्यक्षः

सागराणि धर्मा—सागर, साधर, सहित, महा, भवानि, स्पति। साधराणि वचन्ति दिति "वचन्ति" (शास्त्रिय) दिति सुवृत्ति तक्ता—साधराणि। न ऐसे आगमः।

परम् आचार्यां नामे आदर्शो चच्चः—पच्च वचन्रेखा। साधनाम साध्वत्यम् पुराणां दिति "पच्च वचन्" (शास्त्रिय) दिति चर्चा। पूर्वोज्ज्वल चालासां चच्ची वचन्रेखा, एवं व्यक्ति साध्वत्यम् पुराणां दिति पूर्व्यतं वचन्—आदिस्क्वर्हस्य स्त्री व्यस्कः। व्यस्काः अपवर्ग पुराणां दिति चालोऽपि—पूर्व्यतं एवं सिद्धः। आदिस्क्वर्हस्य चर्चनियो दिति चालोऽपि। दिति चालोऽपि पूर्व्यतं एवं सिद्धः। आदिस्क्वर्हस्य चर्चनियो दिति चालोऽपि। दिति चालोऽपि पूर्व्यतं एवं सिद्धः।

हारिकाः—"वचन्ति" (शास्त्रिय) दिति तक्ता आदिस्क्वर्हस्य। सपथेष ट्रयं सापेक्षम् डूः—पर्यायंति च सपथेष ट्रयं डूः। (शास्त्रिय) दिति स्वृत्ति।

आती प्रभूतादिभ्यः। (वा)। प्रभूतमास प्रभूतितिकः। पाठ्यालिकः।

In the sense of "तद्वितृ" the suffix तक् is added to the words प्रभूत and पश्यति and the like.

मित्—। तद्वितृ इत्यवः प्रभूतादिभ्यः (प्रभूत पश्यति इत्यादि) तक् सागरः। प्रभूतमास प्रभूतितिकः। पश्यतिसाध्व पाठ्यालिकः।

प्रच्छिति सुधानादिभ्यः। (वा) सुधात्र प्रच्छिति सोह्नालिकः। सोह्नालिकः—अनुश्रुतिकारिकः।

In the sense of तत्प्रच्छित—the self same suffix is added to the words coming under the head सुधानादिभि।

सित्—। तत्त्र प्रच्छिति दिति एतदिबोऽविश्वासु विस्ध्रव सुधानादि सुह्नालिक सुह्नालिक दिति एतादि: तक् सागरः। सुधानादि वचन्ति दिति सोह्नालिकः। तथासि "सोह्नालिकोऽवस्ता बल्ल्यासिः।" अपि भवतः स्वात्र सुधात्र सुधात्र वचन्ति दिति सोह्नालिकः। एव सुह्नालिकाः प्रच्छिति सोह्नालिकः। अपि भवतः सुह्नालिक सुह्नालिक भासीत दिति दिति प्रच्छिति स इत्यवः। सुह्नालिकाः प्रच्छिति सोह्नालिकः। अपि भवतः सुह्नालिक: प्रस्थाति दिति सत्यस्त एव।
In the sense of तत् गच्छति, the suffix तक is added to words belonging to the परदारादि class.

भित—। तत् गच्छति” द्रव्य प्रतिक्रिया च परदार प्रतिलोकमाहिन्यः तक् चार। परदारा द्वारा गृहिणि परदारा: तत् गच्छति द्रव्य तक् परदारादि।।। गुरोऽ तलयम् गृहिणि गृहस्थवं। गुरमयायस्यः।।। तत् गच्छति द्रव्य तक् गृहिणि।।।

परदारादि द्वैया—परदार, गृहस्थः। व्यासद्य खासतादि, भस्मयादि, सुखादि: सत्वा परदारादि:—जैसे चालाः आस्तिग्याः एव।

१५१५। तैन दौष्ट्यः खननति जयति जितम्।।।

दृष्टी—। चचि दौष्ट्यः आचिकः। चचि खननति आचिकः।

To denote the agent of the verbs दौष्ट्यः (plays or shines) खननति (digs or execrates) जयति (to conquer—to defeat) and जित (everpowered or vanquished), the suffix तक is attached to the words expressive of instruments of the actions implied by the aforesaid verbs.

भित—। तैन दौष्ट्यः वटीयासम्बन्धः दौष्ट्यः [श्रीः, श्रीमतः], खननति, जयति जितम् दौष्ट्यः एव च चचि: च चचि: खननति।।। चचि: दौष्ट्यः दौष्ट्यः चचि: खननति।।। चचि: दौष्ट्यः दौष्ट्यः चचि: खननति।।। चचि: दौष्ट्यः दौष्ट्यः चचि: खननति।।।

दृष्टी—। चचि: दौष्ट्यः वटीयासम्बन्धः दौष्ट्यः [श्रीः, श्रीमतः], खननति, जयति जितम् दौष्ट्यः एव च चचि: खननति।।।
तत्त्वज्ञान विवाहायणका:

कथनान्त कष्टं लम्म, तैन दैवाधर्म जितसमु क्षति प्रवर्यो न स्राव। कथनिति न चतुः
अनभिधानान्। प्रविष्ठम् कार्यम् एव चतुर्धिष्ठाय नेन चन्द्रण खनिति त्रिति
प्रति एवणि विषये प्रवर्य न स्राव—चर्मः। निनालपम् कार्यलम् चप्रसिद्धिनेन।
अभवनिधिप्रवर्यः दीयति खनिति नायति जितसमु त्रिति आश्मावसा चर्मः एव चिह्नतः।
धांशास्तु विधा प्रथानम्। तथापि चतुर्धिष्ठान्यं दीयतिकालिन्यं; स्थानान्यं साधन-
प्रथानः।[कर्णप्रथानः।]—नेन नाथिक: निनाल दीयति विषया चर्मां च।“चर्मः”
विषये एव चर्मः प्राधारण्यं चासते। एवं कौशिक: नाथापि ’’क्षति’’ निनाल
अवर्ती ’’क्षतकेण’’ त्रिति साधनांग चर्मः खलु प्राधारण्यं चासते एवं साधनम् व चीरः
प्रस्तावां संधाकाशीयोर्वेव विचिन्ता’’ त्रिति काशिकः। नेन नाथिक: निनाल चर्म-
साधनान्यं साधनान्यं नान्यान्यं नातः। दीयति चर्मः। एवम् नाथिकं धनम् निनाल तु चर्मसाधना-
नाणान्यं नातः। जितम् धनम् द्वाराय आयाति।

१५१३१। संस्कृतम् || १४१३१ ||

दै—। दद्रा संस्कृतम् दार्धिकम्। मारीचिकम्।

The suffix ठक is added to the word, expressive of some condiment with which some particular article of food is said to be seasoned.

भित—। नेन निनाल चर्मां नव। नाथापि:—नेन निनाल दत्तायास्मस्मयं
संस्कृतम् त्रिति एवणि विषये उदामायः। निनालः प्रति उदामायः। विदामायः एव बलुः। दद्रापर्वतस्मात्
सशाशाम्। दद्रा संस्कृतम् दार्धिकम्। एव। मारीचिन्य संस्कृतम् मारीचिन्य
काशिकम्। एव। शास्त्रेयोऽस्मात् शास्त्रेयोऽस्मात्। चूँकि साधनम् यथाक्। निनाल
तु पर्यायः तु सह स्मायः स्मायः नातः। नातः।

१५१३१। क्षलुत्ठकोपधाः || १४१३१ ||

दै—। ठकोघावः। क्षलुत्ठः संस्कृतम् कौशल्यम्।
नातः।
In the aforesaid sense the suffix तक [and not तक] is attached to the word कुलब as well as to words possessed of a penultimate क।

तत्—। कुलब इति श्वाद् संवा वकारीपश्चात्। प्रातिपदिकात् च तेन संज्ञातम इति एकात्मानूः विषये शचप्रतायी भवति। उक्तप्रतायासा च ज्ञाताद्। कुलवन (कुलव इति गौड़ीयाः।) तेत् संज्ञात् कौशलम प्राणम। एवं तिनिहीनः इति च ज्ञानू इश्वरिष्येः। तेत् संज्ञातम इति दृश्याचिन्यकम्।

१५१८। तर्थि॥ श्रीभूपक।।

दी—। गौड़पेन तर्थि इति गौड़पिकः।

In the sense of तर्थि [i.e. floats, crosses], the suffix तक is attached to the word expressive of some vehicle.

तत्—। तेन इति वदातीयसमर्थात् “तर्थि” इति एकात्मानूः विषये तक सामाय।

तर्थि नानाधिकारः—“तितीरुः हृद्यं करो तोषात् चुरू पश्चात्मकाः नागरम्” वत्तव दीर्घः

पद्धतिः। एवं च एवं। तर्थिकाया चोः। गौड़पेन तर्थि इति तक गौड़पिकः।

एवं राणाधिकार तर्थि राणाधिकः। काण्डवः हच्छाद्य गिनितः तो जलालणिष्येः।

एवं तर्थिकारः तर्थि इति ताणु पिकः। शर्पणेन तर्थि शार्पणिकः।

१५१८। गौड़क्ष्ठात्रजः॥ श्रीभूपक॥

दी—। गौड़क्ष्ठिकः।

In the aforesaid sense the suffix तज [and not तक] is attached to the word गौड़क्ष्ठ।

तत्—। गौड़क्ष्ठिन तर्थिति एकात्मानूः विषये गौड़क्ष्ठसमाय उक्तप्रतायः चाताः।

तक इतासा ज्ञाताद्। गौड़क्ष्ठिन तर्थि इति गौड़क्ष्ठिकः। तकुजी। खऱे

एव भेदः।
In the sense of तैन तयति, the suffix टुः is added to the word नी as well as to words—containing two vowels.

The suffix टकः is added to words in the sense "तैन चर्यति"—the verb meaning to move (to walk) or to grate (and hence to eat).
The suffix ठन् is added to the word आकार्य. आकार्य:—touchstone.

भित—। आकार्य द्रव एतमतात्—“तेन (आकर्षण) चरति” द्रव एतमतान्। विषये द्रव प्रलयस्य: घातः। आकार्य द्रव रामने आकार द्रव द्रव श्रीकण्त्यामने। आकार्यस्ते चरति द्रव द्रव शार्किकिकः।। आकार्यं निकायोपः: धच्छि। निकायोपः: सुरधनपरीचारकम्। अवहल: प्रसार: विषये।। कोषोपाणि द्रव गृहळिवा:—touch-stone द्रव द्रव आक्रमणः।। द्रव द्रव प्रलयस्य लकारस्य सर्पप्रक्षयायाम् एव। स्थिरोत्साहं लकारस्य त्। स्थिरोत्साहस्य।। तेन “पिलीराजदिभाव” (1420) द्रव स्मिर्यास्य कीष = आकार्यकी।।

The suffix ठन् is attached to the word पद्ध and others—belonging to the पद्ध class; पद्ध means the staff leaning against which the lame walk on foot.

भित—। पद्ध द्रवाचारिभवं: ठन् प्रलयस्य: स्वातः तेन चरति द्रव एतमतान् विषये। कोषोपाणि:। प्रलयस्य ठन् न खलु ‘गृहळिवाचनचन’ (1443) द्रव वल् ठन्।। तेन प्रलयस्य जिलात् स्मिर्यास्य कीष स्वातः।। लकारस्य एक्षर—
The suffix छन् as well as हन् is added to the word श्रण in the aforesaid sense.

Before छ, any compound word having छ for its first member, is not to have छ inserted within its own body;—

Before क, any compound word having क for its first member, is not to have क inserted within its own body;—

Before ज, any compound word having ज for its first member, is not to have ज inserted within its own body;—

Before न, any compound word having न for its first member, is not to have न inserted within its own body;—

Before ध, any compound word having ध for its first member, is not to have ध inserted within its own body;—
সিদ্ধান্তকৌসুদী

দৃষ্টি পরে সতি “শ্বাসঃ” সতি যাব পদচা শ্বাদী হর্জাতে
তথা এবং ন স্থান। যথা শুমলস্য জপলম্প্য পুস্মাং স্তি জ্ঞান “পতি জ্ঞান”
(৪১.১৬৫) সতি হর্জ্ঞে। শাস্ত্রিঃ।’ জ্ঞানপ্রয়ো জ্ঞানম্প্য পুস্মাং স্তি পুরুষঃ বত্ত
জ্ঞান: শালিঃ। উদাহরণ না এইচাগাসঃ পদচা শ্বাদিকরসা শালিঃ।

শারাগিণী জ্ঞান সতি যত্নে। অতএব ব সতি পূর্বক্ষার শরি প্রাপ্ততত্ত্ব কায়ত”
মহিমার্ঘাতীতি প্রতি শাস্ত্রবতি “সতাদিত্বিহিঃ” সতি পদচা শ্বাদী
বিধিতে তথাপি প্রয়ধাতী কালভ্রমে সতি “দ্রষ্টকয়িম জানকম” এইজ্ঞান বহুন
শালিঃ চলত নব শালিঃ পরমাণুক্নান্তে প্রাপ্তিকীর্তন ন হি হারাগিততু কায়তে
স্থান। “কন্যারাজতি সতি বাচা” নিমিত। ইহা সতি জগলচাসাঃ এব। কায়ত।
কন্যারাজতি প্রথমাঃ সতি বাচাস। তথাহি ভাষালিকার্যতা—“শ্রীতিকন্যারাজতিকাসাসাঃ”
সতি। জয়নাথে।—সুস্বলা “শ্রীতি” জ্ঞাননী শাস্ত্রবতি যত্ন বক্রপ্রচেষ্টায়; এই কৈচিত্ত কন্যারাজতি
শাস্ত্রতাঃ। নিমিত, তথা বহুন্ন কাহারোতি পরে সতি শালিঃ প্রথমাঃ শালিঃ প্রাপ্তিকীর্তন
কায়তু বত্তু কায়তে ন স্থানত। “তেনঠাবতু বতু সতি প্রথমাণসাতাল জাতি বক্র
সতি পরে ন হারাগিততু কায়তে। শরাগীন চমতক সতি বক্রতু। তথা সতি চ্যাসা জিলাতু শালিঃ
শালিঃ; উদ্ধারে এক সতি শালিঃ; তন ভাষালিকাঃ শালিঃ প্রধানসা। নিমিত। তু শালিঃ
শালিঃ, “টিড্ডাত্ত্বি” (৫১.১৮৫) সতি যুথেণ কীৰ্ত্তে এবং শরাগীন চমতক সতি বক্রতু
বক্রতু—শালিঃ। “নিমিত। তু কীৰ্ত্তে শালিঃ শালিঃ—“নিমিত। তু কীৰ্ত্তে তু কীৰ্ত্তে—
[“পদে শারাগিতী” (৪১.১৬১) সতি]।

১৫২৬। পদাণঞ্চায়তস্নাতনস্য ১৫৩৮।।

ধী—। শ্বাদিকস্য পদচাসাস্য একচূলা। শ্বাপদ্ধখস
চতুর্থ শ্বাপদ্ধখ। বীরাপদ্ধখ।

The rule “শ্রীরিভি” optionally holds good with reference to the compound word the first member of which is জ্ঞান and the second member is যদি।

যন্ত।। “পদালসা” পদ হল যদি জ্ঞান পদসাত্ত্বক হল সতি, তথা “স্বাক-
In the sense of "तेन जीवित"—i.e. lives by that, the suffix ठौ is attached to the word that stands for the name of the means of living, provided the word expressive of means is included in the category of वेतनादि words.

In the aforesaid sense, the suffix ठौ is added to the words वस, क्र, विक्र and क्र-विक्र. वस means price.
भित्र—। चंद्र-विषयकशामाम ०इं सागर ०ण जीववादि एवतिनं विषये।
चंद्र जीविति श्री विधिका।। चंद्र—मृत्यु रूपः। कृष्ण-विषयक मृति
कृष्ण-विधिका। “कृष्ण-विधिका” श्री विंदु विधिषय श्रीविधुसम्ब्राह्मक प्रथक प्रथक
व्याप्तमृत तथा एकाव च बहुधे स्रावः।

१५२८। आयुष्याच्छू ०॥३४४७०॥

दौ—। चारणम्। आयुष्येन जीविति आयुष्योः।
आयुष्यिका।।

The suffix च as well as चून is added to the word आयुष्य in
the aforesaid sense.

भित्र—। आयुष्येन जीविति श्री एवतिनं विषये आयुष्यश्रद्धेत्स्य क्रमः।। तथा
कृत्यद्वारा चक्षुरांक्षा वलक्ष्म उत्तमप्रेयवश्य भविताः।

१५२०। चर्चाकारणाधिभ्य: || ३४४७० ||

दौ—। उत्तमकृत्ति चर्चा वैष्णविकाः।

In the sense of “चर्चा”—i.e. carries from one place to
other, the suffix चूच is added to the word उत्तमकृत्ति चर्चा
and others falling within the category of चर्चाकारणाधि।

भित्र—। चर्चा नवयति दैवान्तर प्राप्यति दश्वः।। एवतिनं विषये उत्तमकृत्ति
एवमाधिभ्य: दैवान्तरमध्ये भा: उत्तम प्राप्य: चात।। चर्चाकृपात चर्चा वैष्णविकिकाः।
वलु उत्तमकृत्ति चक्षु दैवान्तर प्राप्यति व: स चौत्तमकृपकाः।। चइु पूनः चर्चात दश्ति
चौत्तमकृपिकाः।। चइु पूनः दश्वं खायिकियं यो दैवान्तर प्राप्यति स चौत्तमकृपिकः।।
उत्तमकृपदिव चाणः—उत्तमं, चइु, चइु, पिठक, चइु, पिठक, चइु, पिठक, चइु।

१५२१। भस्माधिभ्य: चणः || ३४४७१ ||

दौ—। भस्मा चर्चा भस्मिकाः।। विलान्दोषः—
भस्मिको।।
In the said sense the suffix हन is affixed to the word कष्ठ—and others falling within the category of कष्ठाहि.

मित—। कष्ठा इन्यावानाधिका:। वतीया-समयत्वा। हनुप्रव्ययः। स्रात्। “हरति” दति परामानुः विवचः। कष्ठा हरति दति हनु मणिकाः।। हनु दति प्रव्ययसा। विस्तारः। ग्रहा मीरादिपास्यः।। (११४१) दति स्थियस्त। क्षीच:। मस्यानी।। कष्ठादियाः।। कष्ठा, मरत, मरत, शार्यास, श्रीवर्मास, अभस्मार, अभिमार।

१५३२। विभाषा विवधातृ।। १५४१।

दी—। विवधन हरति विवधिक:। परे ठके वैवधिक:।

एकदेशविक्रता अनवयालाम, वीवधादिपी हनु। वीवधिक:।

विवधिको। विवधवोवधशवद्विः उभयतोवधशशिको। प्रभवाशी

कारे वर्ते।।

The suffix हन—as well as ठक—is attached to the word विवध—(and also to the word वीवध) in the aforesaid sense; both these words here imply (i) a yoke to carry burdens and (ii) a highway.

मित—। विवध दति प्रातिगधिनात् वतीयासामयातृ। “हरति” दति प्रव्ययनु। विवचः। नप्रव्ययः। स्रात्। विवधः।। परे ठके।। विवधन हरति दति हनु विवधिकः।। विवधः। स्थियस्त। क्षीच:।—विवधिको।। परे ठके।। वैवधिको:।। एकदेशविक्रता। अनवयालाम भवति। दति नयाः। श्वाचित्तः।। तेन वीवध दति एकदेशविक्रताः। (इसस्ता प्रकर्षः कश्मिरूः इत्यादिः।) विवधश्वदसा च। दति दर्शना।। अतएव

वीवधन हरति दति हनु।—वीवधिक:।। परे ठके।। वैवधिको:।। शर्करयशः। चर्चातः। कोदति:।—वैवधिक:।—वैवधिक:।

तथापि। “पयासा विक्रयवीवधादिपी पर्यासारि प्रभमार्योः।” दति

विवधः।। पयासासः। उभयतोवधशशिको नभवाशाकावशिष्यः।।

१५३२। अष्ट कुटिलकायाः।। १५४१।

In the said sense the suffix हन is affixed to the word कष्ठ—and others falling within the category of कष्ठाहि.

मित—। कष्ठा इन्यावानाधिका:। वतीया-समयत्वा। हनुप्रव्ययः। स्रात्। “हरति” दति परामानुः विवचः। कष्ठा हरति दति हनु मणिकाः।। हनु दति प्रव्ययसा। विस्तारः। ग्रहा मीरादिपास्यः।। (११४१) दति स्थियस्त। क्षीच:। मस्यानी।। कष्ठादियाः।। कष्ठा, मरत, मरत, शार्यास, श्रीवर्मास, अभस्मार, अभिमार।

१५३२। विभाषा विवधातृ।। १५४१।

दी—। विवधन हरति विवधिकः। परे ठके वैवधिकः।। एकदेशविक्रता अनवयालाम, वीवधादिपी हनु। वीवधिकः।। विवधिको। विवधवोवधशवद्विः उभयतोवधशशिको। प्रभवाशी

कारे वर्ते।।

The suffix हन—as well as ठक—is attached to the word विवध—(and also to the word वीवध) in the aforesaid sense; both these words here imply (i) a yoke to carry burdens and (ii) a highway.

मित—। विवध दति प्रातिगधिनात् वतीयासामयातृ। “हरति” दति प्रव्ययनु। विवचः। नप्रव्ययः। स्रात्। विवधः।। परे ठके।। विवधन हरति दति हनु विवधिकः।। विवधः। स्थियस्त। क्षीचः।—विवधिको।। परे ठके।। वैवधिको:।। एकदेशविक्रता। अनवयालाम भवति। दति नयाः। श्वाचित्तः।। तेन वीवध दति एकदेशविक्रताः। (इसस्ता प्रकर्षः कश्मिरूः इत्यादिः।) विवधश्वदसा च। दति दर्शना।। अतएव

वीवधन हरति दति हनु।—वीवधिक:।। परे ठके।। वैवधिको:।। शर्करयशः। चर्चातः। कोदति:।—वैवधिक:।—वैवधिक:।

तथापि। “पयासा विक्रयवीवधादिपी पर्यासारि प्रभमार्योः।” दति

विवधः।। पयासासः। उभयतोवधशशिको नभवाशाकावशिष्यः।।

१५३२। अष्ट कुटिलकायाः।। १५४१।
De—1. कुटिलिका व्याधानं गतिविशिष्टः कर्मारोपकरशः
भूतं लोधं त। कुटिलिकाया हरति मुगानू अश्चारानू वा कौटिलिकी व्याथः कर्मारशः।

In the aforesaid sense, the suffix त is added to the word कूटिलिका। कूटिलिका—a kind of movement—usually resorted to by hunters in sniping; also an ironrod used by blacksmith.

भित—1. वरतीति एततं ेञ् विषये कुटिलिकायाश्वत्र दत्तीयासमार्थवर्तूत भाष्
प्रणवः सात्। कुटिलिका व्याधानं तहसतिविशिष्ठः। कुटिलिकाया हरति (हति).
मुगानू हरतं भाष् कौटिलिकः व्याथः। कुटिलिकाया लोधम्या व्याथा हरति (ताजाति).
अश्चारानू हरतं भाष कौटिलिकः कर्माचः। कुटिलिकाया (भांतुयः) हरति (भाकर्षति).
पुरासम् हरति कौटिलिकी बेल्का।

15.24. निश् चर्चा चच्चौतातिदिम् ॥ ४७४१८ ॥

De—1. चच्चौतिन्तिन निशं तस्म हाच्चौतातिकम् वेरम्।

In the sense of निश्चर्चा (performed—incurred etc) the suffix ठ is attached to the word चच्चौतिन्तिन and others falling within the category of चच्चौतातिदिम्।

भित—1. तेन निश्चर्चायम् हरति एततं ेञ् विषये चच्चौतिन्तिन हरति एवमाविभिः दत्तीयां
समायम् भा: ठक प्रलयः सात्। निश्चर्चायम्—साधारम्, चतुरप्रभावित यामल। चच्चौतिन्तिन
निश्चर्चायम् हरति चच्चौतातिकम् वेरम्। जातुप्रतिन्तिन निश्चर्चायम् हरति जातुप्रतिकाम्
जातुप्रतिन्तिन निश्चर्चायम् हाच्चौतातिकम् कायम्। गतागतिन निश्चर्चायम् गताग
रतिकाम् प्रेम। चच्चौतातिदिम्—चच्चौतिन्तिन, लघुप्रतिन्तिन, जातुप्रतिकाम, गतागतः
यात्रिप्रतिक, अनुगत, जातुप्रतिक, क्रमवाच्याम्, पादविन्दन, जातुप्रतिक।

15.25. तृत चन्तितलम् ॥ ४७४१५ ॥
The suffix म् is always added to words themselves formed with the suffix कि—in the aforesaid sense; [by “always”, it is to be noted that words formed with the suffix कि are never used by themselves—but are always followed by म् .]
The suffixes क and कन्न are respectively added to अघमिल्य and याचितिन in the aforesaid sense.

मिति — आघमिल्य श्रं कर्ति धारीणप्रत्ययः प्रवर्तितम् शिष्यम्। याचितिन श्रं कर्ति याचितिन: तत्रत्ववेदः सिद्धम्। एतत्रात्मक सिद्धम् कक कन्न श्रं कर्ति प्रत्ययः स: तेन निर्देशानुसार: एततिनः प्रवर्तितम्। अघमिल्य: निर्देशानुसार: अघमिल्यकः। अघमिल्यकः धनम्। याचितिने निीवः तम् श्रं याचितिकः सख्तम्।

1537। संक्षिप्तः ||4|| दीः। दशा संक्षेप्त: दाधिकः।

In the sense of "संक्षेप" (mixed up) the suffix दक्षः is added to the name of the thing with which something is mixed up.

मिति — तेन संक्षेपितम् एततिनः प्रथम वर्तियास्मादाय तक प्रत्ययः संक्षेपः। संक्षेपः अवशेषस्य प्रभमि निष्पितम् इत्यतः। दशा संक्षेपः दाधिकः धनम्। एवं जीविते संक्षेपः मार्गिकः। एवं गौर्जिकः पत्रः। पौपलिकः।
The suffix दः (a bar to दक्क) is attached to the word चूषण, in the said sense.

The suffix दक्क, attached to the word लब्ध in this sense, elides.

The suffix दक्क is attached to the word सुह्र in the same sense.
The suffix ठक is attached to the name of a भजन (condiment), with which an article of food is seasoned.

The suffix ठक is attached to the word भोज, सहस and चम्बस in the sense of "सेन बच्हे" (stands by that).

The suffix ठक is attached to the words देव, नीम and कुल coming after प्रति or जन in the sense of "तत् (ताइशम्) बच्हे" i.e. is situated in that way or stands likewise.

N. B—देव is—देव changed to देव by the application of the rule "द्वालधोपस्थोपियत्" (५१५३६).
तद्वितेशु विकारायथका: ॥२०१॥

भित—। तेन भ्रति चर्म नागुनार्थः। तत्तु भ्रति विहितावशार्यंविविभक्तः।

विहितार्यन्त्य प्रतिपूर्वः कार्य पद्मपुर्वः कार्य वा रूपश्रव्यः, कोगश्रव्यः, तथा कुलश्रव्यः

च—तत् ( ताइशम् ) चर्मः तत्र भ्रति एतत्त्वनः। चर्मः तत्र चर्मः चर्मः।

सन्न उद्विकारकायतेष्वः चर्मः। तत्तु भ्रति विहितार्यन्त्यं पद्मः तथा कुलः

स्मात्? चक्षुः—तत्तु भ्रति नैव कर्मफलं विहितार्यं उपत्तु कियाविषेषं श्रेष्ठं विहितार्यं।

तत् इत्यर्थं ताइशम्। इत्रं तथात्त्वः। तत् भवम् तथा—ताइशम् यथा तथा चर्मः तथा

इत्यः। प्रतीपम् चर्मः तत्र भ्रति तकः—प्रतीपिकः। अन्यकोऽर्थे चर्मः अन्यकोऽर्थे

प्रतीपिकः। भवम् चर्मः तत्र भ्रतिविविभक्तः।

अन्यकोऽर्थे चर्मः भ्रमणमिकः। प्रतीपिकः। भवम् चर्मः प्रतीपिकः।

अन्यकोऽर्थे चर्मः भ्रमणमिकः। भवम् चर्मः अन्यकोऽर्थे

तथादि—“तां प्रतीपिकः समा”

—भ्रति भविष्यते। “भ्रमणमिकःतथा हि नराधमः”।

१५४५। परिसुखः च। १२१।२५।।

दै—। परिसुखः चर्मः परिमुखः। चातु पारिमुखः।

In the sense of “ताइशम् चर्मः” (lies likewise) the suffix तकः is attached to the word परिसुखः—(and also to the word परि-

पारिमुखः)

भित—। ताइशम् चर्मः तत्र भ्रति चर्मः परिसुखश्रव्यात्त्र चर्मः चर्मः। परिसुखः

चर्मः तत्र भ्रति परिमुखः। चौवेण यथाकारः—इ प्रतीपश्रव्यात्त्रः। तेन पारिमुखः

इत्येकारः यथापि चर्मः पारिमुखः।

१५४५। प्रयक्तति गद्यम्। १४१।२०।।

दै—। हिगुणायथे हिगुणः तत्त्र प्रयक्तति दैहिगुणः।

दैहिगुणः।

In the sense of प्रयक्तति (offers or gives) the suffix तकः is added to the name of a thing-given provided the giving of the same is blamable.


The suffix छ्न and छ्च are added respectively to the words कुसीद and दशैकादश in the aforesaid sense. (See Tika also).

मित—। कुसीदि हिति। दशैकादशि प्रदत्त इत्यधि कृष्णोऽवधि ब्रजिनम्। एवं भारापी। भूक्षिष्ठि इति। एवं भारापी। दशैकादशि प्रदत्त इति। कृष्णोऽवधि ब्रजिनम्। एवं भारापी।
तत्त्वित्वा विकारायणः

च। "वक्ष्यति गद्धृः" श्रवणं विषवे यथासंख्यान् जनम् च दृश्यति प्रलयः।
नेन्द्रियानि गद्धृः प्रवक्ष्यति दृष्टि कृत्वात्। 
विष्वास्व चिंतामणि शौर्यस्व नैसीमधुकरः। 
वर्णः हनम्। 
एकादशाध्यायः ्दश प्रवक्ष्यति दृष्टि वज्रकारादिकः।
विषयं दृष्टः कार्यादिकः। चतुरं च।

ननगो दयं दश सर्वत्रः सङ्घर्षे प्रति चतुर्वते। चतुर्वते।
सुरे मेदः। "विभवार्ति विट्ठलः" (४.१२१६) प्रति श्रवण भाषानादः।
विभवार्ति (४.१२१६) प्रति सूनुष्टु दण्डानि ज्ञानपदः।
प्रखराधि तकः अपवादसूती।

१५४७। उत्क्रियः ॥४।१२२॥

दौ—। वदराणि उत्क्रियः दृष्टि वादारिकः।

The suffix तकः is added to words in the senses of "उत्क्रिय:-
षण" (gleaning that) i.e. the suffix is added to the object of
गैलिन in order to denote the person, that gleans.

मिन—। तत्र दृष्टि चन्दृकान्त। चन्द्रिति विशिष्टमयासमार्थः उत्क्रियः दृष्टि विषये
षण प्रत्येकः ब्राह्मणः। वदराणि उत्क्रियः दृष्टि वादारिकः। उत्क्रियः
षण चतुरस्तु—भूसि
पतितस्व एकेऽक्षस्व कथा उपादानम्। कानां उत्क्रियः वाणिकः।
श्रावाकान् उत्क्रियः य्योगारिकः।
शाकान् उत्क्रियः शायिकः।

१५४८। रचनः ॥४।१२३॥

दौ—। समाजं रचनं सामाजिकः।

To denote the protector, the suffix तकः is attached to the
object protected.

मिन—। तत्र दृष्टि विशिष्टमयासमार्थः रचनः दृष्टि एताधिनः विषये तकः प्रयातः।
समाजं रचनं दृष्टि सामाजिकः। वाणिकः रचनं दृष्टि सामाविषयः।

१५४८। शब्दार्थं करोति ॥४।१२४॥

दौ—। शब्दं करोति ग्राम्यिकः। दार्थिकः।
The suffix टक is attached to the words श्रद्धा and दुःख—to denote the person—that does the same.

The suffix टक is added to the words प्राण, मृत्यु and चयन, to the synonyms of all these and also to words expressive of any particular kind of bird, fish or deer (or any beast), to denote the person that habitually kills these.
The suffix ठक is attached to the word परिपस्य in the sense of “तिहि” (stands) or हति (kill), to denote the agent.

The suffix ठक is attached to the word परिपस्य in the sense of “तिहि” (stands) or हति (kill), to denote the agent.

The suffix ठक is attached to the word परिपस्य in the sense of “तिहि” (stands) or हति (kill), to denote the agent.
The suffix तक is attached to words ending in माध, as well as to the word पदवी and अनुपद—in the sense of धावति i.e.,
to denote the person running through either of these.

सिद्धान्तकौमुदी

The suffix ठक as well as ठक is attached to the word धावति in the aforesaid sense.

The suffix ठक is attached to words the last member of which is पद—in the sense of माधाति i.e., to imply the agent that takes anything denoted by the self same words.
In the aforesaid sense, the suffix ठक् is added to the words प्रतिकाठ, चर्चं and ललाम।

The suffix ठक् is attached to the word धर्म (also to चर्चं) in the sense of चर्चि i.e. performing, practising.

The suffix ठक् is added to the word धर्म (also to चर्चं) in the sense of चर्चि i.e. performing, practising.
The suffix तन as well as तक are added to the word प्रतिपय in the sense of एति (गच्छति) i.e. to denote one who goes thereby.

In the sense of समवैति—i.e. uniting, joining or identifying, the suffix तक is attached to the word expressive of समवय congregation or parts (with which one is to identify one's ownself).
1558. परिषद् समर्यैति पारिषद्।

In the aforesaid sense the suffix क (a bar to ठक्) is added to the word परिषद्.

मित—। समवायान् समर्यैति द्रिति एतमिन् च भवं परिषद् द्रिति श्रद्धात् क—
प्रवायः: स्वातः। ठक्-प्रवादः।

1560। सेनाया वा।।१६५४॥

दे—। क्ष: स्वात् पर्चय। सेना:। सेनिका:।

The suffix क as well as ठक् is added to the word सेना (army) in the aforesaid sense.

मित—। समवायान् समर्यैति द्रिति विपयं सेना-श्रद्धात् क्ष: स्वातः, विकल्पवः;
पर्चय. ठक्. च। सेना समर्यैति द्रिति क्ष:—सेना:। ठक्-सेनिका:।

[ N. B.—सेना=Army; सेन्य or सेनिक—a Soldier ]

1562। संजयां ललात्कुट्टी पश्यति।।१६५५॥

दे—। ललात् पश्यति ललाटिक: सेवक:। कुकुटोश्वर्देन
तत्पाताहं: स्वपदेशं: लच्छिते। कौकुटिको सिद्ध:।

The suffix ठक् is attached to the words ललात् and कुकुट in the sense of पश्यति, i.e. to denote the agent of seeing or observing the same, provided the word thus formed stands for a particular class name.

मित—। ललाटकुट्टी पशि एताम्यासु हितीयासम्यायाम् पश्यतीति
पशिन्दा ठक् प्रवायी भवति, प्रवायपशव्यः संधाचेत् गमति। ललाट¬
पश्यति पशि ललाटिक: सेवक:। "संजयांवेशो ललात् ठूरे देखतः", यी भवः
ठूरादि स्वामिन: ललातसेव पशि, न तु तस्म उपयोग तस्म कार्यः व्याप्तिते। स एव
The suffix टक् is attached to words to denote भर्मा i.e. the proper duty—the right function of those expressed by the said words.

In the aforesaid sense the suffix अष्ण is added to the word महिषियि and others passing off by the name of महिषिद्धि.

The suffix तक्त is used to denote भर्मा i.e. the proper duty—the right function of those expressed by the said words.

In the aforesaid sense the suffix अष्ण is added to the word महिषियि and others passing off by the name of महिषिद्धि.

The suffix तक्त is used to denote भर्मा i.e. the proper duty—the right function of those expressed by the said words.

In the aforesaid sense the suffix अष्ण is added to the word महिषियि and others passing off by the name of महिषिद्धि.
In the aforesaid sense, words ending in चकङ्कार, take the suffix चम्कः।

मित—। चकारान्निति: शब्दांभि: तस्य चम्कःसंविति एतत्तत्वानु चर्च्यो चन्द्र प्रलम्यो सागरः। चार्च्यो टकोपवादः। यवः—क्षमिति: भादृः पद्मी। वद्या यथात्मा—यथात: तृत्य प्रत्येकेन नियतः रूपस्। तस्याचार्यः चानम्—चन्द्र प्रख्यः। एवः होतु: चम्कः हृदम्। पोतः: चम्कः पीवस्म्। उद्रगातः: चम्कास्मू श्रृङ्गागतम्।

इ—। नराचेति वक्तव्यम्। (वा)। नरस्य धन्तेम्या नारी।

मित—। नरस्यस्यात् च पूर्वस्य एव तथेष्य चन्द्र सागरः। रश्यस्यात्
च देवता भाषालिनी—तेन नु: चम्काः नारी। एवं जातिवाचकस्य: देवता आग्नमः।
तथासि। “नराचेति भिवाया नारी देवता”।

इ—। विशस्तिरुर्द्ध्वलोपश्राङ्खः च वक्तव्यः। विशमित: धर्मः च देशस्मृतम्।

मित—। विपुर्वकारात् शम्भाति: तृत्य प्रलम्येन यो विशमितू देवता चन्द्र उत्पद्यते, तात्त्रुत्त्र शब्दन स्तय: चन्द्रस्य देवता विध्ये जलि सति। “इत्यादि”: लोपः सागरः।

इ—। विभाजितुर्वश्चर्तनोपश्राङ्खः च वाचः। विभाजितित: धर्मः च वैभाजितम्।

मित—। विपुर्वकारात् भम्भाति: निच्च प्रवश्चत: तृत्य—तेन विभाजितू
देवता रूपस्। श्रस्त्रात् ज्ञानम जलि हते चन्द्र: लोपः सागरः। एव शिच्च प्रवश्चस्य
एवलोपः न खलु इत्यादि। इत्यादि चन्द्रम स्तय: वैभाजितमस्य व्यवह प्रकारः।
छूति।

१६५५०। भवक्रमः।। १६५६०।।

इ—। धापलाट्तकः स्यादबोध्ये चर्चः। भापश्चः
चर्चः व: भापिकः।। राजग्राह्यः द्रव्यम् चचर्चः।।
In the senses of चवक्र — i.e. tax, the suffix टक is attached to words.

मित—। तदस द्वित। तदस द्वित प्रत्ययसमानत्व चवक्र द्वित प्रत्ययसमानत्व प्रत्यय: स्थानै। चक्षुषितील्या चवक्र द्वित प्रत्यय: पिण्डक—य: खलु राजयायौ द्वयम भवति। चालस्त्रय चवक्र: चालस्त्रय। गुलस्त्रय चवक्र: गुलस्त्रय। गुणलस्त्रय परिमाणिकूल्यम्। एव चालस्त्रय। चालस्त्रय।

नगु चवक्राङ्गिर्दित्व प्रत्ययसमान तबर्त किंसौ चवक्र चवक्राौ। सौसमू “लोकपीड़यः चवक्राङ्गिर्दित्व प्रत्ययसमान तबर्त”तित्व चालस्त्रय। तदस्तित; कदाचित्त चवक्राङ्गिर्दित्व प्रत्ययसमान रक्षानिति न तस्य सदैव पर्यायम्।

१५४५७। तदस्य पश्यम् ॥१४७१५४५७॥

दो—। चापूः: पश्यम् चापू चापूः।

To denote a person dealing in something, the suffix टक is attached to the word expressive of the object of dealing in.

मित—। तदस द्वित प्रत्ययसमानत्व चस द्वित प्रत्यय: टक प्रत्यय: स्थानै, चतु खलु प्रत्ययसमानत्व तवौत प्रत्ययसमान प्रत्यय: भवति। चापूः: पिण्डका: पश्यम् चस द्वित चापूः। एव चापूः: पश्यम् चस चापूः। स्थानै पश्यम् चस चापूः।

१५४५८। लवणात्: ठगु ॥१४७१५४५८॥

दो—। लवणातिक:।

The suffix टक (a bar to the suffix टक,) is attached to the word ब्राह्म in the aforesaid senses.

मित—। तदस सप्तभितिति विषये लवणशब्दानूः ठगु: स्थानै।

१५४५८। किसरादिभ्य:ठगु। ॥१४७१५४५८॥
The suffix ड़ा—a bar to टक्, is attached to the word किसर and others passing by the name किसरादि in the aforesaid sense.

नित—। किसर नवलद उशीर इत्यादिकादि: प्रातिपत्तिकेऽभाषा: तद्भवं पर्वम्। दैत्यविश्वम्। किसरादि—किसर, नवलद, उशीर, उग्रवग, लग, गुरुगुलु, उशीर, चरित्र, चरित्रायणी, चरित्र, स्मृताः किसरादि: सद्य गगनविकाः नित्यादि:। किसराद्वाणिः किसर दैत्य चार्जिका भाषाविश्वाची

$\text{१५३०}$। शलालुकलोन्यतरमसाम्।

दै—। ड़न समातः पदेत टक्। शलालुकः। शलालुकी। शलालुकः। शलालुकी। शलालु: सुगमिहिताविशिष्ट:।

In the aforesaid sense, the suffix ड़ा is optionally attached to the word शलालु; शलालु is also a kind of scent.

नित—। तदस्य प्रयोगमिति प्रत्ययाचं शलालुस्मात् अयत्तरस्मात् (विकर्णः) सयः। शलालु: पर्वम् एसा दैत्य शलालुकः—ड़न सियां शलालुकी। ड़न दैत्यसा चषायतिपल्लिटकः—तेन शलालुकः, सियां शलालुकी, शलालुश्मातः पिरर्वस्तविशिष्टाची।

$\text{१५३१}$। शिल्मस्।

दै—। मटङ्काद्वाणः शिल्मसा मार्क्यादिकः।

To imply the person, who is to deal in some forte, the suffix टक् is attached to the word that stands for the (said) forte.
The suffix चु is optionally attached to the words मडुक and भाभर.

To denote the person that uses some kind of missile (weapon), the suffix तक is attached to the word expressive of the said missile.

...
The suffix उष्ण is optionally attached to the word परशु in the aforesaid sense.

...
To denote a person, possessed of some special feature (or some particular character), the suffix तक is added to the word expressive of that special feature (particular character or habit).

भिति— | अचल। तदन्तिदित्र प्रमादसूच्य अस्मृति यक्ष । दक्ष प्रवचन भवति। यत प्रथमसूच्य शीला वेतो तदन्तिदित्र। शीला साध्या। अपूर्वभच्छयम् पिष्टक-खादनसूच्य शीला साध्या। वस हस्त आपूर्विक:। एवं मीदशचचयम् शीलम् अस्मृति मौदितिक:। शष्णुभच्छयम् शीलम् अस्मृति शष्णुविक:। अपूप्श मीदक्क शष्णुल दक्ष शंदा। अदृश्यावश्या तदन्तिदित्र वर्तते।

१५७८। क्रवादिभ्योः: || ७३०३२ ||

de— | गुरौर्देशावधानमावर्ष्यम् क्रवम्, तत्कौलमस्य क्षाल: ||

In the aforesaid sense the suffix वण is added to the word क्रव, and others, passing by the name of क्रवादि।
The ति of the word कर्मः elides, whenever a suffix is added to it in the sense of ताच्छिक्या i.e. तत्त् शीलम् प्रस्थः; this suffix is, of course, no other than the suffix श �sanctioned by the rule ख्वादित्थियाः शः (§ 4.132)

भित—। ताच्छिक्यः कांम् ति ठौरोः स्वातः। अष्टामः—ठावादित्थियोः।

ननु "नस्स्वः" (§ 4.134) ति ठौरेषु थ ठौरोः श्वातः। सार्थकरिणायः श्वातः ननुस्वः ठौरोः ति चेतः—उच्चतः। भापात्मकायः प्रत्ययः। सूर्यस्मितः भापयति यत्र तत्त्वशीलम्
প্রথমান্তরে পদার্থে প্রথমে বিবেচনা আছে যে প্রথমে প্রথমে প্রথমে প্রথমে প্রথমে প্রথমে প্রথমে প্রথমে প্রথমে প্রথমে প্রথমে প্রথমে প্রথমে প্রথমে প্রথমে প্রথমে

To denote the person making some irrelevancy or mistake in reproducing (or saying) his lessons, the suffix টক is affixed to the word that stands for the said mistake.

ভিত্তি—। তবে কারণীয়তি হইতেছিল। অধ্যয়নে ততু কর্ম স্বর্ণ হইতেছিল বাক্যায়।। বশতবদ তদ্দিত প্রথমান্তরাতু তসা তদন্ত পদার্থে তক্ষণ্যবীভট্টির, যত প্রথমান্তরে সু থে এল ধারণ যা কিয়া সেই।। একান্ত ভাবতে ( অধ্যয়নে অপারাধিক) কর্ম হইতে তদন্তে একান্ত।। একান্ত অন্তর তদন্ত বিবেচনা কর্ম আদী তথ্যায়াত্মকনরসনমাদবারি চ (২১১৫১) তদন্ত বামসসে। পরবর্তী কল্পনা:।। অধ্যয়নে নির্মীতীভাবে: পরিব্যাপ্তান্তাকালোক একান্ত বিবৃতিভাগারণাদুর অপারাধিক কর্ম ইত্যাদি:।। এবতে বহুতে ( অধ্যয়নে অপারাধিকবিভূত কর্মীর ইত্যাদি ) তসা তদন্ত উচ্চিত:।। তীক্ষ্ণ বাঁধানি ( অধ্যয়নে অপারাধিকবিভূত কর্মীর ইত্যাদি ) তসা তদন্ত চৈত্যিত:।। উপায়ে নু যুববানু পদার্থান্তানু পূর্ণীতি যুববানু পূর্ণী। (১১১২) তদন্ত একান্তাম।।

১৫৫১। বহুল পুকুর পরাৎ ঠেল।। ৬১।১৬৪।।
In the aforesaid sense, the suffix ड़क् (and not the suffix डक) is added, provided the first member of the compound word (to which the suffix is going to be affixed) contains more than one vowel.

नवु अन्यत् द्रति यत् इतस् वचयते तत् खलु कीर्तितिचे चेत् चचते। तदर्थे कचि योगुदार्तम करोति ्स "अन्यत् करोति" द्रति उच्चते। दक् द्रति निषिद्धा ठुज् द्रति यत् विहितं तत् कि वस्म् ्वचयते—वयोदेशान्यिक: चतुर्थशास्त्रिक वादादि आदिकृत्यज्ञ कटनिन्द्रमेति वस्म्।

９५४॥ द्वितेषं भच्चा।॥५४।६॥

द्वी—। अपूर्वमभच्छः हितम् अस्मै आपूर्विकः।

To denote the person to whom some articles of food are conducive to health, the suffix ड़क्ष् is added to the word expressive of the said article of food.

नवु भच्छवशाचिनः प्रयासमस्यां ठुज् प्रवयः सरात् ्तत् भच्छव्य द्वितेषा भक्ति वये तथिनविए वाचे। आपूर्विकः। एवं सौदीदिकः शास्त्रिकः। मोदमभच्छः हितम् अस्मै द्रति चार्। शास्त्रिक मोदमभच्छः हितम् अस्मै द्रति चार्।

１५५३। तदस्मै द्वैते नियुलम्।॥५५।६॥
To denote the person to whom something is regularly given, the suffix त ि is added to the word expressive of the thing given.

The suffix टि (a bar to the suffix ति) is attached to the words चाषा, मांस, चाषा and बोद्ध in the aforesaid sense.
In the aforesaid sense, the suffix ड़्रु is optionally attached to the word मंत्र।

मित—। तद्रथै नियुक्तः होयते श्रवण विषयः मंत्र विवाहाद् अन्थवत्ससामः
(विकल्पे) अथ सागः। तथाहि चमरकोपी—“विषयाघी भगमहोक्तन”मित।

१५८४। तव नियुक्तः। \| १५८४८४।

दी—। चाक्री नियुक्तः चाक्रि:।

To denote the person employed in any situation, the suffix धकः is added to the word, expressive of the said situation.

मित—। तव श्रवण सत्तमिसाराद् नियुक्तः श्रवण एतवतिनः चिन्ताय दकः प्रयः
सागः। नियुक्तः: धाहितः, धापारितः। धर्मी नियुक्तः: द्वीपाचिकः। अव “न
यामाकाः” \[ अश्व।।

१५८७। अगारान्ताद्धन् \| १५८७३०।

दी—। द्वीपागारी नियुक्तः द्वीपागारिकः।

In the aforesaid sense, the suffix धनः (a bar to धकः) is

२१
added to a word ending in अगार (i.e. to a compound word the last member of which is अगार),

मित——। केवल अगारशब्दात तक्, एव—न तु उन्—तेन अगारे निबुक्तः। अगारिकः।

१४५८। अध्यायिनिष्काशकलात् ॥ १४५८।

दी——। निषिद्धकालबाधकता तक् स्वाधिगतरिः। शमशानि अधिति शमाषाणिकः। चतुष्पदेशाम् अधिति चतुष्पदे शिकः।

To denote the person—who studies in some wrong place or time, the suffix तक् is added to the word that stands for the name of such time or place.

मित——। अधायिनिष्काशकलात्। अधिशकालबाधिति—देशम् कालम् इति देशकालम् समारानन्दसामायः—“जातिराष्ट्रियानाथ्” ॥ १४५८। इति सूचेः। यदा-देशकालित: कालः। शमशानी देशकालः। अधिशकालः। तथातृ। अधिशकालबाधिति—कालबाधकता इत्यथः। यी देशम् य कालम् शाश्वेत् अध्यायनपथी निषिद्धे शर्मः स कालम् अनु शाश्वी। तत्तथात् अधिति अभिधेये चति, अध्यायनपथी शास्त्रार्थिकः शर्मः शर्मकालबाधकता सत्तानासनिम्नतात तक्ष्यम्रः श्रावः। अधिशकालबाधकता सावत्—समशाने अधिति चत्वारि इति शमाषाणिकः। चतुष्पदेश अधिति चतुष्पदेश चिकः। शमाशाने चतुष्पदेश अध्यायनपथियो शास्त्रायं प्रतिविधिः। अधिशकाल से अधिशकालभवत्। अनु—कालबाधकालः—सावत्—चतुष्पदेश अधिति चतुष्पदेश चिकः। एवं अधिशकालभागायम् अधिति शास्त्रार्थिकः। अधिशम्भागायम् अधिति शास्त्रार्थिकः। अधिशम्भागायम् एतााः स्थान-परे प्रतिविधिः—समशाने अधिशकालबाधकता सावत् इति सन्यास भवत्। अधिशकालात् इति सिसः। अनु—अधिति—अनु प्रभायः। नहि सुविषयः। अधिययनविधियो शास्त्रायं प्रतिविधिः। पूर्वाकः अधिति—सवापि नयस्यः—पूर्वाकः अधिययनविधियो शास्त्रायं प्रतिविधिलावः।

१४५८। कठिनान्तप्रस्तारसंस्कारेशु अवधारिति। १४५८।
দী—। তথ্তেন্দ্র। বংশকটিনি অর্থহরতি বাংশকটিনি।

শশ্বা বেঁবঁ: কাঠিন্য যশি স বংশকটিনস্তাসিন্ন্য ডঃ যন্ত্রা কিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানেত তাত তত্তান অনুতিন্তাতীতুির্য্য। প্রাসাত্তারি।
সাংস্থুনানি।

To denote the person—that follows some popular custom or manners, the suffix রক্ত is attached to the words—ending in সিদ্ধন, as well as to the words প্রসারার্থণ and সংস্থান,

মিতি। তত্ত অর্থহরতি দ্বিত এতত্ত্বন বিধুপ্র কাঠিন্যান্তাপ্রতিষ্ঠিতাত তথাকথার শ্বাস্তাত সংস্থান ব্লক প্রত্যয্য। প্রাসাত্তারি।

শশ্বা বেঁবঁ: কাঠিন্য: ( সিদ্ধন) যশি স কাঠিন্য: ডঃ ; তথ্যা যশি যা কিয়া জন্মাত্ত নিয়া, তা কিয়া যন্ত্রাম প্রতিষ্ঠাত জনসুসিন বিধুপ্রে কিয়া কাঠিন্যান্তাপ্রতিষ্ঠিতাত বংশকটিনি ইত্যাদি উক্ত প্রত্যয্য।

প্রসারে অর্থহরতি দ্বিতি। প্রাসাত্তারি। সংস্থানে অর্থহরতি দ্বিতি।

১৫৫০। নিকটি বসতি।

দী—। নিকটকে ভিক্ষু।

The suffix রক্ত is attached to the word নিকট, to denote the person, that resides hard by.

মিতি। নিকটবঙ্ক্ত। সাংস্থান সুসংস্থানের তত্তাবিধিত্য উক্ত প্রত্যয্য।

নিকটে বসতি দ্বিতি নেটেটকে ভিক্ষু। শাস্ত্রীযম অনুচ্চত্ব এব নিকটে বসতি,

তথ্যন্ত এব বিধুপ্রে প্রভূ বিধিত্যের। অভিলা শাস্ত্রীয় যন্ত শাস্ত্রীয় হস্ত শাস্ত্রীষ।

নিকটে বসতি প্রতি। তত্তাদু ক্ষীর বক্সণ্ডথ। নিকটে ক্ষীর বক্সণ্ডথ।

শাস্ত্রীষ ক্ষীর বক্সণ্ডথ। নিকটে ভিক্ষু।
The suffix रज is attached to the word आवश्यक to denote the person— that resides there.

In the province of the यथ suffix, six rules sanction seven suffixes—that elide पकार.

The suffix वल is sanctioned by all the rules coming hereafter till before the rule “तस्मि हितम” (४.१४४.).
The suffix यत is attached to the words रथ, युग and प्रासंग to imply those that draw or carry the same.

मनि—। तद्दित्ति विविधास्मर्थानूः रथशंकाः युगशंकाः प्रासंगशंकाः च यहंतीति एताभिनू विषयेऽ त्रिक्लयथिभवेत। रथं यहंति यति रथः। तत्कालिनी शिवापाक्षे—“युगशंको रथः। परित: सुः सुः”तिः। रथी बोधा रथस इति समरकोणिः। रथसीतावलिभेः: यतप्रवाहिनी वधार्वाचिपिः श्रेयः—सत्तेव रथानात् चिपि प्राप्तिपदेकात् यतप्रवाहः सतात्। तेन परसराः यहंतीति यत—परमर्थः। युगं यहंति यति युगं। प्रासंगं यहंतीति प्रासंगं। प्रासंगशंको साधुः दीर्घेति विषयः। भावादिश्वार्थं विनेपमणिवधार्मिक रथशंकाः यतप्रवाहः सत्तेव सीकरोति नतु केलरथशंकाः—तेन विषयः: विषयः। इति उदाहरणः प्रदच्छः। एतत्र सामीचीनं भाविः।

१५८४। धुरो यद्दरो ॥ १५६०४ ॥

dोः—। धाल चेति दीर्घं प्राशि—

The suffix यत as well as the suffix तक्ष is attached to the word धुर in the aforesaid sense.

मनि—। यहंतीति एताभिनू विविधास्मर्थानूः धुरं दल्लेचात्य मतप्रवाहशास्त्र तक्षप्रवाहः सातारास। तेन धुरं यत्कक्ष प्रक्षितम। तत: “धाल च” [१५६०४] इति उदाहरणः दीर्घः प्रक्षितम। तत् वार्त्तिः—
The penultimate vowel of words ending in रकार or वकार is not lengthened—provided the same pass by the term भ; the penultimate vowel of कुर as well as of तुर is also not lengthened.

The suffix ख is added to the word कुर (कुर्दुरा) in the aforesaid sense.


The suffix ख is attached to the word एकधुर (एकधुरा), in the said sense and the suffix optionally elides.

In the aforesaid sense, the suffix ख is attached to the word शकट.

The suffix ठ is attached to the words हल and सीर in the said senses.

The suffix ठ is attached to the words हल and सीर in the said senses.

The suffix ठ is attached to the words हल and सीर in the said senses.
The suffix वर् is attached to the word जनी, in the aforesaid sense, provided the word thus formed stands as a (particular) class name (i.e. as designation of something).

The suffix वर् is attached to the word, expressive of something, which is pierced provided वर् is not the instrument of piercing.

The suffix वर् is added to the word धन and गण to denote the gainer, of the some.
तद्वितीयं प्राग्वितीयं: ३२८

भित्तः । लब्धा व्रति समोश्चः। दन्तप्रत्यवेय सिङ्ग्रं हुप्स्तः। तेन न लोकायत्वा
निद्राकल्पयते। (१६२५६६) द्रवि सुवेशा वर्त्त शीती “स्नागन्धः” द्रवि द्वितीये न तु
परितो तेन सुवेशामये।—विश्वासोमय दशन्यद्वार दशन्यद्वारः । लब्धा द्रवि
वर्त्त एतोधिनं विषये ब्रति प्रवश्यी भविष्यं। धने लब्धा व्रतः वादः। धने लब्धा गह्स्री
क्रमः।

१६०३ । अनुभापणः।।७७४५॥

टे— । अचर लब्धा भाषः।

The suffix श is attached to the word चत्र in the said sense.

१६०४ । धर्म’ गतः।।७७४५॥

टे—। धर्मः—परेच्छानुचारी॥

The suffix यन्त्र is added to the word धर्म (control) to denote the person that is under the same.

भित्तः। द्वितीयासमस्यात् शश्वन्यद्वारः “गति,” द्रवि एतोधिनु विषये ब्रति
प्रवश्यी भविष्यं। धर्म’ गतः। धर्मः। धर्मः। परेच्छानुचारी—विचेषः इत्यतः।
तानासि—“धर्मः: संब्रजीलः: समानः”

१६०५ । पदमस्तिनु हुप्स्तः।।७७४५॥

टे—। पदः कहः।। नातिप्रकाशः इत्यतः।

The suffix यन्त्र is attached to the word पद to denote the thing upon which the same (i.e. पद = foot-print) is visible.

भित्तः। पद द्रवि प्रतिपद्विकात् प्रथमसमस्यात् “हस्यते प्रवश्यी” द्रवि
सत्तवम् ब्रति प्रवश्यी: स्रातः। पदः हुप्स्तः शश्वन्यद्वारः द्रवि पदः।। कहः।। पदः: पदः।
नातिप्रकाशः। नातिप्रकाशः। पदमश्च शश्याया भ्रति पदवश्यमेव बौधासम।
भन्तरं घनं कालिकायाम् “शक्ति दृविनु, पदं दृव्यं प्रतिसुद्धारत्वमस्य स पदः
कहः:। कहः सम्भवं बुधते।” द्रवि।
The suffix यत् is attached to the word शूल, to denote the thing which is plucked only by eradicating the शूल (root), i.e., by uprooting.

The suffix यत् is attached to the word शेष, with a युक्त inserted between the stem and the suffix; the word thus irregularly formed is शेषु and it stands as a class name or designation; शेषु—the cow pledged to the creditor.
The suffix यत् is attached to the word राहुपति in the sense of तेन संयुक्तम् i. e. attached to him or presumed by him.

The suffix यत् is attached to the words नौ, वयः, धर्मं, विष, सूलः, शीताः and तुषा in the sense of नाभि (navigable), तुष्क (equal), प्रायः (accessible), वधः (deserving death), आनाय (fit to be bent down), सम (equal), संसिद्ध (rendered fit) and संसिद्धिः (properly weighed or measured) respectively.
The suffix यत् is attached to the words धर्मः, पवित्रः and न्याय to denote the person or thing, that is not swerving from the same.

The suffix यत् is attached to the word कन्दस् (meaning will or intention) to denote the thing done or produced.

The suffix यत् as well as the suffix यत् is attached to the word उर्स in the aforesaid sense.
The suffix वन्न is attached to the word वन्न to denote the thing, dear to the heart. [Now see Tika].

The suffix वन्न is affixed to the word वन्न to denote a vedic text that binds,—i.e. holds or control.

The suffix वन्न is affixed to the word वन्न to denote the thing, dear to the heart. [Now see Tika].
रूप भावः। हद्दस्य वन्मनः कार्यः = ह्‌। वशीकरणम्।। “परस्परः चेते वधते वशीकरणसः स वशीकरणसः हद्दं दुःखतं” रूप राजिका।।

१६१५। मत-जन-हलादू। करणमकारणः। ॥ २११८। ॥

द्वी—। मतं हानं तस्मा करणं भाव-सापणं वा मल्यम्।

जनम् जल्पो जनः।। हलसा कर्भं हलतः।।

The suffix वट् is attached to the words मत, जन and हल to denote the करण (instrument) of मत, जन as well as of कर्भ [ploughing] of हल।

मित—। षट्टी-सापर्यं भाः। मत जन हल रूप एति भोगः। यत्रप्रयः। सात्य यथा-

संख्यं करणम् जल्यं। कर्भं। रूप एते सेवं भोगं।। मनु धाती। साध्वेन विवधं मतम्।

वाणम् इत्यं।। सत्त्व वाणम् करणं सम्भवं।। करणं साधनम्।। यहा कथाती:

भावे वुज्दू। रूप एते करणं। कार्यं।। तेन सत्त्वं करणम् कार्यं। रूप मल्यम्।

भावसाधनम् कार्यं। इत्यं।। जनम् जल्यं। जनः।। जननां ज्ञानविक्रियेयं।

इत्यं।। हलसा कर्भं। हलतः।। कर्भं। कर्षणम्।। “भयं कीता हलो। यद्विवधी

तद्न विवधिन।” (२११७॥सतीके।)। जत्तावं विहलस्य कर्भं। विहलव्यः—विहलस्य

कर्भं। विहलव्यः।।

१६१६। तव सापुः। ॥ २११८। ॥

द्वी—। सापे सापुः। सापः। सामसु सापुः सामन्यः।। वे

चाभावकारं जोरिति प्रकृतिभावः।। कर्भं गणः।। शरणः।।

The suffix वट is attached to words in the sense of तव सापु i. e. well up or expert in subjects—denoted by the self-same-words।

मित—। तव द्वित समस्येम्बर्तत प्रतिपदिकात गणः। द्वित एतकः। यत

प्रत्ययः। साता।। सापं क्रस्या योगः। प्रवीणो वा चर्यं—न तु ध्यकारः। ध्यकारः
तन्त्रिकृ रघु प्राग्धितियाः

In the aforesaid sense, the suffix ख [a bar to यत्] is attached to the word प्रतिजन and others passing by the name प्रतिजनानादि।

भित—। तव साधुः प्रति एवतंत्रिह ग्राह्यन प्रतिजन ग्राह्य एवमादिभ्यः प्रातिपदिक्षिभ्यः खच्च-प्रत्येक भवति। जने जने प्रति प्रतिजने, "अन्यथं विभक्ति—" (२०.५६) प्रति सूत्रेण अवश्यमावः। प्रतिजने साधुः प्रातिरिक्षिनः। जने जने साधुपरिधः। संयुक्ते साधुपरिधिः। सांख्यने साधुः सांख्यजनीनः। विश्वजने साधुः वेश्वरजनीनः। इदुः साधुपरिधिः ऐदुः सांख्यी।

प्रतिजनातिभिः—प्रतिजन, सांख्य, विश्वजन, संयुक्त, इदु, संयुक्त, परक्ष, परक्ष, चतुर्वेद, पञ्चजन, सदाजन।

भताश्व:। ॥ ३१५।।

भते साधवः भताा: मल्लयः।
The suffix ब as a bar to यत is attached to the word मक in the aforesaid sense.

The suffix ब is attached to the word परिषद in the aforesaid sense. [See Tika also].

In the aforesaid sense, the suffix तक is attached to the word कथा and some others passing by the name कथादि.
The affix र in is attached to the word गृह and others passing by the term or falling under the category or list of गृह in the aforesaid sense.

In the aforesaid sense, the affix र is attached to the words प्रधिन, वसति, वसति and सृपति.

विज्ञानकृत विषय—प्रधिन, वसति, सृपति द्वारा प्रतेयम् द्रव्यब्य: सृपति: प्रधिन: (provender), वसति: सृपति: आत्मिकूड़:। वस्तिर चालीराजसिकानविधिनत्व अविस्थापनेन विषयान गृहानुसार मतिः। वस्तिः: प्रधिन: सृपति: बांधन्: द्रव्यब्यज्ञिता किदम् गृहानुसार मतिः। किदम्: प्रधिन: सृपति: बांधन्:। ॥ ॥ ॥
The suffix य is added to the word समा in the aforesaid sense.

The suffix य is attached to the word समान-तीय, to denote the person, that puts up there [i.e. with the same teacher or preceptor].

The suffix य is attached to the word समानोदर—in the sense of तत् श्रवित;—i.e. to denote the person that was once there [or rather that has been issued out of समानोदर—the same foetus] and the श्रवित of समानोदर is to be pronounced with an द्रा accent.
In the aforesaid sense, the suffix य is attached to the word चीड़.

N. B.—See also our Note under the rule “विभावीदर्”.

स्मतोऽन्येपि सतमेसमयांति तव शवित द्रति एतचिन्तायं धमायोष्ठो भवति। समानोदेरी शवित: द्रति योः—सीड़ा:। “चदः प्रामवत्”—सीड़ा:। द्रति च: प्रामवत्। द्रति च: प्रामवत्। विभावीदर् (४५.१५७)। द्रति सूत्रेण त्व प्रमात्याय परे समानोदेर द्रति चाधस्य समान। द्रति चाधस्य वैधानिक्ष:। सभाय:। “यो चोदान:”।—द्रति पूर्णं सूत्रात्। चतुर्वर्ग:। तेन सीड़ा:। द्रवयं यकारे खर:। यकार उदात:। द्रवय:।

द्रति प्रामवीतियाः।

१६२७। प्राक्क्रीताच्छ:।।४५.१५।।

‘दी’—तेन क्रीतम् द्रवत:। प्राक्क्रीताच्छ:।।

The suffix य is to be applied here till before (or up to) the rule “तेन क्रीतम्” [४५.१५]।

स्मतोऽन्येपि “तेन क्रीतम्” (४५.१५)। द्रति चूतं वक्तर्य। तत्पुरूषेष्यहेनस्। “कः” क्ष्यत्र्य।।

१६२८। उपवादित्ये यत्।।४५.१२।।
दै—। प्राक् कोतादितीरव। उवशीष्नात् गवादिभ्यश 
यत् स्वात्। कस्य अपवादं। "नामिन्मं च"। नस्योऽच। 
नभ्यम् चन्दनम्। रथनामि यवेदम्। शुनः संप्रसारणम् वा 
दृष्टिवत्तम्। (वा)। शुन्म्। अध्योनदृवः च। अजन्यः। 

The suffix यत् [ a bar to च] is attached to words ending 
in चकार as well as to the word गी and some others passing 
by the term ग्वादि in the same sense as व is attached 
to words of the "प्राक् क्रीत" class; i.e. in the sense of तथां दत्स 
and the like. (See below also).

मित—। प्राक् कौलात् छवयान्यसुः। प्रातिपदिकीभावसः गी इत्येवमाधिभमा। 
यतृस्त्वायी भवति प्राक् क्रीतीयंपु एत अर्थं पु। क्रमवयासः अपवाद: अथम्। "ते नेन 
क्रीतम्" (प्र.162) इत्यादि प्राक् "तमं रितम्" (प्र.164) इत्यादिदु य् य् य् य् 
क्ष्णु यवेदु प्रातिपदिकीभावसायी विद्यितसेषु एत अर्थं पु भवशीतान् प्रातिपदिकाम् 
तथा गी इत्येवमाधिभमा: वाहिनाः। क्रमवयासः अपवाद: वणमयप्रियो विचित्रसं रिति 
सर्वायम्।। उवशीष्नात्—शदवं रितम् रिति शदु शुचात् यत्—महायं दारु। 
गवादिभमा: गोहा,—गोहा:। रितम् रिति गवम्।। गवादिभमा: गो, हविसं, अचर, 
विष, विंचिसं, वत्तका, खुदा, युम, मेघा, चुंचुं, जूसं, खट, दर, चक, 
चंद, बीज, हित।।

दै—। "नामि नभ्यं च"।।

मित—। एतदिपि गवादिदु मच्यम्। तेन नाभिसद्वत् "तमं रितम्" रिति 
एतादिप्रायं यतृस्त्वाय: स्वात्। नाभिसद्धः च नभ्यम् प्रसारीती भवति। नामवं हित: 
नभ्य: चच.:। नामवं हितं नभ्यं चचान्म्। चतुः नाभिसद्वत् चन्दनिन: भवू:। 
नभ्य: कादम्। यथू गद्गवायू:—वाचकों नाभिसद्दत्ता "गद्गवायव: 
दत्" (प्र.165) रिति यतृस्त्वाय: स्वात्।। परं तव न नाभिसद्वानि नभ्यम् रिति च: 
स्वात्।। तेन नामवं हितं नभ्यं देवसम्।।
तत्त्वितेषु प्राग्यितीया:

३४१

दौ——। युन: सम्प्रसारण वा च दीर्घशंकुम्।

भित——। युन: दौ पी. ग्रामरिपथिक गवादित्व पवारे। एतवादान्त तथान्त हितस्व दौ विशिष्ट यत्त्ववाच यत्त्वात्। दौत च प्रथमाये युन: हृदय सम्प्रसारणे सम्भवित्व, किश्चिव भ-व्याने भादिरिक उकार्सा च विकार्से दौचालमपि सार्धु। युन: हितस्व दौत यत्त्व = युन:—हृदयम्। दौत च चक्षु यहस्याव तस्मा च ज्ञातस्मृतायानां विशेषः। (शैल कृपालकानन) दौ भावः।

दौ——। अधिकानवक्च॥

भित——। अधिकानव घरविपि गवादित्व। अततपव तथायातिक परम्परा हितालिती विषये यत्त्वात्। दौत च प्रथमाये अस्मा स्वरूपे अन्न्यादर्श दौ विशिष्ट यत्त्वात तेन अधिकानव दौ। अधिकानव: कृपालकानन —(शैल कृपालकानन) दौ दौचालमपि अन्न्यादर्शम्।

१६२५। कम्बलाच संख्याम्। पृ.१३॥

दौ——। यत्त्वात। कम्बल्यम्न अर्जपशास्तम। संञायाः विशिष्टां किमू? कम्बलीयाः उर्याः।

The suffix यत्त्व (a bar to ऽ) is attached to the word कम्बल provided the word, thus formed stands as a particular class name.

भित——। कम्बल दौत प्रारंथनित्वकान्त्र यायात्स्ये एव अर्द्धाद्वु (प्रारंथनित्वकान्त्र: व्यायामू पर्वे श्रृंग एव अर्द्धाद्वु कप्तान्य: प्रति: तेषु एव अर्द्धाद्वु:) यत्त्वावध: स्वात् संञायाः विशिष्टां। संञायाः विशिष्टां कम्बलचिक्षितं सम्बन्धार्थ गर्भस्मारि प्रत्याचः।

नन्द अव हात्सन्य अव अर्द्धावध्यो विष्कित्त: संञायाः? उच्छां—ददाये विक्रिते: प्रक्ति (पृ.१३२) दौत विक्रितिवाचकालिक गर्भस्मारिव तात्त्वायाः भवति। संञायाः दौ दौ विशिष्टां किमू? कम्बलाय दिता दौत कम्बलीयाः उर्याः। अव तथादित्वम् (पृ.१५) दौ दौचालमपि क एव।
The suffix यत is optionally added to the words expressive of a particular kind of धातु: [butter], as well as to the word अध्ययन and others falling under the class अध्ययन।

तथ—। धातव्या धातिः अध्ययन । अध्ययनम्। पूर्वोऽश्चस्तुः। पूर्वोऽश्च। अध्ययनम्। अध्ययनम्। अध्ययनम्।

Suffixes are added to words in the sense of तथ—जितः i.e. to denote the thing, beneficial or useful to the objects expressed by the said words.
वनस्पति तज्ज्वरायकारिणीः

भित्र--- तवाग्रे ऋति पति वनस्पतियां तत्त्वानिं लघु विनाशितम् अति। वनस्पतिः प्रमोक्षितीयम् शर्काराः सहिति अथः। चतुसब्रीवि ऋति वट्टीसीयो गोत्तक, जन्म “प्राक्कौत्त्यलक्ष्यस्” (स० १४९) रति अग्निचारः। मिला कः कै दी गाँ दीद्धी स जंपा, दीद्धीइलाकारी वर्त्त्या। यद, रति प्रातिपदिक्कम्। यद्यव ऋति वनस्पतिः षट्पुरा वर्त्त्या, जन्म “दग्मातिवरीयो यव्यि” (स० १२३) वर्त्त, गन्ते ऋति गाई गवम्। षट्पुरा चषपाणि अष्टीशैलि सुण्येऽयः यत्। जन्म षट्पुरा—दग्माति, दग्माति, दग्माति, दग्माति, दग्माति, दग्माति, दग्माति, दग्माति, दग्माति, दग्माति। पण्डे ऋति—षट्पुरा, गन्तेषे ऋति पश्चाय, चतुसब्रीवि ऋति वट सीयम् नववषम् ऋति मन्यातिकारः।

२५२६। शरीरावन्यात्राद” ||५०५२॥

श्री— दण्डम् कन्याम्। नस्स नासिकायः—नस्थम्।

नाभ्यम्।

The suffix यत is attached to words expressive of the limb of any creature.

भित्र--- शरीरं प्राधिकायः। शरीरस्य प्राधिकायस् चौद्धवृष्णः। श्रीम्रम्वंभ्र: प्रातिपदिक्म्म:। यत्त्वायो भवति तवाग्रे ऋति हितम् बियर्, लघु विद्वादः च वर्म ज्ञातः। दलाय हितम् दलाम्। कन्याय हिते कन्याम्। नासिकायः हितं नस्थम्। “नस्स नासिकायः यत्।” नस्स ऋति नासिकायानि ब्राह्मिः। “सतु वर्षं नगर्योर्नितः दण्डम्”—सर्वावर्षिक: वर्षः। नासिका नगर्षम्। नाम ये ऋति नम्भृत्य तिलम्। श्रीरस्य अन्वयवन्यात्राद” न “नस्थम्” रति ब्राह्मिः। चषपाणि हितं चषपाणि। सूद्धे हितम् सूद्धे चषपाणि। प्रातिपदिकारः। रथाय हितं रथयां प्रतिलो।

२५२३। दे च तश्चिति ||५०५१॥

दे--- यात्री तश्चिति परे गिरश्वस्य शीर्षवचारिणि स्माय।

शीर्षवचार:। तश्चिति किम् ? गिर: इक्क्तिस्तिश्चल्यसि।
The base शिरस् is turned into शीर्षन् before any Taddhita suffix beginning with यकार।

मित—। "शीर्षन् विद्वत्" द्रि (भृ.१.५०) दूरस, तदनु सूरभिय च चर्च। पूर्वसूतात् शीर्षन् द्रि ष्ठमलस। यत्वभ वुसा अवभयः—यं यकारादी तनित्व तविद्वन्द्वयः परं सति शीर्षन् द्रि बार्त्तिः स्तम् शिरस् इत्यस्तन् स्त्रायः, यसा तविद्वन्द्वम्मवच दादिवर्यः यकारवभस्तिः, तविद्वन्द्वम्मवच यस्य द्रि शंस्याम् शीर्षन् सतिदिर्तिः फलितार्थः, शिरस भव द्रि शीर्षन्, भव यकार-प्रयवः—"शारीराववासः" (भृ.१.७५) द्रि शुलेष। शीर्षन् रसः, शीर्षन् सुसः प्रलयः। अन "मलाविते" (भृ.१.४४) द्रि शीर्षन् प्रसा नकारस शीपः प्रकशः। स च "शीर्षन् चावावायनः" (भृ.१.५५) द्रि सुविचारिन् निर्विचारित।। तनित्व द्रि जिमः। शिरस द्रव्यित द्रि नामाभावाविचारितत्वः काष्ठ—"सुपार्वम्: काष्ठः" (भृ.१.५०) द्रि। तेन शिरसिति द्रितियमः।

शारीराववासः द्रि (भृ.१६) यत्रम्मः: प्राक्तीवधानः सदैव दितार्थः विचित्रः। प्रकरणःस्वाभावः। भापातिकारसः यदविप द्रितम्मः अस्तव नोचास परं हत्तान-मध्ये तु दशेरो (दलेष्यः) हितम् दर्शा (दल्लतः) देवितवः कवियामासः। काणिकाकारसः सदैव व्याख्यः शारीराववासः: प्रातिपदिकारसः नामवधात्रै: भवितस्य, तथात हितम् द्रि एतिकारसः विषयः। द्रि काष्ठवनात। भवावः—शारीराववासः (भृ.१.५५) द्रि स्वलेष यत्रस्मीवस्याम्य सादु: सः।

दृष्टः। वा केष्टि।। शीर्षन् वा श्रस्या वा केष्ट।।

The base शिरस is optionally changed to शीर्षन before a Taddhita suffix beginning with य, provided "hair" is denoted by the word newly formed.

मित—। केष्टः गम्यानि शिरस् इत्यस्तन् स्त्रायः शीर्षन् द्रि बार्त्तिः: विकारक्रेन स्तान् यादी तनित्व परं। शिरस्विभः: शिरस्या: वा केष्ट।। "शारीराववासः" (भृ.१.५५) द्रि यत्रम्मः।
The suffix वा is added to the words enumerated in the sutra to imply the thing that is beneficial or useful to the objects expressed by the self-same words.
In the aforesaid sense, the suffix खः is added to the words चन्द्र and चन्द्रि.

Thus—क्षण चन्द्रि द्रिि एताभास्मू धान्, प्रतायी भवति तथा हितम् द्रिि एसाितनार्थः। चन्याद हितम् चन्याद गुळि.; चन्याद वृस्कि.; चन्याद हिता चन्यादाय।

The suffix खः is attached to the words enumerated in the sutra in the aforesaid sense.

Thus—चामन् विश्वजन द्रिि एताभास्मू शदाभास्मू तथा भोगोत्सर-पदात् खः।

The words चामन् and चन्याद suffer no change [i.e. do not elide नकार], before the suffix खः. (See Tika also).
धारिति पवित्राद्वः। चावनः हितम् चावनीमस्, अभावाम् अलक्ष्यामी प्रति
चवीमः। वा: सुधम् पाथानम् गुणिति स चावनीमः। खऽप्रत्यवे भित्र शिमः?
चावनः प्रति प्रव्यातमः। प्रगतम् चावनाम् भित्र प्राध्वम्। प्रव्यातमः इत्य—चक्षुः-
माहिमत्रिशास्त्रामस्ते ( 1.114) भित्र अचैविमावसामासी मति “चन्यः” ( 1.4.1) भित्र
समासानचतु प्रतायः। प्राध्वम् इत्यत् “उपस्मार्गद्वरः” ( 1.41.4) भित्र
चच्च प्रतायः। विवशजनेभिः हितम् भित्र विवशजनीमः। “चन्मवा विवशजनीमस्
हुच्चेत्”। विश्वः जनः। भित्र विवशजः: कर्मधारावसामासः। एतत् हार्दियां कर्मधाराव-
समासिद्वात् विवशजपहात् खऽप्रताय: प्रविषः। विश्वः: स्वधः। विश्वः
मूलात्मका धर्मिता भित्र यावत् जनः। विवशजः: पर्यंतीर्थः। अचैवां न खऽसारः
परस्य क एव तेन विवशजनाय हितम् विवशजनीमः। विश्वः। जनी वसा स विवशजः।
भित्र वहुत्वोदितममः। अधारापि न खऽ: प्रतात् छः, तेन विवशजनाय हितं
विवशजनीयम्।

ढी—। पश्चिमनादुपस्खानम्। पश्चिमनोनम्।

The suffix ख is added to the word पश्चिम in the aforesaid sense.

मितः—। कर्मधारावसामसिद्वात् पश्चिमनात्म खऽप्रतायः स्वातः। पश्चिमः
भित्र कर्मधारां “निक स्वने संभावम्” ( 2.115.4) भित्र सुस्वेशः। पश्चिमनाय
हितम् भित्र खऽ: पश्चिमनीगमः। “गायनवादन—नतं क-दासीमक्षरत: खऽलु पश्चिमनीम्;”।
मशः: परिहारसम्बुरः ( burroo ). गायनवादनचक्कान्तं दासी मस्ती पृथु इत्यादः।
पश्चिमानं जनाणां समाधाय: भित्र पश्चिमनम्—हितः। यावदिलात् न स्तिरिङ्कम्।
पश्चिमनाय हितं पश्चिमनीयम्, अतः छः न खऽप्रतायः। विवशजनालात्। एवम् पश्चिमः
जनेभः। हितम् भित्र तवितान्तिहुमायुमासी चपि पश्चिमनीयम्।

ढी—। सम्बःजनात ठण्ड: खऽशः। सम्बः
जनीकः। सम्बः
जनोः।
The suffix ठ ज as well as the suffix ख is added to the word स्मरणाजन.

मित—स्मरणाजनः द्रति स्मरणाजनः कामधारीसमाविष्ठात् स्मरणाजनस्में स्मरणाजनस्में तस्माहितम् द्रति विषये ठज स्मात् स्मात् स्मात्। स्मरणाजनः द्रतिहस्तम्—द्रति ठजः—स्मरणाजनिनः खः—स्मरणाजनीनः। कामधारीस्में पञ्चमः—स्मरणाजस्में जनः स्मरणाजः; द्रति खस्तितः। स्मरणाजः जनमि यस्यस्मि स्मरणाजनः द्रति वधुस्वाद्धिः। उभाभ्यस्में एवं क स्मात्—न ठजः नापि खः। तीन स्मरणाजनीनः द्रति रुपः।

दी—स्मरणाजनात् ठजः। माहाजनिकः।

The suffix ठ ज is be added to the word महाजन.

मित—महाजनः द्रति कामधारणिनिप्रदीरीयः। प्रकरणविशेषः। वहुत्रिक्षसाधारणसिद्धात्। कुर्यान्त: स्मात् महाजनः। द्रति हितं महाजनीनः।

दी—माधवभोगिणः। पित्रभोगिणः। राजभोगिणः। आचार्यबोधिणः (वा)। आचार्यभोगिणः।

मित—माधवभोगिणः। शस्रीरस्मि द्रति माधवभोगिणः। तथां हितं द्रति खः—माधवभोगिणः। पित्रभोगिणः। उभयवा भोगिजचरपदात्रः खस्तितः। भोगिजचरपदात्रः कमः? साति हितं—माधवभोगिणः। पित्रभोगिणः। पित्रित्वापि क एव। राजभोगिणः। द्रति राजभोगिणः। तथां हितं द्रति राजभोगिणः। आचार्यबोधिणः। भोगिजचरपदात्रः। भोगिजचरपदात्रः खस्तितः। भोगिजचरपदात्रः खस्तितः। भोगिजचरपदात्रः खस्तितः। भोगिजचरपदात्रः खस्तितः। भोगिजचरपदात्रः खस्तितः। भोगिजचरपदात्रः खस्तितः।

श्रीखः। वर्षस्मृति वषान्यमः। वा। स्मात्स्मितः हितम् सारः स्मातः।
The suffix ष and the suffix षज are attached to the words सञ्ज्ञ and प्रुश respectively in the aforesaid sense.

To imply वष, विकार, समुह and तेन तत्तम, the suffix षज is attached to the word प्रुश.
সিদ্ধান্তকৌমুদী

পুরুষবেশ কৃত: যঃদ্বঃ প্রতি বিচয়ে দলঃ তেন পীরশ্চিয়ে যঃদ্বঃ। “কলতি যঃদ্বঃ” (৬.১.১১৪) ইতি সুত্তবেশ চাবি ভূপল্লব্যে প্রকাশিতি কলতি, তস্মাৎ চ যজ্ঞবাদ: ইত্যাদি: প্রলয়ঃ চিংবিন্তা: ইত্যাদি: 

নতুঃ “পুরুষবেশ বিকার সমুদ্র কলতি” ইতি অনেকাং ইতসেতু কলতি তেন ইতি অ্যাসঃ চ সত্যিন্দৃশচ: ? ভাষ্যকার: ভগবানঃ পরস্পরঃ ইত্যাদি তত্ত্বাত্মানী চ শ্রীবৃত্তা দীর্ঘতিনাপি ইত্যাদি স্পষ্টার্থম।

১৬৫৭। মানব চরকাচর্যায়মূ খচ্ছ। ১৬৫৮॥

দ্বিতীয়। মানবায় হিতমূ মানবীনমূ। চরকায় হিতমূ চারকায় খচ্ছ মূ।

The suffix খচ্ছ—[a bar to খ] is added to the words মানব and চরক in the aforesaid sense.

মিত—১। মানব চরক প্রতি এতাভাসম তথ হিতমূ প্রতি এতাভাসম নির্জন্য খচ্ছ, প্রলয়ঃ খচ্ছ; কঘা প্রলয়। ২। মানবায় হিতমূ মানবীনমূ। চরকায় হিতমূ চারকায় খচ্ছ।

১৬৫৯। তদ্যথ নিখিলঃ প্রকাশাতি। ১৬৫৯॥

দ্বিতীয়। বিভিন্ন বিভিন্নচরকাতু চতুরিন্ত্রায় তদর্থায়া প্রকাশায়ক খচ্ছ। চারিভর্ম হিতমূ চারিভর্মঃ খচ্ছ রঃ। প্রাকাশায় চন্দ্রিয়ার্থী নামচন্দ্রিয়াতু কাশনি, প্রাকাশায় দন্তকায়।

The suffix খ [or any other suitable suffix] is added to words implying নিখিল [effect], to denote the corresponding প্রকাশ [the material cause] of the self-same নিখিল।

মিত—১। প্রক্রিয়াসম্পাদকাচর্যায়মূ। নিখিলঃ প্রক্রিয়ার্ব প্রক্ষণার্থম। প্রক্রিয়াঃ নিখিলঃ জ্ঞান সাধনা সাধনাতি যঃ স্নাতকো প্রক্ষণার্থম।
The suffix छ [a bar to छ] is attached to the words छदिम्, उपधि and वल्लि provided they stand as विकृति: and their respective material causes [प्रकृति:] are implied.

Or—“These take छ in the sense वदर्शम् the word so formed qualifying the प्रकृति (the thing transformed of which छदिम् etc are the विकृति transformation.)”
The suffix आ is attached to the words क्रम and उपान, provided they stand as विज्ञाति and their respective material causes are implied.

The ज is attached to words, expressive of any sort of विज्ञाति of चम्भ [i.e. anything made out of चम्भ ], to imply the material cause [i.e. चम्भ itself].
To imply thing ['material'], with which some particular object bears any sort of relation, or upon which some particular object is capable of standing or being erected, suitable suffixes are attached to the words that are expressive of that particular object.
म्। परिख्याया ठः || ॥ ६१६१७ ||

पारिख्येष्वी भूमि: ||

The suffix ठः is added to the word परिख्या in the aforesaid sense.
The suffix टः is to be added in the senses, spoken of in all the sutras that precede the rule—तेन तुह्यं किया चेति: (प्र.१२०५)

कित्। “तेन तुह्यं किया चेति:” (प्र.१२०५) द्रिति सूत्रं वच्चति आचायां:।
तब सूत्रं। “बाह्यः” द्रिति संहन्द्रति:। “बाह्यः” समालु “बलिः” द्रिति संहन्द्रनात्। “प्राको” पूवः “उत्त्र” प्राव:।
“बलिः” द्रिति संहन्द्रनात्। प्राको स्मितस्वरूपः द्रिति वें। अथाः: प्रा्चायनः, तेश्वं स्थे भर्यं उष्ण प्रार्द्धो चन्द्रितायः। यथा वच्चति। “तेन त्रीतम्” (प्र.१२०६) द्रिति तुलसम्। अभिन्नान् त्रीताथैः उत्त्स्रात्।
“गोपुर्णेन त्रीताण्म: गोपुर्णकिलकामुः। कत्वति।” पारायणतात्ततायानामताः चवः कलिः। (प्र.१२०६)
द्रिति तुलसम्। तव “बचवमति” इत्यविवर्तं उत्त्स्रात्। पारायणभव्यवः कलिति पारायणिकाः।।

१६४३। शाहीस्तोगिस्तं स्यापरिमाणाट तक्षः ॥

dhit—। तहतीतिविद्यायमा ठिठिधिकारमधोः ठोसवाद-भगवित्वयितेगोपुर्णादिन् बलजीतिला।।

The suffix टः a bar to टः should be added in the sense spoken of by all the sutras upto तदहम्ति (प्र.१२०६) (inclusive), except to the words गोपुर्ण as well as to words expressive of number or measure.

कित्। “आ चहान्त्त अगोपुर्ण चं परिमाणात्—टः। द्रिति पद्धामिद्:।
आ द्रिति पभिविष्ठं दोषत्तिः। “शाहः मयं साधिभविष्ठो, “(प्र.१२०७) द्रिति चुत्वलात्।
“शेषम्पादः परिमिद्:” (प्र.१२०८) द्रिति भा चहान्त्त श्वय्य भा चीने प्रमाणे।।
चा वर्णांत = वर्णम् अभिनवृ वल्लष्ठः। "वर्णात्" तदर्थी तीति (प्र० १६२१) सुव्रे वन "वाचौ" त्रित संजयन्त सतात्; "चा" तत् वर्ण शब्दस्म शब्दस्म अभिनवृ वल्लष्ठः। तदर्थीतीति (प्र० १६२१) सुकुम्ब यावत् इवः। "ढाक्" त्रित प्रश्यन्त अप्रवाहः। ढा। त्रित प्रश्यः। वद्विततवः। "गोपुर्णा संख्या परिश्राणं" गोपुर्णा त्रित शब्दस्म। तथा संख्यावाचकार परिश्राणाचार्यचेद ग्रामगृहमनुष्टिसारः। एतेत्यः तज्जः एवं स्वादिर्घः। सताधी "तदर्थीति" (प्र० १६२१) पर्यवृत्ते "गोणािम" "मिस्निति" "द्राक्षरः" "वद्विति।" "ब्राम्हा।" "तदर्थीति" "वद्विति।" "तदर्थी" "तदादिति।" "समस्तादिति।" "ब्राम्हाति।" "पञ्चर्थी।" "शंसारः" "तदर्थी।" "तदर्थी।" त्रित एतेत्य एवं चाष्मु उद्ध प्रवाहः। प्रपदः। भवितादिति वजयः।। किच् गोपुर्णात् तथा संख्यावाचकात् परिश्राणाचार्य । "भाष्यविद्या" (प्र० १६२१) त्रित ठज्जः एकसात्। यशा-करीतां निक्षारो त्रित ठज्जः नैष्किरः। गोपुर्णात् तु गोपुर्णाय स्विरः। नैष्किरः। त्रित ठज्जः। संख्यावाचकात्-समया कीटा: सार्वतिकः-ठज्जः। परिश्राणाचार्यात्-प्रस्त्रो नैष्किरः। नैष्किरः-ठज्जः। ठज्जः प्रश्यन्तवर्णयु चूरे एवं स्वदी वर्णः।

1६२१। चासमासि निक्षादिभ्यः॥ प्र० १६२१॥

ही। आचार्यविविध्वत्वेति कोतितति वावति समद्वशुध्याम्
अनुबन्धः। निक्षादिभ्योससमासि ठज्जः सराति आश्चर्यवर्णः।
नैष्किरः। समासि तु ठज्जः।

The suffix ठज्जः (a bar to ठज्जः) is attached to the word नैष्किर and also to others passing by the term निक्षादि, provided they (the said words) stand by themselves i.e. do not enter into a compound.

मिति। निक्षादिभ्यो वर्णो-निक्ष, पण्ड, वार्ष, द्रीण, पाद, नार, प्रति। एतेत्यः ठज्जः प्रश्यः। स्यायः समासाधिविख्य आहींयु एव च च्छायः। आहींयु त्रित केवः केवः चूरः। "आचार्यगोपुर्णसंख्यापरिश्राणः ठज्जः" (प्र० १६२१) वद्विततवः। "सन
प्रीतम्" (प्र० १६२१) त्रित सुकुम्ब यावत् चूरे व च च्छायः। प्रकाशायः। ठज्जः ठज्जः च्छायः।
तद्वितीय प्राक्कीतिया: ३५७

तद्वितीय प्राक्कीतिया: ३५७

१६४२। परिमाणान्त्साधारण्यायोऽविं ३१६३१६।

उच्चर-पद-हस्तः स्वतः जिदादी। परस्परीत्विकः।

वस्त्रासमृद्धिः शापकं भवति-इति: प्राक्क तदन्तविचिन्तिति। तेन

सुगतम्। यवाप्राप्तम्। इति: जारूँ तु खञ्जप्राप्तवं पदान्ता

तदन्त-श्रद्धाः प्राग्नवतिरिवावती तथाभविष्यः। पारायणिकः। इति-

पारायणिकः। अनुक्रिति किम्? शाख्यांम् शूपीयांम् क्रीतं

हिष्नुपंशं क्रीति: शूपराठ्यं माम्मुत। किंतु ठज्।

हिष्नुपिकं।

The first of all the vowels contained by a word expressive of some measure itself added, as a last member, to a word, (expressive of some number?) takes its Briddhi substitute before a Taddhita suffix eliding अकार, अकार, or कार, except in the case of the self-same words standing as a class-name, as well as excepting the word शाख—standing as a second number of a numerical word.

मित्। संख्यावाचक-शब्दशः यथा पूर्णपदम् भवति, परिमाणावाचक-शब्दशः

यथा चरवर्त भवति, वाक्यशः समसाय पदस्य यथा चरवर्तम् तथा तथा सिद्धर य

श्रद्धरच त्वत हस्तः स्वति: जिति, जिति, जिति च परतः; संख्यां नियमः

(संख्यां गत्त्वानायाः) एतत् कार्यः न स्वतः; किच यदा शाखः इति परिमाणावाचकः

प्रातिपदिकम् उच्चरपद्य स्वत् तदापि तस्म शाखसिद्धविन्स्वतः। शामाः
नन्दः साधारण त्रिषु त्रिषु त्रिषु त्रिषु त्रिषु

नन्दः साधारण त्रिषु त्रिषु त्रिषु त्रिषु त्रिषु
तावितेयु प्राक्कैतियां: ३५८

भवतु तावतु। ससमासूं निप्सः साहित्यं: द्वष्ट्र ससमासूं तृतीय सुपुरुषं भावते।
किल भावते अनेन। परतु साहित्यं—येन् "सब्राह्मण सुतालू मुलू तदनविविधः
श्वीकारः।" अतएव वदा गावी हितम् तत्तमनु हितमती विपदे "उजसमाधिम्
युः" [३३१२४] तृतीय सूक्ष्मणं यतू प्रत्यक्ष: साहालू एवं सुगन्धे हितं सुगत्वम्
तृतीय समसामान्या चैप सूगत्वम् यतू स्वतं। तदभुमि अतिसुगत्वम्।
अतिसुगत्वम्।
अन्यथा—सन्ताना हितम् तृतीय "शरीररावम्बकायं" (१३२१६१) तृतीय सुनितिस्य
शरीररावम्बकायं यतू—शरीररावम्बकायं। अहं परं चिकित्साय इवविपुःसाहित्यं: (३३१४)
तिरीत चपुष्यम्—चपुष्यमयम्। यतू च तिरीत प्रचुः सत: विकारित, अनाती रीतः
समसाम् समायुः ध्वन्यानां यतू समसाम् तत्तमात: प्राक्कैतियां: सौकारयामिः?
तिरीत भावाहः यतूं च चिततापि—
"तिर: जगें ते" इवविपुः। "तिर: जगें" तिरीत "ससमासूं—" (३३१२०)
सौकारया अतिसुगतम्। अतिसुगतम् जगें ते परम् "ते" केवल "सचावृष्यम् पदातानम्" चेष्टा च
समसामपदातानम् पूर्वेंचिन्म् पदे सचावृष्यम्: श्वेदियित श्वेतम् "तदनन्यादम्" तदनन्यादमिः:
समसामसूंदृश्च प्राक्कैतियां: तदनन्यादमिः श्वेतम्, "तायने;" तेन तयाः विचारः
(३३१११५) तिरीत सुतालू प्राक्कैतिया इवविपुः "श्वेते" अभिक्षिते चविरीकजिये तिरी यथातः
"श्वेतानुखः" लुकावाहः यतूं मेतेवे तिरी यथातः। वेदाः: विकारकस्य प्रथमम् लुकावाहः
कृत्याः—तेजसः लुकावाहः पदातानमपि तदनन्यादायिन्यानीतिः प्रकाशीतः। उदाहरणां यथा—
पारायणों चतुर्यं तिरी उदाहरणों "पारायण तुरायण चान्द्रकृष्ण चतुर्यं तिरी उदाहरणों"
(३३१२०३) तिरी सूत्वीक—तेन पारायणिकः। सचावृष्यमपदातानम् चेष्टा चित: तेन—विपुरायणां
वच्चाः तिरी उदाहरणों तुरायणों—डॉरायणिकः। चलुकिक तिरी
किम्? विपुरायणों श्वेतम् तिरी चविरी कोन्यादायिन्यानीतिः प्रथमम् "गुप्तादायिन्यानीतिः"
(३३१२४) तिरी उदाहरणों च न सूत्वीकः। चर्म तदनन्यादायिन्यानीतिः? "श्वेतानुक्रमे—चपुष्यम्
विकारितोऽपिकरी पादायामाः" (३३१२५) तिरी विचारः; परस्पर चाहिये प्रथमम् लुकावाहः अवति
ततः। समसामान्यानिः: उदाहरणों साहालू तेन विचारः किंचि विचारिकम्। नन्तू
उदाहरणों लुकावाहः अवति न सूत्वीकः। "उदाहरणों तिरी प्रथम अभिनित्वात् लुकावाहः"
शिवान्तकौमुदी

इति काष्ठिका। अयु न तद्विताधिकिः। चन्द्रित महं ठवः इत्यस्य न कोष्ठपि सम्प्रकाः — चतुष्कण्ठ न कोष्ठपि। हार्मां घूपाभार्म नीतम् इति "अच्छा—" [४५५१२४२] इति युतेष्ठ तद्विताधिकिः कस्ति प्रयवस्य लूक तेन विश्वेश्वम्। अयु तासितप्राययुक्तिः न तद्विताधिः। तेन तदन्तिथिर्मावात् "हि" इत्यस्य ब्रकारसा न बुंधि।

१६५० । अयुत्त परिमाणसन्त पूर्वस्य स तु वा। ॥ ३५२।

दी—। अयुत्त (7 परस्य) परिमाण-वाचकस्य उच्चर-पदसा भाविर्चोभिष्टिः। पूर्वस्य पदसा तु वा जिति धिति किति च। अयु—

दीर्घस्य कीतं अयु द्वैधिकम्। अयु द्वैधिकम्।

The first of all the vowels-contained by a word expressive of some measure or amount, itself forming the second member of a compound, the first member of which is the word अयु takes its Briiddhi substitute before a Taddhita suffix eliding its अ, ए, or ऑ; and the first vowel of the word अयु itself, optionally takes the same under same circumstances.

दी—। अयु इति प्रतिपदिकात्। परस्य परिमाण-वाचिनः। उच्चरसा अयुत्त, परिक्षितं जत्। उच्छरसम् परिमाणवाचकाः तसा इत्यवः। अच्छां संधी अदासा अयुः। बुधि। सात्त जिति धिति किति च तद्विताधिः परतः।। किंव। पूर्वस्य पूर्वपदसा अयुः इत्यस्य भावाम् भाविर्चोभिष्टिः। सात्त। विकसेन छूबिवोऽन पूर्वपदसा मन्त्रवोऽन परतः।। अयु—

दीर्घस्य कीतम् इति तीताच। ठजः। अयु द्वैधिकम्—उच्छर पदसा इति—पूर्व—

पदसा न इति। अयु द्वैधिकस्य भविष्यसा च इति।। अयु द्वैधिकम्।

परिमाणसा इति कितम्? अयु द्वैधिकम्। प्रतिपदिवम्। परस्य पदसा इति। अयु द्वैधिकम्।

२५१ । नात्र परस्य ॥ ३५२।
दी—। अध्यात्म परसा परिमाणाकारसा ठिदि न पूर्वः पदसा तु वा जिवारी। अर्ध्यस्यमकमू। चार्ध्यस्यमकमू॥ तत: किम् ? आर्ध्यकीड़विकम्मू। अर्ध्यकाराई भवा अर्ध्यकारी। अर्ध्यकारीभाष्य: इति वदिनिमितसम् द्वित पुंवज्ञाविनिबो न सागतः।

The first चकार occurring in a word implying some measure or amount itself happening to be the second member of a compound, the first member of which is the word अर्ध, does not take its Bṛddhi substitute before a Taddhita suffix eliding अ, ष or κ; the चकार of the first member अर्ध, optionally takes the same. (See Tika for the rest).

भित—। अध्यात् परसा परिमाणाभासिन: शब्दसा य आवा चकारासा बृदिनिमितसां विदिते विदिते किति च ततितप्रक्षे परत; पूर्वः पदसा [ अर्धबः प्रदसा ] शारदेषी हिदिसा वा सागत। अर्ध्यस्य न कीमतम् द्विती कीतुम् तद्—अर्ध् प्रक्षे कम। चकारासा द्वितिकिम् | अर्ध—कुड़कवेन कीतुम—द्वित्ति अर्धते कीड़िकम।

ननु मूले "वतः" द्वित त-परकरण कामस्? उच्चते। अध्यात्मायां भवा द्वित अर्ध्यारी, तत्तावर्" [ 6.19.3 ] द्वित अर्ध—निकों डों। एववधि अर्ध्यारी भाषाय वत्सा स अर्ध्यारीभाष्यः। अतिर "हिदिनिमितसा ततितचारागहिनारकों जितारी" [ 6.19.8 ] द्वित सूलेश् पुंवज्ञाप्रतिस्थि: सागत् उत्त न सागत् द्वित विस्तों उच्यते—सागत्। अध्यात्मस्य: हिदिनिमितों न द्वित न वकूँ शकते।

ननु अर्ध्यारी प्रक्षा खरारानु पर: चकारानु खामाकायः—जसस्तु हिदिनु चकार अव—मामुत् तथा हिदिजस्तु रुपान्त पर्य अथ द्वित प्रत्ययस्तु हिदिनिमितस्तु द्वित पुमवज्ञाप्रतिस्थि: सागत। यदि हि ततिते हिदिः प्रतिस्थि: स इतिहिदिनिमितस्तु न भवसतीति पुमवज्ञानी न प्रतिस्थि:। यथा वै याकारणी भाषायः शस्ता वैयाकारण-भाष्यः।

अथ तु न तथा तेन नान्द पुःवज्ञाप—प्रतिवेद: द्वित सूलेश्च चवदाताम्।


The suffix न्त and तं are added to the word शत in any of the जातीय sense—provided शत (i.e. a collection or group of hundred) is not implied.

मिता—। शत ब्रति धातिपदिकालं भार्ताय भवेन घनं यत्र ब्रति प्रवृत्तः सति द्रवयः।
शतन्त्र स्त्रीतमस्मि षटिकम्—उन्म। शतिक: कम्भः। शतन्त्र स्त्रीतमस्मि—शतमस्मि—शब्दब्रताः।
शत: ब्रह्म। परस्तुलिङ्ग य: वन्तप्रवधः संख्या-वाचकातिः विविधयो तत्स्य अपवदस्तीला एवारी प्रवृत्तः।
शवहारी द्रति किंम्? शतमस्मि परस्तुलिङ्ग अस्तित्व द्रति शतकः स्वरूपः।
शतमस्मि आध्यायः परस्तुलिङ्ग अस्तित्व द्रति शतकं निदानान्तः।
शतकमः काव्यम्। शतं द्रोपरस्तुलिङ्गत् काव्यस्ति प्रवशः। पशु प्रवृत्तः यीः: च नु। प्रजानेयर्यात्र, न भिन्नः—स्यन नामयती न सत्तामस,—किंतु परस्तुलिङ्ग बन्धुः परोः,
शतकः स्वरूपः प्रतिहारी प्रवृत्तात् अन्वेष्य कर्तवः—स च बलुत:।
शमीव—यत्र: प्रजानेयर्यात् शतपरस्तुलिङ्गत्वं च न भिन्नाय।। एवं शतकं निदानां—
इदानं प्रतिहारी प्रवशः यथः—स च प्रतिहारीप्रवशः—प्रजानेयर्यात् शतपरस्तुलिङ्गत्वं न भिन्नाय।।
शतमस्मि एवं अन्य शमीवेः ब्रति (कारणात) न तन्त्रयतः। चुले खण्डशः: विनयते स हि अस्माते ब्रतास्ति अनुक्रमयित—तत्त्वं अस्माते उन्त्रयतः।
तत्त्वोऽद्वित्तेन श्रीतमस्मि इति कथानुभूती च हुःलुः शास्त्रात्—हितातिकम्।
"प्रश्वोत: संख्यायस्य—पदार्थानं तदवयत्ततमस्य पल्लवित्।" ब्रति च चवनां संभितः सऊः न फलाति इत्तित च चवनं च चवनं च भावितं द्रति, चतुर्वत्र हितातिक श्रीतमस्मि द्रति संख्यायस्य पदार्थायुक्तः उन्त्व यतोऽन्ते न
द्रति शास्त्रः।
The suffix कः is attached to words expressive of numbers in any of the भाषी senses—provided the selfsame numerical words do not end in ति (as तति) or शत (as चतवारिणित) ; the suffix कः here stands as a bar to ठ।

भित्। “ति” त्रित वेष भाण भाणानाम् चेष शिष्ठति, “शत” त्रित च वेष भाण भाणानां चते शिष्ठति, तान् भाण भाणान् चमवलान् चन्वेश्च, संक्षायत्तेः; भाणीचतर्थनन्दस्य शतान्तयः। चवाचमवः। पवभिः; क्रीत; पश्चकः। ववभिः; क्रीत; चवन्तः; गच्छ; क्रीत; गच्छः। भाँति त्रिति किम्? सततात् क्रीति; साधारितकः—चव ठ। शतान्ति निम्नस्य—चतवारिणितता क्रीति; चावारितकः। अबापि ठ। एव पश्चायतः। डिक प्रदयनानां तु चर्ये विद्ये: न शतान्त्—तेन कार्तिकः; क्रीतः; कार्तिकः। चव ति त्रिति रिविषये रिपि कनु एव।

वतीर्द्व वा॥ ५।१२२॥

भित्। वतीर्द्व वा इद् वा शत्त। तावतिकः।

तावतः।

Words ending in ठ and (at the same time) expressive of numbers take the suffix कः after them (by the previous rule); but an ठः is optionally inserted between the base and the suffix.

भित्। शाषीच्च च शरणु “बती।” शतान्ति वेष भाण भाणानामली वर्षस्य सेवं कन्नप्रवधः। श्वात्त पूर्व हृदेशः। परं शव्दानाम्; कन्नप्रवधः। संदर्भ विकाशः।
१६६४। सिद्धान्तकौमुदी

हेतु: प्रति चाकर्षणी भवति। तात्त्विक श्रीति: प्रति संख्यावचकान्तः कल्याणात् तावत्
ईच्छति कनू—हेतु: च; तेन तावतिकः; हेतु: श्राणी—तावतुकः।

१६६४। विन्ध्यति विन्ध्यधार्मो डूःवर्षसंक्षायाम्।

वृ.१२४।

do—। योगविवाहः कर्तव्यः। भाष्यं कनू भाष्यः।
चस्मायां डू.वर्षसंक्षायाम्। कनीपिवादः। विशेषः। विन्ध्यकः।
संक्षायां तु विन्ध्यतिकः। विन्ध्यत्कः।

The suffix कनू is attached to the words विन्ध्यति and विन्ध्यतः; the suffix डू.वर्ष is attached to these two when a संधा a proper
name or a class name is not implied.

सिद्धान्तकौमुदी

The suffix कनू is attached to the words विन्ध्यति and विन्ध्यतः; the suffix डू.वर्ष is attached to these two when a संधा a proper
name or a class name is not implied.

The suffix कनू is attached to the words विन्ध्यति and विन्ध्यतः; the suffix डू.वर्ष is attached to these two when a संधा a proper
name or a class name is not implied.
The suffix ठिन् is attached to the word कः in any घाँठीय sense.

The suffix ठिन् is attached to the word कार्ष्यपण ; and the word is optionally substituted (replaced) by "प्रति".

The suffix बृह is optionally affixed to the word खृष्ण.
The suffix अष्ट is attached to the words शतमानि, विशेषतः, सहस्रा and वसन in the भारतीय sense.

मित—। चांदीनगुण, ब्रह्म, शतमानि विशेषतः सहस्रा वसन द्रति एवंभः: अष्ट व्यात्। शतमानि कृतमु शतमानम्। अव विशिष्टोऽरुः उच्च: अष्टवात्।
विशेषतः कृतमु द्रति विशेषतिकम्—चतुर्दश उक्त्रस्य अष्टवात्: अष्टा। सहस्राः
कृतमु द्रति सहस्रम् अव कन्य उपवेश्य अष्टवात्:। चन्द्रमेन कृतमु द्रति वासनम्।
अव अष्टा।

$1658.$ चिथार्धः-पूळवंदः-हिगोलेङ्गसंशयायम्।$31328.$
देव—। चिथार्धः-पूळवंदः हिगोलेङ्ग परस्य चार्योज्यक लुक्
स्त्रात्। चिथार्धः क्रमम्। हिगक्रम्। संशयायं तु प्राप्तकलापिक्रमः।

Any भारतीय suffix, added to a compound word the first member of which is अष्ट, elides, so does the same suffixes when after any हिग compound provided no propername or
class-name is implied in any case.

मित—। चिथार्धाशः; पूळ्वः; यव्यन्त सचार्य चिथार्धः पूळवंदः क्रमः प्रार्थिवदिकाकाः
परस्य चार्योज्यक प्रवेशस लुक् स्त्रात् चार्यवाय विषयः; अपिच: “हिगोः” हिगोः
समात्य जोरस्य अपि चार्योज्यक प्रवेशस लुक् स्त्रात् चार्यवाय विषयः। अष्टां
कर्त्तेन कृतमु द्रति चिथार्धः-क्रमम्। अव विशिष्टोऽरुः उक्त्र प्रवेशस लुक्।
हिगो:—हाँपायम् क्रस्साम् कृतमु द्रति हिगक्रम्, एवं हिगक्रम्। एवम् चिथार्धः पूळवंदः।
तद्वितेश्व भार्षिकः

कौरस्म ब्रा अधार्म गृहः। दिशिंगम। विगुरुगम। चस्म भायाम ब्रा बति विकम। सङ्गतायम
न सात—तथा हि पश्च्रम। कलापिकाम। कौरस्म ब्रा प्राचकलापिकम। एवं
पाश्रकपालिकः।

२५७८। विभाषा कार्याप्राप्ताह्वाम॥ ५१२८॥

दी—। लुक। वा स्वाभ। अधार्म कार्याप्राप्तम। अधार्म
कार्याप्राप्तविकाम। दिकार्याप्राप्तम—हिकार्याप्राप्तिकम। चौपासांक्रानिक्त
टिनो: लुक। पचे अधार्म प्राप्तिकम। हिप्राप्तकम। अधार्म
सहितम। अधार्म साहित्यम। हि—सहितम। हि—साहित्यम।

A suffix of the भार्षिकः class that elides by the previous
rule, elides optionally, when after the words कार्याप्राप्त and
सहितः।

मित—। अधार्म पूर्वत्वः विगीतः कार्याप्राप्त—सहितानाधीन सा भार्षिकः
स्वभावः विधिते लुक सङ्गतः। पूर्व मुखे लुक मिते। प्राप्ति अवेन विधिते
विधिते। अधार्म कार्याप्राप्तम। कौरस्म। अधार्म कार्याप्राप्ति
क्रमम। दानाम। कार्याप्राप्तकाम। कौरस्म। ब्रा बति तिमं।
दिकार्याप्राप्तिकम—पैचे लुक। दिकार्याप्राप्तम। अधार्म
सहितम। कौरस्म। अधार्म—
साहित्यम—भक्तम। "शतमान" ( ५१२७ ) ब्रा तिमं। पचे लुक—अधार्म
सहितम। दानाम। सहितानाधीन सा हिप्राप्त
क्रमम। पचे लुक। दिखसहितम। "कार्याप्राप्त टिमं बन्धः। ब्रा बति टिमं प्रवाहः विधिते
लुक पचे तथा लुक सङ्गतः। लुक: अवस्थे वर्तमाने "प्रतिद्वंसश्च वा" ब्रा बति
व्यावस्था: प्रतिराज्यम। तेहः अधार्म प्राप्तकम, हिप्राप्तकम, प्रत्येक: ब्रा। हि—सहितम
अधार्म सहितम। इत्यादि उत्तरादिन: "संसाराय: स्वात्सनसंहारस च"
( ५१२५ ) ब्रा तिमं। अपितः—सुविचारोऽपि भार्षिकः ब्रा। तेहः अधार्म
सहितम। अधार्म स्वभिषेकः। हि—सहितम। हि—हिंदुः क्रमम। अधार्म श्यामानम
A suffix of the आहिय class coming after निख preceded by वि, वि (and also) in a श्रृं श्रु बियुषु compound, optionally elides.

An आहिय suffix coming after बिषा preceded by वि, बि or वह (of course in a श्रृं श्रु बियुषु compound) optionally elides.
तदिति साहियानिः

षोष उष्णक्षुद्रः लुक्कः विभवलक्षमा। एवं विविधाक्षम्—विवेगलक्षम्। वहुक्षमाः—वहुबिधवलक्षम्।

१६५३। विशिष्टकालाः।।५१५३॥

ढी—। अधार्य युवांतः विहिरतिक्रोम। अधार्यैव विशिष्टिक्रोम। विभिषिष्टक्रोम।

In an जागृतिप्रकीर्ण sense, the suffix स is attached to the word विशिष्टिक्रोम when preceded by अधार्य or when entering into a विभु अक्षु प्रक्रिया.

भिति—। अधार्य पूर्वांतः कात्वकारीक्रोम तथा कवितिक्रोमसमाप्तः विशिष्टिक्रोमादिः जागृतिप्रकीर्णेन। अधार्यः ख्रितस्य ख्रितस्य स्यात्। विभाषणसमाप्तः। तस्मात् प्रव्ययस्य न लुक्कः। अधार्यैव विशिष्टिक्रोम। विभिषिष्टिक्रोम। विभिषिष्टिक्रोम। अधार्यैव विशिष्टिक्रोम। हामान। विशिष्टिक्रोम। क्रीतम। इवादयः। प्रव्ययस्य चायः।।

१६५३। कार्याय इंकः।।५१५३॥

ढी—। अधार्य खारोकमः। विखारोकम। केवलायाते ति बतक्यम्। (वा)। खारोकमः।

In an जागृतिप्रकीर्ण sense, the suffix इंकः is attached to the word कार्याय preceded by अधार्य, or entering into a विभु अक्षु प्रक्रिया.

भिति—। अधार्य पूर्वांतः कारोरक्रोम। तथा कवितिक्रोमसमाप्तः। एवः ख्रितस्य ख्रितस्य इंकः। अधार्यैव ख्रितस्य क्रीतम इवादयः। केवलात् च कारोरक्रोम। हामान। कारोरक्रोम। क्रीतम। विखारोकम।। विभाषणः कारोरक्रोम। कर्मक्रोम ख्रितस्य कारोरक्रोम।। विखारोकम। विखारोकम। कारिक्या क्रीतम। इवादयः। कारिक्या कारोरक्रोम। चक्षुप्रकीर्ण विखारोकम।।

१६५४। पूर्व स्यात्।।५१५४॥

ढी—। अधार्य क्रोमसमाप्तः। विक्रोमसमाप्तः। केवलायाते ति बतक्यम्। (वा)। क्रोमसमाप्तः।
In an आँध्र sense, the suffix वत् is added to the words पष, पाद, माष and शत when preceded by धार्य or when entering into a हिंदू compound.


तद्वितेष भार्तियाः

गृहि हृदन्तः तत्स न स्वातः। अतएव विद्यान्वय वत् = विद्याध्यात्म श्रति नक्षम्। एवं अध्याय पादः।

"प्रथमाध्याय" [४.६१] श्रति सूक्ष्मस्य यत् माय्याः परी पत् श्रति भार्तियाः। पादश्रव्यस्य शास्त्रोऽवर श्रति चतुष्पदः सेवम्र। संप्रदाय शृगङ्गायः। शरीरसा अबद्धयो यः। पादः स एव गत्तितः। परेन "प्रथमाध्याय" द्रव्यानु नू तैः परिमाणावाचिनः पादश्रव्यः गतितः। तेन पदार्थेऽन न स्वातः।

१६५६७। शापादास || ५१३५ ः

द्री— यत् स्वातः पचि ठजः। तस्य लुकः। अध्यायः शास्यम्। अध्यायः शास्यम्।

The suffix यत् is optionally added to the word शास्य when preceded by अध्यायः or when entering in a बिन्त्र compound, in the aforesaid sense.

भित—। भार्तियाः अध्यायः शाश्य इताश्चादीत्। अध्यायः पूर्वः काय तथा अतिरिक्तम्। समसाम। च विकर्षवत्तः यत् प्रतायः स्वातः। गतेभिमहिपण्यः तु ठजः स्वातः। तस्मा पुनः ठजः। "अध्यायः-पूर्वः-विगोलुमः शाश्यम्" [४.११२५] श्रति लुकः स्वातः। अध्यायः-शाश्यस्य श्रीमतः श्रति अध्यायः अथ यत्। परं अध्यायः शाश्यस्य कौमतमिति ठजः। "प्रारम्भितः" [४.११२५] द्रव्यनु अध्यायः शाश्य + ठजः। तस्मा लुकः। "अध्यायः—" [४.११२५] द्रव्यनु-अध्यायः शाश्यम् श्रति नक्षम्। एवं शाश्यम् शाश्यमाम्। कौमतमिति यत् वि-शाश्यम् पचि ठजः। तस्मा लुकः। तेन विशेषाम्। एवं विशेषाम्। विशेषाम्। शाश्यस्य चतुर्मृतः। अध्यायः गतितः। अध्यायः गतितः। ठजः तस्मा च लुकः। विशेषां-यत्। विशेषां-ुजः तस्मा च लुकः। एवं विशेषां-विशेषां।

१६५६८। दितियोपवाश् च || ५१३६७ ः

द्री—। शापादासिवः च चादातः। तेन लैः नक्षम्। परिमाणादि-न्यासां शाश्याध्यात्म विनिर्देश च। विशेषाम्।
The suffix रूप is optionally added to the word श्रेय coming after either दि or दि in any श्रेयिंश् sense; (for the rest see Tika).

In the sense of क्रिया (purchased), a suitable suffix (धात, etc) is added to the word, expressive of something which something is purchased.

In the sense of क्रिया (purchased), a suitable suffix (धात, etc) is added to the word, expressive of something which something is purchased.
तद्वितिये, भाषेन्द्रिया:

“उक्क—बिच्छु भी कौंतं नैणिकम्। ठनू शतुम्भ कौतं—शिभिकम्। वर्तु—शतुम्भ कौतं शलम्। कनू—पश्चानि: कौतं पचकम्। हारामस्त्र कौतम् विकम्। विभि: कौतं विकम्। “संस्कारा अतिशयद्याय: कनू”। (५१२१२) प्रति चुऽ्रेष्ठ एषु कनू।

मूले “तेन” प्रति यतृ तत्तीयाणां पद्य दक्षिणे। ततु तु मूःश्वचनसं करयितारावर्त श्रापकम्। तेन देवदशीन कौतम—पाणिन श्रीवास्त्र प्रवचयो नेत्र:।

१५६६८। इत्य गोण्या। ॥ १२१५१।

दौ—। गोश्या इत्य स्वाच्छितुलक्ष; लुकोस्वादः।।

पद्मभी: गोशीभम्; कौत: पण: पञ्चगोरिणि:।

In case of a Taddhita suffix eliding, with reference to the word गोष्य, an प्रकार, is added to the same.

मित—। “लुक्क तक्कमलक्ष” (१२१४५) प्रति सुलादनभारमिदम्। तेनाय:

नयः—। “तक्कमलक्ष” तक्क-प्रवचनसं लुक्क प्रवचने सति, गोष्यी प्रति शब्दसं “लुक्क

तक्कमलक्ष” प्रति प्रामाण्या मल्लिकायसं लुक्क न स्तान्, अपि प्रवचने “इत्य” इकारादेशः। स्तान्। पद्मभी: गोषीभम्; कौत: पण: प्रति तक्कमलाध्यविभसास:।। “श्राव्यचं”—। (५१२१२) प्रति सुवेष्ट प्रवचनसं लुक्क। प्रवचनसं लुक्क सति गोष्यी प्रवचना इकारासा

स्वाच्छितुलक्षमुख्तलुक्क प्रशस्तम्। ततु न स्तान् अपि तस्सा स्ताने प्रकारः। स्तान् तेन

पञ्चगोरिणि: पण:।। इत्य गोष्या: प्रति थोर्गिभागः।। तेन पद्मभी: सुचीभम्: कौत:।

पञ्चसूचि: दशमूचि: प्रवचन् स्तान् प्रति कारिकाभाषागतिकारी।

१५७०। तस्य निर्मितं संयोगोत्पत्तारी। ॥ ५१२१२।

दौ—। संयोगः संवमः। उत्तथात शुभाशुभसूचकः। शतिकः

शर्या वा चन्दनसंयोगः। शर्यां शर्यं वा देविणाशिचर्मद्वमः।

शर्यान्त्य निर्मितम्, इत्यतः।।

Suitable suffixes are added to words to imply the cause of the same (i.e. of the things denoted by the selfsame
words), provided the cause is no other than संयोग (connection, or better association) or उत्पात (some incident fortelling or foreboding good or evil).

मित—। संयोगः संवभः—शाक्तिकः; समथः प्रव्यः। उत्पातः श्रायाम—सूचकः। तथाचः—“उत्पातान श्रायामानि चतुर्यं वक्याः” द्वित स्नानः उत्पातः—वर्धन्य बद्धिमिथीते, तद्वित अत्र शालम्। “तस्मा” द्वित प्रशीस्मार्थः “निमित्तम्” द्वित चतुष्क्रवर्यः ग्रंथावचित्त प्रक्योर भवति; यत् खङ्गु निमित्तं—स चैतया संयोग उत्पाती च। शतात्र निमित्तम् धनपतिनाम संयोगः। द्वित चतुष्क्रवर्यः प्रशीस्मार्थः शतात्र उत्पातयो यतस्मावर्यं शतात्त्व उत्पातः यतावर्ययं (५.१२१) द्वित तृतेः। शतात्त्व संयोगः—उत्पातः शलः। धनपतिसंयोगः—यथा। शतात्र निमित्तं दविषाचिस्पदनम्—शतिकः। शतात्त्व वा दविषाचिस्पदनम्। दविषाचिस्पदनम्यं रघु उत्पातः; शतात्र शतात्त्व उत्पातान संयोगः निमित्तं भवतीति दविषाचिस्पदनम् शतिकः। शलः; अत:। एवं सहस्राद निमित्तं अद्वधमसंयोगः। द्वित साहसुः। शतात्त्व संयोगः। सहस्राद निमित्तम् दविषाचिस्पदनम्—द्वित साहसुः। दविषाचिस्पदनम्। दविषाचिस्पदनम्—शतात्त्व (५.१२३) यथेनेन चरू।

दी—। वातपिन्तश्च संयोगः। श्रमांकोपन्यीश्यसङ्क्हाने बतिकापूर्वः। (वा)। वातसः श्रमां तोपनं वा वातिकम्। धैतिकम्। शैलिकम्।

Suitable suffix (उक्त) is added to the words बात, पिन्त and श्रम कोपन्य to imply the cause that excites or suppresses these.

मित—। प्रशीस्मार्थः। वातपिन्तश्च उत्पातः। निमित्तम्। द्वित चतुष्क्रवर्यः। ग्रंथावचित्त प्रक्योर भवति; यत् खङ्गु निमित्तं—स चैतया श्रमां कोपनं वा। श्रमां निवारकं। कोपनं उच्चेककम्। वातसः। श्रमां कोपनं वा। द्वित उक्त—वातिकम्। पिन्तसः। श्रमां कोपनं वा। धैतिकम्। शैलिकम्।
The word सत्रिपात takes the suffix त्रि, after it to denote the cause that excites or suppresses it.

To imply the cause that is either an association or a portending of evil or good, the suffix त्रि is attached to the word श्री, as well as to words containing only two vowels, excepting those that stand for the name of a number or a measure (or amount), and the word ब्रह्म and others passing by the term नावादि.
In the aforesaid sense, the suffix यत् is added to the word ब्रह्मचर्यम्.

The suffix, द्—as well as the suffix यत् is added to the word गृह, in the aforesaid sense.
The suffix च्र व is attached to the word सवंभूमि, and the suffix च्र व is added to the word पृथिवी in the aforesaid sense.

In the sense of तथा इति, as well as in the sense of तथा बिदितं, the suffix च्र व is attached to सवंभूमि and च्र व to पृथिवी; i.e. to denote the lord thereon or the person—noted therein, the suffixes च्र व and च्र व are respectively attached to the words सवंभूमि and पृथिवी.
सिद्धान्तकौमुदी

बद्धसंख्याम् च, गृह। गृहं व्रतिः प्रवर्त्ती दैवत्र व्रति एतविश्वर्। सुप्राचर तदृश एतविश्वर व्रति सवलमूर्तिः

सम्बन्धम्। सबूती वृद्दिः दैवत्र एतविश्वर। बद्धसंख्याम् च, गृह। गृहं। दैवत्र व्रति प्रवर्त्ती दैवत्र व्रति

एतविश्वर सवदृष्टि विदित। दैवत्र एतविश्वर। सबूतीभोम।। पृष्ठिया दैवत्र। पृष्ठियाः विदिती वा पृष्ठियाः। विदित। प्रकाशित इत्यदः।

१३७५। लोकसङ्ग लोकां उच्च। || ५११६४ ||

दों। तदृश विदित इत्यदः। लोकां।। अनुशिलितार्थातुथं इत्यदः। प्रवर्त्ताः। तब लोकां।। लोकां।। रौध्राः। चारः लोकां।।

To denote something or someperson, known therein, the suffix उच्छ is attached to the words लोक and सर्व लोकः।

असिद्धान्तकौमुदी। “तब” व्रति सप्तमीसम्बन्धम्। विदित। व्रति एतविश्वर। इत्यश।। लोकः। लोकः। विदित। व्रति उच्छः। लोकः।। तदायकः। पृष्ठियाः

लोकाः।। सर्व लोकाः।। विदित।। व्रति सर्व लोकाः।। सर्व लोकाः।। अनुशिलितार्थातुभयं प्रवर्त्ताः। तं नम्।। चाराः कारणाः।।

(३११२०) व्रतिः चाराः प्रवर्त्ताः।। तदायकः। जिधाय तस्मां जीतारं स प्रवर्त्तम्। सर्व लोकाः।।

१३७५। तस्मा वाप। || ५११६५ ||

दो।। उपायं चिकित्त्सा व्रति वापः। चेवम्।। प्रस्थसा वापः। प्रातिधिकम्।। दौकितिकम्।। चारौकितिकम्।।

To denote the field thereof, suitable suffixes are added to words.

असिद्धान्तकौमुदी। तस्मा।। चेवम्।। चेवम्।। चेवम्।। (चेवम्।।) व्रति प्रातिधिकम्। सह उच्छः।।

दौकितिकम्।। चेवम्।। चेवम्।। चेवम्।। चेवम्।। चेवम्।।।। चेवम्।।।। चेवम्।।।।।। चेवम्।।।। (चेवम्।।) व्रति दौकितिकम्।। चेवम्।।

५११६५। दौकितिकम्।।
To denote the field thereof, the suffix न् is attached to the word पाल।

 militias—पाल इति एतमात् शरीरमभिते वापः। इति एतिलिङ्गी न्
दिति प्रविधः कान्। पालशंकश्च शरीराश्च सवस्यक्ष्ठः ठठः प्रविधः श्रेष्ठः।
प्रविधे पालः स्वामिन् विषो इति जाप्यति। नकारादशः सरारः। पालशः वापः। इति
न्न्न् पालिकम् चिन्म्। स्वामिन् पालिकः चिन्म्। भृति: विभागः।
पालिकभृति:।

१६३५। तद्विनम् बहुराय्यलाभशुल्कोपदा दीयते।

२०१७। हन्तदितियते इत्यदि क्रमिण प्रतिक समन्यादिकवचनम्। पालिकम् भायः लाभः शुल्क उपदा वा दीयते इति
प्रविधः। शाखः। साहजः। उत्तमकेश मुखयातिनित्रितक' ग्राहः वृद्धः। यामादिरथ सामिग्राहः भागः। भायः।
विक्रेता मूलग्राहितेविनाशः लाभः। रच्यानित्विनो राजभागः।
शुल्कः। उत्तकोष उपदा।

Suitable suffixes are attached to words expressive of something, in which is given either interest, gain, tax or bribe.

 militias—दत्तिष्ठ प्रयासस्मार्थतं शरीरम् इति सप्तम स्वामिन्त्वम् चतुर्थिते प्रत्येकी
भवति यत् प्रयासस्मार्थम्’ तद्विते द्रष्टत लाभः शुल्कः। चतु उपदा वा दीयते।
इति: कुमारः। भायः—यामादिरथ मन्यराह यत् उचितं च, अभीत्यार्थ कीषः।
сутантकोसुदी

च गच्छति स एव भायः। लाभः—वासिन्याद्व वधिकः यत् कस्मते स लाभः।
शुः: राज्यायोगातु रजाय यत् प्रजायम् आदते स शुः।। पुपदा—उतकुलीः।
पशु अधिन् दिब्दिरूवते, भायो दीयते, लाभी दीयते, गुलकः दीयते, पुपदा वा
दीयते त्यति पशुः, एव संपदः।। "संपुष्याय: तत्रितिप्रमाणः कान्" (५.१४२)
त्यति कन्।। शतम् अधिन् हदिः: भाय: लाभः गुलकः: पुपदा वा दीयते त्यति
शतिकः; शाः।। "शताश उपवासंशते" (५.१४२) त्यति ठन्यती।। सहस्रम्
अधिन् हदिः: भाय: लाभः गुलकः: पुपदा दीयते त्यति शाहम्।। "शतमानं
विशेषतः सहस्रसनाद्व" (५.१४३) त्यति शाः।।

दी—। चटुर्ग्रथे उपसंख्यानम्। (वा)। पञ्जास्मात् ब्रह्मादिन्
दीयते पञ्चकोरिवद्वम्।। समस्ममादिनि वान्मतिति वद्धिकरणः
विवचनः वा।

विन—। स्यात्से वा चुरुवायिन्धितिरि, ततः चपि अत्र्न अत्र्न खातः—पञ्छ
भ्रमः हदिः: भाय: लाभः गुलकः: पुपदा वा दीयते त्यति पशुः: देवदतः।। शतिकः
शाः: वा विप्रः:। "समस्म अभाद्रस्य दानं दिगुणं ग्राप्प्रवृव" ब्रह्मादिन् अभाद्रस्य
इत्य राहस्य स्मादनि वधिकरणलिविवचः; साहिर्मात् अधिकरणलिविवचः
स्वीक्ष्य तद्धिमिति तदौवै श्रद्धा वेद्ध सिद्धं खातः, तथा सति पञ्च ब्रह्मादिरिविन्धि
दीयते त्यति पञ्चः: देवदतः: त्यति वाक्यं भवेत्।।

१५००। पूर्णाशंक्तः ठन्।। ५.१४८।।

दी—। यथाकः में टक्कितनोपखाद्व:। दितीयः
ब्रह्मादिरिविन्धि दीयते दितीयाकः: तद्तीयाकः।। अधिकः।। अधि—
शिणेपूर्णकारान्यः रुदः।।

In the aforesaid sense, the suffix ठन् is added to ordinal numerals—as well as to the word चर्न।

विन—। तद्धिमिति ब्रह्मायादगुप्तादीयते त्यति अधिमिति, विशेषे
पूर्णाशंक्तम्, शदात् तथा पञ्च शदात् ठ ठन् प्रथमः।। चर्न ठक्,
तपचित्र ब्राह्मणः

प्रयत्नां अपवादः। तथा चाराच्छा दत्त [प्र. ११५१] विलितका टिका, प्रयत्नां चापवादः।

हितीया हहिः, चप्पा तथा दिवितीयः। भायः लामः शुक्ली श्रवण्ण, ज्ञायणे द्रव्यते द्रव्यते
हितीया हहिः। एवं वलशी वहांगार्थिरमिन्, द्रव्यते द्रव्यते द्रव्य द्रव्यतिकः। एवं प्रावर्णकः
सारः। चलः हहार्गार्थिरमिन् द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते चारिकः। चारि शवस्मिन् कौशिकः?

चप्पा च रोगीयसुदायः। अर्थः च तत्त्वः रुक्मिणी श्रवण्ण अश्रुऽरोग्यसुदाय चापवादः। [ चचः = a half rupees price ] [ श्रवण्णि द्रव्यते गौड़ीयः ]

१०५१। भागायुः ॥ १०१८॥

दी— चाठ्ठन। भागायुधेऽपि रुक्खक्रा चन्द्रेऽहुः। भागायुधायुगार्थिरमिन् द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते भागवं भागिकः शतम्। भाग्यः
भागिकः विण्झर्तः।

In the aforesaid sense, the suffix बन्त as well as the suffix ठन is added to the word भाग meaning a half rupee piece.

भगत— भागः रुक्खः। भागः हहार्गार्थिरमिन् द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते द्रव्यते

१६५२। तद्वर्ति वहाद्वाहृति भारादवं वाण्डाधिब्धः

॥ प्र. १२५० ॥

दी— वाण्डाधिब्धः परो ये भाराः श्रवण्णस्तद्वल्लयं यत्वः
प्रार्थनिकः तत्व-प्रशिक्ततिकात् हितीयान्तिकायः। वाण्डाधिब्धं हर्षति
वहाति चावाहहति च वाण्डाधिब्धः। ऐंगुल्मारिकः। भाराः श्रवण्ण-.
वाण्डाधिब्धं इत्यतः श्रवण्णस्तद्वल्लयं भारास्मृतियो वाण्डाधिब्धं इति। भाराः
भूतान् वाण्डाधिब्धं हर्षति वाण्डाधिब्धः। ऐंगुलमः।
Suitable suffixes are added to the word भार—if joined to
the word वः or to some other word—that pass by the term
वंशाहित to denote the person that either takes away, steals,
raises, or produces the things expressed by the said com-
 pound word which takes the suffix after itself.

This sutra admits of double interpretation—the second
interpretation is—suitable suffixes are added to the word वः
—and some others passing by the term वंशाहित to denote
the person that either takes away, pilfers, raises, or produces the
things expressed by the self same words, provided the said
things (expressed by the words) serve as burden upon the
person.


The suffixes ठूँ and कनू are attached to the words वच्च and व्रय respectively in the aforesaid sense.

Suitable suffixes are attached to words to imply the person that either fills-up, pounds or cooks the things expressed by the said words.

मित— । संबंधः व्याधिं चायाधिं चाराधिकरेऽः व्रति काशिका। भयंकर वंशवर्ति पूर्वति समावेशयति इत्यवः। अष्टकः संहरणम् व्रति भावाधिकः। उपसंहरणम् व्रति काशिका। भयंकर अवहर्ति पूर्ववति व्रति अववेदः। व्रति पवति पान्न करेतः। संबंधत अवहर्ति पचति व्रति एलेबेवेधः वे वीयाधिमयं भुवः प्राणिपदिकः। व्याधिः वेदति प्राणगी भवेन। प्रश्न संबंधत व्रति प्राणिकः काठः।
सिद्धान्तकौशलोः

प्रस्तुत साधनम् (कटाहामारारः इत्यादि) समावेशितम्। कटाहः खामानः कटाहारः
प्रयोगार्थं प्रस्तुत साधनम् खायितम् इति कटाहः। प्रश्र्य्यम् पद्धति इति
प्रश्र्य्यम् कटाहः। चतुः पद्धति। प्रश्र्य्यम् पद्धति, प्रश्र्य्यम् चतुः पद्धतिः वा इति
उपलब्धिः—सिद्धार्था—(४१११५) इति कौः—प्रश्र्य्यको खायितम्। चतुः
उपलब्धिः पद्धतिः, चतुः पद्धतिः संस्करितम् वा इति उपलब्धिः—कौः—
सिद्धार्था। संस्करितम् पद्धति वा इति "खायितम्" (४१११५) इति सुवेगः इत्यकः—
कौः—

दी—। तत्तु पद्धतिः श्रीरामकृष्ण्। चार्टीः। दीर्घं
Pद्धतिः द्रोणीः। द्रोणिकेः।

मित—। पद्धतिः एकाक्षः द्रोणिकेः द्रोणिकेः चतुः खामान्; चतुः
उपलब्धिः। द्रोणिकेः पद्धतिः इति द्रोणीः। द्रोणीः
Pद्धति इति उपलब्धिः द्रोणिकेः। चतुः
उपलब्धिः इति "द्रोणिके"—(४१११५) इति कौः।

१४१४। आद्वकाचित्स-पाटात्राम् नद्यतरसाम्। व४१५॥

dी—। पच्छ ठा। आठकं संभवति चतुः पद्धति
वा आद्वकोना—आद्वकिकी। आचितीना—आचितिकी।
Pाटीणा पाटिकी।

The suffix ख, as well as the suffix ठच, may be added to
the words आद्वक, आचित and पाट in the aforesaid sense.

मित—। आद्वक काचित खच पद्धति एतेवं: भित्तीयसामवेण्यम्: “चन्द्रतारसाम्”
विकास्यैः समवेनयः। खामान् संभवति चतुः पद्धति पद्धति इति एतेचः अर्थेचः; खामान्यसच
आभासिके तु ठाँ।। आद्वकं संभवति चतुः पद्धतिः वा इति खच—आद्वकीना:
सिद्धार्थाः। ठाँ—आद्वकिक:—सिद्धार्थाः। आचितेन संभवति
चतुः पद्धतिः इति खच—आचितीना:—सिद्धार्थाः। ठाँ—आचितिकः.
तबितेशु भार्ष्यम्। पावं सङ्ख्यति उवधर्मि पंचति बा इति पावीशा:—वियाय। पावीशा। ठन—पाविका:—वियाय पाविकी।

११५२। दिगो: यं ॥ ४१५४ ॥

ि०—अष्टकाचित्तपावादिवेव। अष्टकाशवाल्यिहिऔ: संभवत्यादिवेषु चनु खौ वा स्तः। पचे ठङ। तस्याध्यतं लुक। खिलानु दोष। हाग्राष्ठिकी। हाग्राष्ठी। हिगो-गृहि ठोष। हाग्राष्ठी। हाग्राष्ठिकी। हाग्राष्ठी। हाग्राष्ठितोऽ ठोष। निषेधातु हाग्राष्ठी। हिगो-गृहि। हिपालीशा। हिपाली।

The suffixes छन् and ख are optionally added (i.e. the three छन्, ख, and ठङ, are added) to the words छाड़क, छाड़त and छाव, entering into दिगु compound in the aforesaid sense.

ि०—“हिगो:” हत-हिगुतसमायत। अष्टकाचित्तपावात् छन्न्यावयः। छादष्ठी संभवति अवहर्षति पंचति इति एविष्ठे रच्च्च्च्। तस्य गुढङ्गम्बकवाकवात् हथप्रश्योपि शास्तः। अपि पूर्वैपूर्वानुपूर्वस्तरसाम इति जय जयादितम्। तेन छनु ख इति प्रवचोऽवः कथितकावात् ठङ। प्रयोगोपि सातः। तस्य पुनः: “छादष्ठीपुप्पुतिहिगु ग-सङ्कायाम्” (४१५४) इति गृहणे लुकः। छनु ख इति चवं: खलु एतं चुक न सातः—विघानासाध्यः। छनु ख इति प्रवचे येषार्यः। खिलामु “छादष्ठीदिभवः” (४१५४) इति ज्ञातः। नकारस्तु भा सुप्रविकायामु चष्ट्योगिता। हाबामु अष्टकाभामु संभवति अवहर्षति पंचति बा इति छनु—हाग्राष्ठिक।। फियायं हाग्राष्ठिकी। ख—हाग्राष्ठी। फियायं हाग्राष्ठी। ठङ—तस्य चलुक। तेन छाड़क—फियायं हाग्राष्ठी। फियायं (४१५६) इति फियायं ठोष। हाबामु अष्टकाभामु संभवति अवहर्षति पंचति बा इति हाग्राष्ठिक:—छनु। फियायं हाग्राष्ठिकी। ख—हाग्राष्ठी। फियायं हाग्राष्ठी। ठङ—तस्य च लुक—तेन छाड़क।

२५।
In the aforesaid sense, the suffix (of course, नृ), attached to the word कुलिज entering into a विषु compound, optionally elides; whereas, the suffixes ख as well as नृ may be added to the same in the self same sense and under self same condition; these, of course, do not elide.

मित—। झिरिखिल। तैं हातिनगमसातृः कुलिजशम्धातृः संभवति, पचति चन्तवरति श्रति एतेषु शयं विषुसक्त प्रवस्यस ( तैं: भ्रव्यः ) लुकः खातः, तथा शचातृ खुमलायिस्यातृः खातः; शब्दसुताः शुद्धवचकारवकृः खातः तन्म प्रवस्यरोपि भवितः। तद्यथा "अम्बारसामुः" श्रति शतापि अनुवर्तिते तैं लुकः खुमु विक्षणेन भवितः, तथा सति लुकः; शास्त्रार्थिने तन्म प्रवस्यशिष्ठितः। शकुलिजो संभवति चन्तवरति पचति वा श्रति उजः—तैं झिकुलिजोः। झिरि तु झिरिको "झिरिको" श्रति ( ४१२१ ) कृपया झिकुलिजो।

In the aforesaid sense, the suffix (of course, नृ), attached to the word कुलिज entering into a विषु compound, optionally elides; whereas, the suffixes ख as well as नृ may be added to the same in the self same sense and under self same condition; these, of course, do not elide.
 Proper suffixes are added to words to denote a part or price or wages of the thing expressed by the said words.

 तित—। स दति प्रथमासामर्त्त् प्रातिपक्तियास्य चन्द्र दति पदार्थं यथाविक्षितं प्रत्ययः। वत् खलु प्रथमासामर्त्त् चन्द्रेण वत्वम् देति ता व्यक्ति। नरां वचः। वचः चरणां दति पदार्थां। चयः “संख्यायाः कर्तविद्रोहाः। कन्” (५.१२२) दति कन्। अथ वचः। सहस्राः। वचः भूति स्वयं भूति दति “भूतमान्—” (५.१२३) इत्यादिकवेश वचः। सहस्राः। वचः भूति राशि च चरणां दति शास्त्रः। शब्दः। चयः चरणां उदा। शास्त्र॥” (५.१२२) दति उन् चरणां।

 Proper suffixes are affixed to words to denote the measure or amount of the thing, expressed by the said word.

 तित—। सहिति प्रथमासमर्त्त् चस्स दति पदार्थं यथाविक्षितं प्रत्ययं भवेत्। वत् खलु प्रथमासमर्त्त् तथात् परिमासाधिक। प्रास्स परिमासमर्त्त् दति उन् प्रास्साधिकः। रशि।। खारी परिमासमर्त्त् दति खारीकः—चयः “खायां द्रविष्ट्” (५.१२२) दति द्रविष्ट्। शतमान् परिमासमर्त्त् दति शब्दः। चतः। शास्त्रः। उन्। सहस्राः परिमासमर्त्त् दति साइमान्।। चरणां। चरणां उदा। शास्त्राः। अवधार्शाहितकः वचः। चयः उन्।

 संख्यायः संसासंस्रसृवाच्यायनेषु। (५.१२४) दृष्टि—। पूर्वस्तुतम् अनुवाचि। तदात्। “संख्यायः उच्चः”
श्यामभानु कौमुदी

प्रत्ययी बाचा:” (बा)। यहा हाँ क्योंकि किसमतः संध्यामानवतमें: परिमाणविन प्रत्ययः। पंचवे पंचकः शकुनयः। पंच परिमाण- स्मिता इति वा। संघ्ये-पंचकः। सुतवि-सप्तग्नम् पाणिनियम्। संव्यानवस्थ प्राणिसमूहः रुद्धातः सूतवि प्रयुगपार्थम्। पंचमम् ध्रुव्यनम्। सतमिव दवविधि। (बा)। पंचदश मन्त्रः परिमाणस्वरु पंचशस्त्रोम्। सासदम्। एकविंशः। सोमयागीहुः कन्दोगे: नियमाणा पुष्याविंशैकिका सुतितः स्तोमः।

Proper suffixes are added to numerical words to imply some measure (amount) with reference to a सं(proper name or particular class name), सू(group of animals), सूत(group of rules) and अध्याय(study, reading). (Rest easy).

मितिः। तदस्य परिमाणम् द्रव्यम् अनुहितः। “तदि” तित्र प्रथमासमांवतः प्राणि-पद्वकात् संध्यामानवकात् “उसः” द्रति प्रत्ययः यथाविशिष्टः प्रत्ययों भयेत्—यत् स्मिता प्रधानस्मिता संध्यामानवकात् तत्त्वं संध्यादियतः संध्याबिधमस् सन्धितब्रह्मम्—

अध्यायनविवधम् वा परिमाणम्। संधितविवधकः परिमाणः लघु—पंच परिमाणस्वरुषस्मि द्रति कान्—पंचकः संहः। सूतविवधकः—सतमिव दवविधि। परिमाणस्वरुप्शस्मि द्रति प्रत्ययः पाणिनीदेव सूतम्। एवं दशकम् भौगोलिकस्तमिव। तिवा काशकावतम्।

ननु अध्यायमस्मूहः सुतसंतथ एव तदि सुतसंतथः कथा प्रधानस्मि द्रति चेतुः। सूतम्। प्राणिना समुहम् एव संघः प्रशिक्षितः। तिवात् सुतसंतथः प्रयुगपार्थम्। पंच भाषयः परिमाणस्मि द्रति अध्यायनस्मि द्रति पंचकम् भाषयनम्। संध्यादियतः हूः स्मितहूः एव प्रवाहः तताः। पंच एव द्रति कान् पंचकः। पंचकः नकारः। पंचकः। शकुनयः। बिकाः। मार्गावना:। यदाः "शेषकोरीविचारः कथयम्") (१८०२२) ब्रह्मचर्य च शास्त्रम् हिंदुस्तानः हिंदुस्तानः द्रति स्वतः, एकसाेडङ्गः एकहास्मिति स्वतः, तथा जनवै "संध्यामानवकात्:" संध्यामानविवधायिन पंच दश एवसादः। “परिमाणिनि” पंच-
तत्त्वेऽत्तु अभाविनः: ३८८

परिमाणविचारेण दृश्यपरिमाणविचारे इत्यादि बाँधे खलु प्रबंधः खाति। पख्य परिवारे प्रभावाति अभिधिकृति सति संस्कारवाक्याबिशिष्टः। पंचदश एवमाधिभिः प्रव्ययः द्रति भावः। “सोमेह धविधः” — सोमवाजितु हट्टोऽि:। श्रवणमः। “पन्नु” “पन्नु” प्रव्यदिनावः प्रतिस्थितः सति:। सोमवाजितु हट्टोऽि। तत्थिनः। सोमेह अभिधिकृति सति संस्कारवाक्याबिशिष्टः। खाति। पंचदश मनः। परिमाणमः प्रसा (सोमाः) द्रति पंचदशः। सोमः। सद्वर्तः मनः। परिमाणमः प्रसा द्रति सद्वर्तः। सोमः।। एकविशिष्टीः मनः। परिमाणमः प्रसा द्रति पविशिष्टः। सोमः।।

१६८। पूव्वति विशिष्टि वि'श्रवतवारिप्रश्नतु चागश्चुत-यष्टि सत्त्वश्रीरितिविद्यतम् ॥ ५०१५॥

दी— । एति कुतिश्वद्य निपातनवः।

The words enumerated in the sutra are irregularly formed in the aforesaid sense.

विषयः। तद्भव परिमाणमः द्रति एतंधिनः। विषयः पूव्वतिरुपति:। निपातनन् सिद्धिन्न। पूव्वति कुतिश्वद्यः:— श्रवणविशिष्टी हट्टः। यज्ञचिन्हवतुपति ततु सवभ निपातनात् सिद्धिन्न। तत्तवसंगीतः। अविशिष्ट:। पूव्वति पंचदशदस्त षड्यप:, ततथा विषयः। विषयः। हृदं दशाओर परिमाणमः प्रसा संघसा द्रति विषयः। विषयः। कर्ति ध्वनि:। सवभ— वायुदशाः। परिमाणसम्बा द्रति विषयः। चवारी दशाः। परिमाणमः प्रसा द्रति चवारी दशाः। पूव्वति: परिमाणमः प्रसा द्रति ध्वनि:। सुप्रदाश्याः। परिमाणसम्बा द्रति सुप्रदाश्या:। सवभी दशाः। परिमाणसम्बा प्रसा द्रति अश्वीतिः। नवदशाः। परिमाणमः प्रसा द्रति नवदशाः। कर्ति:। कर्ति कमसरिचारणेषु अधि वचनः—यथा श्रवालिपकः। पिपिलिकाप्रकः। उद्याचरणवाचिपलः। सवभाद:। अधि एतं दम्भोः।।

१६८२। पंचदशाः वर्गं वा ॥ ५०१६॥
The words पच्छ and दशत are irregularly formed to imply a group; these are optional and do not disallow the suffix का.

In the sense of तद्दा परिमाणम, the suffix डश is attached to the words विशष्ट and चलारिशष्ट, to denote the name of a particular kind of "Brahman" (the prose portion of the Vedas).
तद्धिति चाहरीया: २८०

चलारिंगभाष्यायः परिमार्शस्य च चलारिंशाखानि भाष्यानि। कानिचित्र भाष्यानि विनंदनात्मानाशाखानि कानिचित्र च चलारिंशाध्यायुक्तानि तेनैव वह तानि तत्त्वं संभव भाष्यायणः।

१६८४। तद्धिति ए। २१०६३।

do—। लघुं गोष्ठी भवतीताः। हस्तीयामान्ताः ठहादयः।

Proper suffixes are added to words to imply the person that deserve the things, expressed by the said word.

निल—। तद्धिति हस्तीयामान्ताः “च्छृंति” गोष्ठी भवति, लघुं गोष्ठी। भवतीति एतनिन्न विचये ठहादयः। यावायम् प्रथायः। सः।। श्वेतक्षम् प्रहर्ति इति श्वैंतेन्द्रियुपक्रमः।

चाहरीया च चाहरीयो इति कार्तिकः।। श्रतम् प्रहर्ति इति श्वयः। शालिकायः। चाहरीया च चाहरीयो इति कार्तिकः।। श्रतम् प्रहर्ति इति माहः।। चाहरीया च चाहरीयो इति कार्तिकः।। श्रतम् प्रहर्ति इति चाहरीया चाहरीयो इति कार्तिकः।। श्रतम् प्रहर्ति इति चाहरीया चाहरीयो इति कार्तिकः।।

१६८५। क्षेत्रादिस्य निलम्। २१०६४।

de—। निलम् आभीष्माखः। क्षेत्रम् निलम् प्रहर्ति

कैदिक:। वेतसः। चच्चप्रहुङ्गलावः।

Proper suffixes are added to words of the क्षेत्रादि class, to denote the person or thing that always or ever deserve those expressed by the words of the क्षेत्रादि class.

निल—। निलम् आभीष्माखः सततम इतवथः।। निलवसिति प्रवशायानविशिष्टानि।

निलम् शर्तवतीति एतनिन्न विचये केद एवमादिभः। यावायम् प्रायः। सततम इति कैदिकः।। कैदिक:। वेतसः।। क्षेत्रप्रहुङ्गलावः। वेतासिन्निशान्तिः।

प्रदशिन्ति—पञ्च: स कैदिकः।। क्षेत्रादि तैशा—केद, मेद, द्रोढः, वचः, ककः, सप्रयोगः, विप्रयोगः, प्राप्त:। विप्रकायः, दौह, नरः, तीतः, सप्रयोगः, प्रयोगः, विकर्षः, प्रतषः, सप्रतः, विप्रतः।
The suffix युत or any other suitable suffix is added to the word शीर्षक्षेत्र—in the aforesaid sense.

The suffix युत is attached to the word दश्य and others, coming within the category of दश्यादित, to imply the person that deserves the thing or things expressed by the said words.
सत्वनिष्ठ ब्राह्मणः

भित—। दशादिभीं विदीयासवर्भा। भर्तीतीति एतर्धिनः विपये यत् प्रवङ्गार्जी भवति। यत् स्थाने व द्विते काशिकाभाष्यालिकाकारार्यपति:। उकोपवादः। दशादिभीं भर्तीतीति द्विते दशाद:। भर्तीतीति द्विते भर्ता:। भर्तीतीति द्विते भर्ते।।

तद्यादि मुख्याती—दशादिवः दशादनः राजा, दशादनः चापि अद्विकया। दशादिनः दशायोग्यानः। दशादियायः—द्री, मुसल, मुपपकः, काण, चपः, सेख, सेधा, सुख, कठ, धन, चठक, ध्रु, गुहा, गोभ, जम, भ्रम, भ्रम।

१५८। पावात्तु घंग्र ॥ मष्ठाद्रैः ॥

दी—। चाहतु तद्विहत्सत्येऽः । पावियः । पावाः।

In the aforesaid sense, the suffix वन as well as the suffix यन is attached to the word पाव।

भित—। पाव प्रवङ्गातु वन-स्थान, मूलवचकारकलातु यत्व च, तद्विहत्तीति

In the aforesaid sense, the suffix वन as well as the suffix यन is attached to the words कड़कर and दचिष्ठा in the aforesaid sense.

भित—। कड़ः संप्रदेय द्विते पद्ममकीकरः हरदा:। कड़कीति कड़ः। कड़ः

The suffix यन as well as the suffix वन is attached to the
In the aforesaid senses, the suffix  as well as  is attached to the word ।

In the aforesaid sense, the suffix  is attached to the word  and the suffix  is attached to the word ।

The said suffixes are also affixed to the said words to imply the person, place or thing that deserve the  (function) of a  (sacrifice) or a  (priest).
तद्विशेष भाषियः:

मित—। चम्कर्षं भाषितोति विषयं वाचश्रव्दत, तथा चंकितःकर्षं भाषितोति विषयं चंकित: श्रव्दत। चंकित: भाषितोति यथिश्:। चंकितः कर्षं भाषितोति प्रधािनी चंकितः।

॥ भाषियःनागः तपस्विनः हाद्यानाः पूव्याचंध्विः॥

दौ—। "अतः पर' ठोलवै"। [अच्छां तर हु "प्रांत्वेंद्रजः" (प्र.१२०) चति ठोलः प्रश्नः। अविद्यते]।

१३०२। पाराण्णुराणत्राणां वर्त्त्यति।||५११३२।

दौ—। पाराण्णु वर्त्त्यति इति पाराण्णक्षास्य:।

तुराण्णु श्रविशिष्यः। तं वर्त्त्यति तीराण्णिको यज्ञमानः।

चान्द्रायिकः।

The suffix जः is attached to the words पाराण्णु, तुराण्णु and चान्द्रायिक to denote the person that practices those.

भिन्न—। पाराण्णु तुराण्णु चान्द्रायिक ध्रति एतेभः। हितोधायवर्येभः। चन्द्र यक्ति एतवित्तायेः। ठाल प्रबन्धो भवति। पाराण्णु वर्त्त्यति भश्शीिति ध्रति पाराण्णिकः। छातः।।

दौ—। पाराण्णिकः।

तुराण्णु श्रविशिष्य:। ततु वर्त्त्यति निबंधितोति तीराण्णिकः। यज्ञमानः। चान्द्रायिकः। वर्त्त्यति पालन्ति इति चान्द्रायिकः।

तपस्वी। ["वर्त्त्यति" इति तिमित् मुदितः। ग्रं दत्तः। नातु सर्वैं कर्म भिद्यायानि चार्करि। ततो"रिथतः" इति नायनमेंद्रस।]।

१३०२। सङ्घमापः। ||५११३२।

दौ—। सङ्घमापः। सङ्घमापः। सांशियः।

The suffix जः is attached to the word सङ्घ— to denote the thing that is an object of the same (i.e. सङ्घ—doubt).

भिन्न—। हितोधायवर्येभः सङ्घश्रव्दात् सङ्घ ध्रति एतस्मि त्रायः। ठाल प्रववी भवति। सङ्घमापः प्रांतः। ध्रति सांशियः। छातः। च सङ्घवियोभूतः।

चयं सूरे वा छायं चंति।
The suffix त्र is attached to the word योजन to denote the person that travels the same.

In the same sense, the suffix त्र is attached to the words कृष्णशत्र and योजनशत्र, to imply the person—that deserves a welcome from these far places.
The suffix एक्स is added to the word पपिन्त to denote the person that travels the way.

मित—ँ  पपिन्त प्रजापतिकालु विषयासमारात गत्तकालीत परम्परानुसारभूते एक्स प्रजावेची भवति। प्रजास पकारांवेळा जीवं जीवं उज्ज्वलति—“पिठपणराविस्भाव” (७११) द्रश्य सवेता। या गर्भाभावाचाच उपदेशकांश परम्परांत गत्तकालीत उज्ज्वल पद्धकः। “शशिंगिते” (७१४) द्रश्य दीर्घकः। जीवं पपिन्तांवेची।

१३०६। पपिन्त एक्स निलम्खुः। ५१३४।

दृष्टि—ँ पपिन्तांन निलम्खुः गत्तकालीत पान्यः। पान्यः।

The suffix एक्स is attached to the word पपिन्त—[ which is changed to पपिन्त before एक्स ], to imply the person that ever [ always ] travels the way.

मित—ँ जीवं उज्ज्वल प्रवाळांविषयादेशामुः; तेन जीवं उज्ज्वल सकात्तीति परम्परानुसार विपरीते पपिन्तु इत्याक्षात ज्ञातकालीत भवतु, पपिन्तु प्रवेश स्वातांच एवं प्रवाळांश: स्वातः। पपिन्ताशी जीवं उज्ज्वलीत रस्मां। पान्य: मिच्छा बांधते। “पान्य: प्रसमः ठुब्णा” । जीवं ठापः—पान्यः। जीवं उज्ज्वलीत पद्धकः।

१३०७। उत्तरपथानाश्रयत एक्स दृष्टि ५१३७।

दृष्टि—ँ उत्तरपथानं आयः तमु चौदीरपाधिकः। उत्तरपथानं गत्तकालीत चौदीरपाधिकः।

The suffix एक्स is attached to the word उत्तरपथ—to denote the thing, that is brought through the same, or to imply the person that travels there.

मित—ँ उत्तरपथानं आयः तमु च प्रधानं, चकारात्तु गत्तकालीत परम्परानुसार अवित्त्वेच एक्स प्रधानं च उज्ज्वल स्वातः। उत्तरपथानं आयः तमु चौदीरपाधिकः। उत्तरपथानं गत्तकालीत प्रति चौदीरपाधिकः: दृष्टि। पान्यां पद्धकिविष्टांच।
This is an ??????? i.e. a rule that denotes jurisdiction or pervasion. The word ????? i.e. "after words—expressive of any division of time" is to be taken in connection with all the succeeding rules till the rule—?????? [??????]

This is an ??????? i.e. "after words—expressive of any division of time" is to be taken in connection with all the succeeding rules till the rule—?????? [??????]

The suffix ॐ is attached to word expressive of any
division of time, to denote something, completed within the said period of time.

Proper suffixes [or rather the suffix टम] are added to words expressing any division of time, to denote the person who is respectfully engaged, or who is stipulated to work for wages for the said period of time, or to imply a thing, that existed [or that had duration] or will exist [will last] for the said time.
सिद्धान्तकौमुदी

कार्शिक नियोजितः स्वयं। भूत स्वतन्त्र नीति—स्वतन्त्रदानेन कर्मार्थ नियोजितः।

मासं भूतः मासिकः कार्यकः। संवत्सरः भूतः संवत्सरकिरः दासः। भूतः—

सततश्च व्याकरणः। सततश्च व्याकरणे भूषितसं खम्प्रतिष्ठः, तत्स्थिती वसुः,

सततसः सततश्च वाचः परिषिदः काणः। तरीतकाणः। हृदयः। वर्षान्तः प्रतियोगिनः प्रतीति तलमः प्रति सारस्वतः।

मासं भूतो मासिकः व्याधिः। संवत्सरः संवत्सरकिरः व्याधिः। यो व्याधि: सततश्च ( व्याधिसततः वाचः भूषितसं प्रति)

मासः व्याढङ्ग्वनु सं मासिकः व्याधिः। यो व्याधि प्रति संवत्सरः सततश्च व्याकरणेन भूषितवाणः स संवत्सरकिरः व्याधिः।

भावी भाषावाक्यः। भवत्तिकाणः। वर्षान्तः प्रतियोगिनः प्रतीति तलमः प्रति सारस्वतः।

मासं भावी मासिकः उत्सवः। संवत्सरः भावी संवत्सरकिरः उत्सवः। य उत्सवः सततश्च कालः प्रतिषिदः बालेन्यायांति ( मासं संवत्सरः वा याबद्ध व्याकरणः)

सं उत्सवः मासिकः संवत्सरकिरः।

१७१०। मासायंशिस्ततुवा। ५१४८।।

दै—। मासं भूतो मासः। मासोऽन।।

The suffixes यत्व as well as खन्त, are attached to the word मास to imply the age of something.

मित—। मासायंशिस्ततुवा। प्रति विषयं यत्व प्रतियास्तः कालः। कालः प्रतियास्तः व्याख्या गम्यानि।

ठोळापवादे। मासं भूतो मासः।—यत्। मासं भूतः मासील।—खन्त। मासः गोवित्तः। मासील। निषयः। व्याख्या प्रति हिस्वः?

मासिकः कार्यकः। भावास्तिरिणे मासं भावो मासः प्रतियास्तः चपः चपः चपः विषयः।

खतः।

१७१२। विगोर्यः। ५१४८।।

दै—। मासायंशिस्ततुवाः। दै मासोऽन। हिमाक्षः।।
The suffix यप् is added to the word मास, entering into a दिन compound, under the aforesaid condition.

The suffix खन्, as well as the suffix यप् (also the suffix ठन्) is attached to the word वष्ण मास in the aforesaid sense.

The suffix ठन् as well as the suffix खन् is attached to the word वष्ण मास—to imply anything other than age.
The suffix ख is affixed to the word समा in all the four senses—वाचन, भव, भूत and माति enumerated in the rule no 80 of this section of Panini.

The suffix ख is optionally attached to the word समा—entering into a दिग—compound, in all the five aforesaid senses (i.e. in the senses of निह ख, व्रद्धेष, भव, भूत and माति).

The suffix ख is affixed to the word समा.
The suffix ख is attached to the words राति, बहन् and संवस्तर, entering into a लिङ् compound in the aforesaid five senses; by dint of the च in the sutra, त्रच may be optionally added to these.

The first of all the vowels contained by the word संवस्तर or by any word, expressive of a particular number, takes its Briddhi substitute before any Taddhita suffix—eliding अ, ए,
or क, provided the said word सेवत्स्र or the numerical words occur after another numerical word. For rest see Tika.

भित्त—। सेवत्स्रक्षणश्वातू परस्यितस्थ सेवत्स्रश्वातू तथा सेवत्स्रक्षणश्वातू परस्यितस्थ सर्वश्वातू श्वातू प्रति सेवत्स्रक्षणश्वातू श्वातू मध्ये श्वातू एव श्वातू त्रिष्ण: स्या तीत्त छिन्नी छिन्नी छिन्नी तत्तत्त्वादिभी परी कर्ति।। हामाम् सेवत्स्रसर्वभायाम् निधृतृतृ:। यथा—यी सेवत्स्रक्षणश्वातू छ्वीछ्वी भूतू भूतू भूतू भावै वा धर्म उद्ध निशांत-सरिक्।। वे छ्वीछ्वी कर्तृ:। हिसाहितः।। एवं हि-साहित्यकः। हिसाहितः।।

नन्द "परिमाणारम्भायाम्:" (आ०१७६) धर्म स्वै० श्वायत्त श्वायत्त श्वायत्त परस्यितस्थ परिमाणारम्भायाम् प्रातिपदिकः अथै भविष्यति श्वायति हृदि: छिन्नी छिन्नी छिन्नी तत्तत्त्वादिभी परी। सेवत्स्रश्वातू प्रक्षण-परिमाणारम्भायाम् श्वायत: श्वायते तथा छ्वीछ्वी भूतू भूतू भूतू भावै। तवाहम स्या सेवत्स्र श्वायत: श्वायत: श्वायत: श्वायत:। धर्म स्या सेवत्स्र प्रातिपदिकः:—वर्णम धर्म स्या सेवत्स्र श्वायत: श्वायत: श्वायत:।

धर्म स्या सेवत्स्र: श्वायत: श्वायत: श्वायत:।

धर्म स्या सेवत्स्र: श्वायत: श्वायत: श्वायत:।

धर्म स्या सेवत्स्र: श्वायत: श्वायत: श्वायत:।

धर्म स्या सेवत्स्र: श्वायत: श्वायत: श्वायत:।

धर्म स्या सेवत्स्र: श्वायत: श्वायत: श्वायत:।

धर्म स्या सेवत्स्र: श्वायत: श्वायत: श्वायत:।

धर्म स्या सेवत्स्र: श्वायत: श्वायत: श्वायत:।

धर्म स्या सेवत्स्र: श्वायत: श्वायत: श्वायत:।

धर्म स्या सेवत्स्र: श्वायत: श्वायत: श्वायत:।

धर्म स्या सेवत्स्र: श्वायत: श्वायत: श्वायत:।

धर्म स्या सेवत्स्र: श्वायत: श्वायत: श्वायत:।

धर्म स्या सेवत्स्र: श्वायत: श्वायत: श्वायत:।

धर्म स्या सेवत्स्र: श्वायत: श्वायत: श्वायत:।

धर्म स्या सेवत्स्र: श्वायत: श्वायत: श्वायत:।

धर्म स्या सेवत्स्र: श्वायत: श्वायत: श्वायत:।

धर्म स्या सेवत्स्र: श्वायत: श्वायत: श्वायत:।

धर्म स्या सेवत्स्र: श्वायत: श्वायत: श्वायत:।

धर्म स्या सेवत्स्र: श्वायत: श्वायत: श्वायत:।

धर्म स्या सेवत्स्र: श्वायत: श्वायत: श्वायत:।

धर्म स्या सेवत्स्र: श्वायत: श्वायत: श्वायत:।
The suffix ख as well as the suffix टम is added to the word वम entering into a वम compound in the five aforesaid senses; these two suffixes may optionally elide also.

The first of all the vowels contained by the word वम—coming after a word, expressive of some particular number, takes its Bridddhi substitute before a Taddhita suffix that elides अ, ए or क; provided the said suffix is affixed—not in the sense of future—i. e. provided the suffix be not an
indicator of any thing to come (i.e. any future occurrence).

See Tika also.

The first of all the vowels contained by a word expressive of some measure or amount, coming after numerical words takes its Briddhi substitute before a Taddhita suffix that
elides स ए or क; this rule does not hold good with reference to the word शाश्व as well as in case of proper names or special class-names.

A suffix attached to the word ब्र—entering into a दिगु
compound, in any of the aforesaid five senses, elides—provided a living being is implied.

The suffix कः is attached to the word श्वारावः to denote some particular kind of paddy that ripens by sixty nights (श्वारावः), and before the suffix the राव portion of श्वारावः elides.

The suffix कः is attached to the word श्वारावः to denote some particular kind of paddy that ripens by sixty nights (श्वारावः), and before the suffix the राव portion of श्वारावः elides.
The suffix ठ in is attached to words expressive of time, to imply the thing which is either परिज्ञ (capable of being subdued), भव (capable of being gained), कार्य (fit to be performed) or सुिर (easy to be done) within the said period of time.

The suffix ठ is attached to words expressive of any particular division of time, to denote the person who observed व्रष (the vow of a व्रषारी) for the said period.
(मार्ग व्याख्या प्रवर्तक: ) ब्रह्मचर्यस्मृ भसा इति साधिकः: ब्रह्मचारी। साधनश्वादि
उज्। एवं सांवैतिसिकः: ब्रह्मचारी, भार्मालमिकः: ब्रह्मचारी, [ब्रह्मचारी" हि
सुक्हाति वीर्यं धारणिवः।]

सुस्था चन्द्रशेषः: सुभवितः—सः च कंठते। तदिति प्रथमार्जनावः प्रसा इति
पञ्चायः उत्त्रप्रवायी भक्तिः, यत् तता प्रसा इति निग्रहः, ब्रह्मचर्येऽपि पृच्छति
साधना तद्रः सचय्यसा इति साधिकः ब्रह्मचर्यस्मृ। चद्रासाधना ब्रह्मचर्यसः इति
आः साधिकः ब्रह्मचर्यसः। एवं सांवैतिसिकः ब्रह्मचर्यसः।

नन्द सुस्वा यत् अंब्रवृऽ संभवितः, तावर्घः: को भेद इति चतुः चषणति।
पूर्णम् प्रतिपादिती योरेऽसऽव प्रवायसा एषः: सागर् ब्रह्मचारी। साधिकः
चद्रासाधना। प्रवायसा प्रतिपादिती योरेऽसऽव प्रवायसा एषः: सागर् ब्रह्मचारिः
—साधिकः ब्रह्मचारिः।

दृ—ः महानान्यादिभ्यः: वर्णकल्याणः: उपसंध्यानम्। (वा) ॥
महानान्यान् नाम विदाःसङ्गसांविनियोऽः: कधः। तातां वृद्धचर्यामसः
महानान्यानिकः। हर्दर्तरसु भस्माद—इति पुंवन्दाव वाहावाहानानिक
इत्याः।

The suffix ध्याः is attached to the word महानान्यानिक to denote
the person, that practises the vow—connected with the
hymn महानान्यानिकः।

सित—ः “तातां वृद्धचर्यामः भसा महानान्यानिकः।” महानान्यानिकः: चचः
तत्—सदचरित्रः अति महानान्यानिकः। तत्: महानान्यानिकः: चरति
इति उज्। महानान्यानिकः। चतुर्दश वाकृक्त तातां वृद्धचर्यामः भसा इत्यादिः
अत्यः। हर्दरः—काशिकानिः पदमंडलरीतिविनिष्ठेः इत्यादिः: प्रार्थिता। च तु
चद्रासाधने इति वाच्यं काल्लेखः (०१५० व्याकरण स्म) पुंवन्दाय व्यक्तिरीति तेन
चद्रासाधिकः इति पदम्। महानान्यादातः—महानानिकः, चादिक्ष्रत, गौदान
इत्यादि। चादिक्ष्रतं चरति इति चादिक्ष्रतिकः, गौदानं चरति इति गौदानिकः।
The suffix  is added to the word चतुर्मास, to imply some sacrifice that lasts for four months.

The suffix  चतुर्मास is added to the words expressive of any division of time, to denote the name of a particular kind of sacrifice, that lasts for the said period.
The suffix रूप is added to the words, expressive of some sacrifice, to denote the दानाश्रय (gift or remuneration) of the said sacrifice.

suffix रूप is added to the words, expressive of some sacrifice, to denote the दानाश्रय (gift or remuneration) of the said sacrifice.

Suffixes that are added to words in the sense of "ताबदः", are also to be attached to words expressing time in the sense of तब दीयते given or offered thence, or तव कायम्—fit to be performed therein.
तत्त्वित्वाद ब्राह्मणः। भवति। प्राचीन दीयते, प्राचीन काय्यः वा प्राचीनेश्वरः। "प्राचीन प्राष्ठः" (७५५१७७) वर्तमानः। शरदिः भवः। प्रति शारदम्—पश्चात्यः। अतएव शरदिः दीयते, शरदि काय्यः वा प्रति चष्ठः शारदम्। एवं मानिकम्। संतासृतिकम्। बालनिस्कम्—वास्तवम्। कैमुन्किः वहनम् ध्यादीवीष्यः द्वीयः।

[काशिकाकारः: जब योगिविभागः छैनकौरिति। तवाद्विष तव च दीयते व्यष्ठः।

तव दीयते व्यष्ठः वर्णाधिकारः। तव ग्लानि तेन अप्रितमिः दीयते—प्रति ब्राह्मणिन्यमकः।

राजपदेः दीयते प्रति राजाध्विकम्। बालपदेः दीयते प्रति वाजपेयिकम्।

तवाते दीयते प्रति प्रवर्माणं वर्णाधिकारः। प्रति धूमकेतुवात्स्यम् तेन धूमकेतुः। एवं "काय्यः" भवति। प्रति धूमकेतुसम्। तव "काय्यः" भवति। धूमकेतुः।

"तव च दीयते काय्यः" भवत्। ब्रह्मणः। स एव धूमकेतुसमा अधिः।

प्रति क्षालिकाकरः पूर्णोऽवधिः।

४३२५। ब्राह्मणस्योऽनन्तरः॥ ५५१७७॥

दी—। ब्राह्मणः दीयते काय्यःवा वैनु वा। ब्राह्मणः तीर्थः, संग्रामः,

प्रवासः वर्त्यादि। तीर्थः।

The suffix चष्ठ is added to the word ब्राह्मण and others coming under the ब्राह्मण class in the sense of तव दीयते or तव काय्यः।

भवति। सम्भवस्यैः भवति। दीयते काय्यः। प्रति चष्ठः। चष्ठः सबात।

ब्राह्मणः यथार्थावर्त्याः। तव दीयते काय्यः। प्रति चष्ठः। वैनुः। एवः "न

यथाभामाः" (७५५१७) प्रति एण्जाग्यः। निपते। दीयते काय्यः वा नैवसम्।

ब्राह्मणिः

दीयः। तीर्थः, संग्रामः, प्रवासः विद्वाणम्, प्रवेशः, साभासः, चालयः,

संघर्षः, प्रथिपदः, पीलसुखः, उपसः रक्षकः, उपवासः।

४३२५। तेन यथाकायचः हस्ताम्ब्राम्यः गणती || ५५१७७॥

दी—। यथाकायचिंतायणं संघातात्त्वीया कायः हस्ताम्ब्राह्मणः।
The suffix य as well as the suffix यत् are attached respectively to the words यथाक्याच and इस in the aforesaid sense. See Tika also.

The suffix ऋ (according to some ऋ also) is attached to words which goes to adorn or decorate other things.
In the aforesaid sense, the suffix यत is attached to the words काम and वेष.

The affix ड़ा, is attached to words, passing by the term सन्तापादि, to denote the object that is able to cause सन्ताप (oppression, pressure, torture) or anything implied by the said words.
The suffix भज as well as the suffix यति is attached to the योग, to denote the person who is fit for the same.

In the aforesaid sense, the suffix बक्स is attached to the word कर्मूँ.

The suffix त्रज is attached to the word समय, to denote the thing, with reference to which, time is come or time is ripe.
The suffix श्र ि is attached to the word ब्रह्म in the aforesaid sense.

In the aforesaid sense, the suffix गत is attached to the word काल.

एक तरीके ठ म || ५१११०५ ||

एक: प्रासीद्ध द्रव्य काली शीतलम्।
The suffix ठच is attached to the word काश to denote the thing, for which there is high time.

The suffix ठच is attached to the words to imply things which stand in need of the object denoted by the said words.

The suffix च is attached to the words विशाखा and वाणार्द्ध.
to respectively denote स्व (churning) and द्रष्ट (stick), that require the need of the said things viz विषाणु and शास्त्र.

सिद्धि—। तदस्य प्रयोगनम् अति एतत्विन्न विषाणु शास्त्र अति प्रतांगलादि। अर्थायते। सारं तदस्य द्रष्ट्रः च चाहास्यं। विषाणु प्रयोगनम् तस्य च तस्य वीरस्थः। तथाशि। तव शिष्यवादः। जिति। जन्मस्तः। शास्त्रस्तः। शास्त्र। तदाशि। कुस्मातस्तः—अन्त्राजनारायणादि। प्रदर्शनवाचिति। शास्त्र—पूर्ववाचार्यां आत्म-सिद्धं को ज्ञाती च तस्य प्रयोगनम्।—प्रति भाषायतीकोनां स्विद्धि॥

ढी—। चूडार्क्षण उपस्यानम्॥ चूडा—चूडम्। यशस्—

आयद्म्॥

सिद्धि—। चूडा। एवेवस्वाभिधि। तदस्य प्रयोगनम् इत्यक्रमेण अनुस्यायः। चूडा प्रयोगनम् अर्थस्य अति चूडः। चूडा प्रयोगनम् अर्थस्य अति चूडः। यशस् प्रयोगनमस्ता अर्थ आयद्म्। खट्टा प्रयोगनमस्ता अर्थ खट्ट॥

१४३०। अनुप्रवचनाविभाषयकः॥ ५१११११॥

ढी—। अनुप्रवचनम् प्रयोगनम् अस्त अनुप्रवचनीयम्।

In the aforesaid sense, the suffix क is attached to the words that pass by the term अनुप्रवचनादि:

सिद्धि—। तदस्य प्रयोगनम् अति एवमेवः अनुप्रवचन शास्त्रदिधिभक्यायः। आयद्म। कुस्मातस्तः। अनुप्रवचनम् प्रयोगनम् अस्त अर्थ अनुप्रवचनीयम्। अनुप्रवचनम् प्रयोगनमस्ता अनुप्रवचनीयम्। चलापद्य प्रयोगनम् अस्त चलापद्यीयम्। अनु- प्रवचनायक्ष्रम—अनुप्रवचन, चलापद्य, अनुप्रयोगन, अनुप्रवचन, भविषय, संवेदन, अनुवेदन, अनुवचन, अनुवादन, अनुवासन, आरण्य, आरोहण, अन्वारीहरण, प्रकृति। आत्मगीतीयम्॥ [ अवचित—

(१) पुष्क्रावचनाविभिः लुक्के। विशिष्टा प्रलयत्सा लुक्के। सारं।
In the aforesaid sense, the suffix क is affixed to the word समापन preceding by some other word.

भित—। तदसा प्रयोजनम् द्रति एविस्तन् विषये विद्यामानपूर्व पदात् समापनशब्दात् छ प्रल्योगकिर्ति। उद्दीप्तवद्। व्याकरणसमापनम् प्रयोजनम् अध्याया द्रति व्याकरणसमापनीयम्। वन्द:समापन प्रयोजनम् अध्याया द्रति कन्या:—समापनीयम्। एवत्र सतसमापनम् प्रयोजनम् अध्याया द्रति ततसमापनीयम् भौजनम्। कल्पितमापनीयम् दानम्।

भूतु सुहे “समापूर्वान्” कथितनं इति इति सचिन्ति। कथे समापूर्व पदात् द्रति निहः।। उच्चति अन्तेऽव वहुचिद्विभिज्ञस समापनस अन्तवह्न शायाते।। इश्वरसमापनम् द्रति वहुचिद्विज्ञस वहुसमापनम्। तबातृत्रविद्यम् न समातु वहु इतान्म पदानामावात्।
The word एकागारिक (एकागारिक:) is irregularly formed with the suffix उग being attached to the word एकागार to denote a thief thereby.

The suffix उग is attached to the word भाकाल— a substitute for the word समानकाल, to frame irregularly the word भाकालिक (भाकालिक), provided it denotes some thing which has got भाकाल—i.e. समानकाल (same time or little time) in the beginning as well as in the end.
दो—। आकालात्रङ्गं॥ आकालिका विद्युत्।

The suffix ठन् is as well added to the word आकाल भिन्न—। ऋकाल इल्यासः ठन् च स्वत्। आकालिका विद्युत्।

उप: पूर्णदश्रवः॥

१३४४। तन तुल्यैं किया चेहित्त॥ ५५१।११५॥

dो—। भ्रामणेन तुल्यां भ्रामणकालेन। कियाचेतिति

किसत्र ॥ गुणतुल्यां माधवू।। पुष्टितुल्याः खूलः॥

The suffix भिन्न is attached to words, to imply some action that is equal with that of the object, expressed by the said words.

भिन्न—। तनंतिः धृतीयासमतिाः तुल्यिति एततिष्ठानं बल्प्रयतः सातः

यथा धृती तुल्यं सा चेत्तु कियां एव भवति। भ्रामणेन तुल्यम् चचिति चाविवः दृति

वाक्येऽ भ्रामणवत् चचिति चाविवः। धृति

वाक्येऽ भ्रामणश्रृवत् चाविवः। धृति

धृतीयासश्रृवत् वाक्येऽ धृतीयासमर्थः बलिः

धृतिः चाविवः। 

धृत्यासवत् च चाविवः।

धृति वाक्यम् लक्ष्यकाहणः तथा धृतियासश्रृवत् वाक्याः।

धृति चाविवः। 

धृत्यासवत् च चाविवः।

धृति वाक्यम् लक्ष्यकाहणः तथा धृतियासश्रृवत् वाक्याः।

धृति चाविवः।

धृति वाक्यम् लक्ष्यकाहणः तथा धृतियासश्रृवत् वाक्याः।

धृति चाविवः। भिन्नसंस्कर्तो सत्त्वो धृतिः वा धृति चाविवः। 

धृति वाक्यम् लक्ष्यकाहणः तथा धृतियासश्रृवत् वाक्याः।

धृति चाविवः।

धृति वाक्यम् लक्ष्यकाहणः तथा धृतियासश्रृवत् वाक्याः।

धृति चाविवः।
The suffix बति is attached to words expressive of some objects in which or of which, something bears comparison with another thing.

The suffix बति is added to words—to imply the same action (or something), that deserves the objects—denoted by the said words.
सिद्धान्तकौमुदी

मित—। बहुतीति बहूँ मृ। प्रचतु च। भोगम् इवलयः। तदिति हिसिवां—
समयत् "धर्म स" द्वित एतस्मिन्यन् व विषयः स्माटः। यत्व बहूँ मृ सा चेतु स्मित्या
एव। विधिस्मृ बहुति द्वित विधिवस्तु पूक्ष्यति। “तेन तु वलम्” (५.१११५) व्यासदि
स्वात् वच सुवे सष्ट्धु कुम विन्ययन दिक्या द्वित अनुवाचते। तेन राजनिम्न बहूँ तित
धर्म म चतुर्दिक्यायि। बच्चलाभायत् मपलयः। काणिकाभावावहितिकारी अति न
वशिःकुसः। तेन राजनिम्न बहूँ तित द्वित राजयक व पालनम् तथा राजनिम्न बहूँ तित द्वित
राजयक इतम, वृत्तिविविभिन्म सायिविव, चाचिन्वित, चतुरदीत पव्यादि तत्रमात्रे स्माटः।
विशिष्यता चपि बहूँ ले प्रवचनयात् द्वित तयोरानवः। विप्रमू बहूँ तित द्विष्यवत न
स्माटः—अधिमिष्यानादितिति भावावहितिकारः।

११४३। तस्म भावस्वततली॥ ५१२६॥

शै।। प्रक्रितिन्यायोजे प्रकारः भावः। गोभीरोऽगोल्म्।
गोता। ल्यात्ते ह्यीवं तस्नते स्तियाम्।

The two suffixes श as well as श are attached to words to imply the भाव i.e. nature or identity of the objects, expressed by the said words.

सितः। भवः: शार्माग्रामवित्वा अभावात् द्वित भावः—द्वित वाकिकाभाए—
हितिकारः। शार्माग्रामं संज्ञा—प्रवचनविशः। श्वशार्माग्रामिनं जावादिनिशत्—
श्वासावें कथः। श्रेणीत याथा दीर्घतिन—प्रक्रितिन्यायोजे प्रकारः भावः।
प्रक्षतिक्षुमायः। वल्लभरोकोशलः यः प्रकारः स एव भावः। भावः भवाः।
शुल्काः। भसावारो घर्भं द्वित सर्वाः।। प्रकारः: विश्वेष्यायः। प्रकारततः—विश्वेषता।
प्रकारः द्वित नैौैलिकात्मां संज्ञाविशप:। प्रक्रितिन्यायोजे वस्तुः: शक्षेपविशः। भवाः: स
स्वश्च बोधि च य प्रकारः: यद् विश्वेष्यायः—य खलः। तस्य खलः विश्वेष्ययिति वस्तुः—
व्याकरण द्वित त्रत्करीति द्वित यावः—स एव भावः।। श्रेणीत याथा शी म्व हि
वसाधारणविशः: व्यवहारविशः च य एव भाव द्वित पलिताः।। यथा गी: इवस्म
शुल्काः। श्वश्च बोधि च गोल्मः ( गोता वा ) द्वित तस्म भसादाररः: भवः।। स एक
The scope of \( \text{ल} \) as well as of \( \text{नन्त्र} \) extends as far as the commencement of the sutra \( \text{श्रवण्} \) (\( \text{५११२६} \)). See Tika.
सिद्धान्तकौशली

(४११२४) द्वितीय ज्योति कन्थाणि च ल-तत्ती विधिविदिते। आचलात् द्विती
युमक्ष्यायकारी ज्यापति यत् नजय, खुम्य द्विती पताभाम् समाधि ल—ततो: समाविशः
मात्। तेन स्विय: भाव: द्विती नजय—खुम्यम्। ल—खुम्य, तत—खुम्य। पुं सोभाव
द्विती सन्य—पीष्मम्। ल—पीष्मम्। तत्—पीष्मा। “सी—पुं सामाभाम् नज्यग्य
भवनात्” (४११२३) द्विती नामाणोः विधानम्। गुप्तचन्द्यान्वितहि: कन्थाणि च
ल-तत्ती सचाराम्—यथा जडः स्विया जडः जडः। जग्यण स्विया—अस्ति—
अस्तम्। अथवान्दिक्येन सहस्तोऽसाविशः—सामाविशः—वाच प्रच्यसं उदाहरणं—नामम्,
वाचम्।

१५५५। न नज्यपुर्ववृत्तपुष्यादचतुरः सर्वस्य लवण-वट-
युध-कतरसालिभ्यः। ॥ ५११२२ ॥

द्वितीयं द्वितीयं। इति: परे वे भाव-प्रविधानात्स्य नजजयपुर्ववृत्तपुष्याद
चतुरादीन वज्यिला। अपतिलम्। अपतिलम्। नज्यपुर्ववृत्त
किम्? वार्ष्यम्। तत्पुरुषत् किम्? नास्य पनवः
सन्तोति, अपतिलसा भाव अपतिलम्। अपतिलसा
चतुर्वेदकिम्। आचार्यम्। आचार्यम्। आस्तम्। आस्तम्।
आचार्यम्। आचार्यम्। आचार्यम्।

The suffixes, that are attached to words to imply the
special nature of the objects, expressed by the said words,
and that are going to be treated later on, are not to be
attached to words, that have entered into a Tatpurusha
compound with the particle नज, save in the cases of the
words—enumerated in the sutra—they being आचत्त, आस्त,
आचार्य, आचार्य, आचार्य, आचार्य and आचार्य।

मित्—। भावान् सूक्षम परः वे प्रविधा:भावे विधिविदिते, ते खलु ज्यापत्त।


The suffix ᴫᴍɪठ is attached optionally to the words that pass by the term ᵇᴗᵃذا недо.
Before any of the suffixes इन, इनिच् and इस्सु नु, the short क of a word, itself beginning with a consonant, is changed into र।
"तद्वितेषु नम्भज्ञाधिकारः

"श्रुतः श्रद्धा, श्रणं चैव श्रमं च इद्धिवेश
परिपूर्वोऽश्रूतः चैव चढ़े तान् र-विधों करिते"—द्रति बचनात् प्रयुक्ते, चट्टे, चणं केज, चढ़े परिपूर्वोऽश्रूति एतियम् व्याख्यात्वस्य रक्षाराजेशः: तेन एम्ब्रोयच्चवं न द्रति कार्तिक—भाप-शृंगकारे, तेन कविज्ञा भावः द्रति ज्ञातिमा--प्रक्षिपिव। इत्यन्—द्रतिह, इवविन्सु—
कल्लीयानू। कुतांपि न रक्षाराजेशः।

१७५॥ ढे। ॥ हेमात्रु प्रमृ।

ढे—। भस्य ढे लोकं स्वतः इटेयमेसस्। प्रयोमावः
प्रतिमाः। पार्थेवम्। सहितसा। सांवेदम्।

The ढे (i.e. the last vowel of a word and the portion thereafter of a न (i.e. a word standing before a Taddhita suffix beginning with a vowel or a यक्त्य, standing before a suffix of the वाल्ड list excepting the first five स चोट जमु, यमु, घौ),
elides before the suffixes इतन, इनिच्, and इवसुन्।

मित्—। इतन प्रक्षिपिच् इवसुन् द्रति एतियम् कालिन्दिविच प्रक्षिपिच यथवः परस्तः
“श्रविष्करः” (सू.१५१५) द्रति भस्मापत्सा प्रतिपदकसा हेमा: लोकं स्वतः।
ततः गुप्तमावः द्रति प्रक्षिपिच्—रक्षाराजस्तृत—प्रतिमाः द्रति इवसुन्। एवं प्रक्षिपि
प्रतिमाः, इवसुनि प्रतियायाः। “प्रक्षिपिच इतनिर्ज्ञा” (सू.१५१२) द्रति सुतस्यिन वायेन्द्रोक्षमेन अयादिप्रवयानां समावेशः—तेन प्रयोमावः द्रति "वभवास्य ववपून्यात्,"
(सू.१५११) द्रति अनुस्य तथायतिपार्थेवम्। एवम्—"श्रात् च लालों। (सू.१५१०)
इतनिन ख-खानी प्रदिक्षिणे समाविष्ठते। तेन—प्रयुक्त श्रुत, ता च। सदुमावः 
द्रति इवसुनिच्य श्रात् प्रक्षिपिच्य पाठार्य, ठर्लाप्यः—रक्षाराजेशः—तेन सहितसा। (इद्धन—
सहितः, इवसुनि सहितसा। अभस्मव, ठर्लाप्यैः, रक्षाराजेश)। एवं सदुमावः, इत्यवापि
पूर्वं वि. अन्नम्—हाइ वस्य। तथायति "नाइ हे होरფालसयः" द्रति ब्रम्हस्वजयजी- नायसाः। ल-लोकाः च शुद्धलं सहितः। एव्य प्रतिमाः: प्रतिमा इवसुनिच्, पार्थेवम्—
अष्ट। पदाल्पम्—ल। पदाल्पम्—स। इद्धन—पदिष्ठः। इवसुनि—सहितसा।
To imply भाव, the suffix अज as well as the suffix प्रनिच is added to words expressive of some particular colour, and also to words that pass by the term हद्धादि।
The suffix शम् is attached to attributive words as well as to the words that pass by the term ब्राह्मणा to imply their भाव (nature) or कर्म (action or duty). For rest see Tika.


The first vowel of the first part of the words भ्रवणाथव and भ्रवणापि, (i.e. the initial भ of the words) as well as the first of all the vowels of the second part (i.e. the भ coming after भ) takes, by turn, its Briddhi substitute before a Taddhita suffix that elides ं, ः or कः.

भित—। भ्रवणाथव भ्रवणापि इत्यद्विन्नै उत्तरवः। पव्वंपियः भवाम् भार्यार्यः द्रविषः। सातूत तस्त्तत सत्तत सत्तत वा परतः। तत्वादिः भ्रवणाथव भ्रवणापि भित एववः। सक्रुत्व भवायस भक्षाकारसा द्रविषः। सातूत। पदे यक्षरात पक्षस्यतमाः च भक्षाकारसा द्रविषः। सातूत निद्राद्वित तस्त्तत परतः। “भ्रवणामः” (१३१०) भित सुकेष भवायसमातो सातूता एते भवायस—भवायसी। ततः। नवं समासः। ततेव भवायसमाः भवायसपरस् भित रुपम्। एतर्भेदे भुः सातुसाधिपि फर्तयते। भातेव भवायसाधिवायः। भित्व धिष्ये भुः सातुसाधिपः भवः। पूर्वपद्धविः। ततेव भवायसमाः। उत्तरः दुहतः। एवं भवायसपरस्। भवायसपरसी। भावाद भित—भावे।
तद्वितेश\\नज्यज्ञानिकारः

करारणि च बचिविनि प्रव्य-प्रवस्था प्रादर्शपरिसम्मति यावन—“दुःध्य ल।”
\(शः १६२६) द्रति मृत यावन्तु प्रचयः—द्रति च भग्न।

Debe—। चतुर्वंशोऽडीनां साध्यं उपसंख्यानम्। चतुर्धीर\\बर्णः। चतुर्वंशम्। चतुर्वासयम्म। ते सर्वेऽ। वाड़मुख्यम्। सैन्यम्। साधिकाम्। सामीयम्। श्रीपयाम्। ते लोको-\\मिलादिः।

मित्—। चतुर्वंशम् श्रेवेमादिभा: सायेः एव व्याख्याते। चतुर्धीर\\वर्णः: एव द्रति श्रेष्—चतुर्वंशाः। “चतुर्वंशाः सवया शठम्”—श्रीमाती।

चतुर्वंशम्। श्रीमाती। श्रीपयाम्। वाड़मुख्यम्। सैन्यम्। साधिकाम्। सामीयम्। श्रीपयाम्। श्रीपयाम्। श्रीपयाम्। श्रीपयाम्। श्रीपयाम्।

उपसंख्यानः: एव द्रति लोकाम्। चतुर्वंशोऽडीनां साध्यं उपसंख्यानम्। श्रीमाती। श्रीपयाम्। श्रीपयाम्। श्रीपयाम्। श्रीपयाम्। श्रीपयाम्। श्रीपयाम्।

चतुर्वंशाः। चतुर्वंशाः॥ श्रीमाती। चतुर्वंशाः। चतुर्वंशाः। चतुर्वंशाः। चतुर्वंशाः। चतुर्वंशाः। चतुर्वंशाः। चतुर्वंशाः।

द्रति—। सवं वेदा: सवं वेदास्थानाधिते सवं वेदः। सवं वेदितित लुक्। स एव सारं वेदः—सारं वेदः (?)।

भिन्—। सवं वेदा: द्रति य: श्रद्धचतुर्वंशाः दाहिन्दु प्रकटते सत्या ह्रातपरस्ति प्रव्य-प्रवस्थाः \\

च प्रदर्शयति। सवं वेदा: सवं वेदा: द्रति कस्म धारशः। तान्त्रश्च धारशः द्रति सवं वेदः।

“सवंति: साधिक लुक्संज्ञायम्”\(शः १६२६, वार्षिकः)। द्रति विद्विद्वास्त्र प्रव्य-प्रवस्थाः लुक्।

सवं वेदः: एव द्रति ध्रष्टेऽति सारं वेदः। सारं वेदः: प्रव्य लभ्यते। द्रतित्वा चतुर्वंशोऽडीनम्।

द्रति—। चतुर्वंशोऽडीनम्। चतुरी वेदः। चतुरी वेदः। चतुरी वेदः।

अपच—
To imply the nature (भाव) or function (कार्य) of a सैन (thief), the suffix यन्त्र is attached to the said word (सैन) and before the suffix the न of सैन elides. Some authorities split this rule into two halves:—(i) सैनाल (ii) सैनालीप्त and argue that by the first half, the suffix यन्त्र is attached to सैन and by the second half, the suffix यन्त्र—and before this यन्त्र the न elides.
तद्विद्यु नज़्ञानधिकारः

कर्मणि- व गम्ये भवं स्वाता। तैन भीतरा माहः कर्मणि- वृत्ति साध्यम्। यवत्तीष्य
प्रवसाधेऽसु पूर्वकै धर्मिनेत्र वन्धु सात् नलीपत-तैन सृष्टिः। श्रीमतः दीर्घविलासः
‘‘मैति संघात चचित्रान्त’’ ब्रह्मापि यहृ भवते तस्या अर्च्छतः-यत्
भ्रात्रिप्रथ्यः। तथा नक्सरिक्षोपयुगपद्धतिम्।

१३५५। सख्यायिनं। ५।१२३॥

dी—। सख्यायिनं: कर्मा वा सख्यम्।

The suffix ्व is attached to the word ्विन्य ्विन्य in the aforesaid sense.

dी—। दूत-विग्न्यम् ्च। (वा)। दूसरा ्ब्राह्मण: कर्मा वा ्दूयम्। ्विग्न्यमिति ्काशिका। माधवस्तू ्विग्न्यमालिकाः ्स्वभावात्
ङ्कालिनः। ्ब्राह्मण एव ्चार प्रत्ययो नतु कर्मणि ्दूयाः।
भाष्ये ्तु ्दूतविग्न्यमालम् ्चैतिन्त नास्त्रेऽए। ्ब्राह्मणदिवलात्
वायुज्ञानपि।

The suffix ्व is attached to the words ्दूत and ्विग्न्य ्विग्न्य in the selfsame sense. For rest see Tika.

मित्। ्पुरुषोऽपि एव ्शिष्योऽृतदश्यम् ्विज्ञानेर वात् यतुसर्बला। ्दूताः
कर्मभावो वा ्दूयम्। ्विज्ञा: कर्मभावो वा ्विज्ञानम्। एतत् ्काशिकानेत्
सत्स। माधवस्तू ्विज्ञान व्रति स्वभावार्यमू स्त्रीलिपि ्द्राह्मण। [ तथा च
विष्वसाचर्ति 'विज्ञाना वर्ग्या ब्रह्मापि ’]। ्भाषाविशालोऽपि एतत्। ्भाष्ये ्तु एतका
न इक्ष्यते। ्विज्ञा ्विज्ञ दूह्मम् मनुष्यमु पाजात् ्शास च सात् एव-तैन
वायुज्ञानम्। एतत् ्काशिकाभाष्यमिकारी अपि श्रीकृष्टः। ्दूसरा ्ब्राह्मण: कर्मा
वा ्दूह्मम् (पार्श) ्वायुपि।

१३५६। कापियम्बोधकः। ५।१२३॥

dी—। कापियम। बाटीयम्।
In the aforesaid sense, the suffix ढक is attached to the words कपि and ज्ञाति.

विनः प्राणारूः विषये कपि ज्ञाति गृहिक एव तात्माम् ढक् सा्त्। कपि: कपिर्भावम् वा कायिकम्। ज्ञाति भविश् कर्म् वा ज्ञात्यम्। स्वाधि—“एव कपिर्भावम् ज्ञाति गृहिकम् वा कायिकम्”

१७८५। पत्थरत्परोहितारिज्यो यक्। || ५९१२५ ||

dी—। सैनापल्ल्म। परोहिवम्। राजाः=राज-शाखाओऽसमाशे यक्ष्मिन्न ज्ञातरः। राष्ट्रीभावः कर्म वा राज्यम्। समानेतु व राह्मणादिवालात् ग्राजः। भ्रान्तिराज्यम्।

In the aforesaid sense, the suffix ढक is attached to words ending in पित as well as to the words—that pass by the term परोहिवारिधि।

भिनः पित इति एव दक्षिणेऽभा: प्राणिपितिक्षाभाष्य पुरोहितेऽवमादिभ्यः ढक्। प्रवचः स्माच युणाः विषये। पत्थरात्—सैनापल्ल्मः कर्म वा सैनापल्ल्म्।

प्राणारूः विषये कर्मायुऽपरोहिवारिधि। अधिपिति—गणपितिशब्द्रू प्राणारोहिवारिधिपरः।

परोहितसाधाराः कर्म वा परोहिवारिधि। पुरोहितारिधि बौधः—परोहितं, राजासे, वामिक, पिठिक, सांवामिक, वाहिक, चिन्हक, खुदिक, सुर्दिक, कलः, संद, दशिक, बर्मिक, कुतिक, मलिक, लनिक, क्रिक, पुरातिक, परितिक, प्रतिक, ग्राजानिक, सुलिक, सुनिक, शाकर, नागर, पथिक, दुलक, सार्धिक, जलिक, चूलिक, अज्ञानिक, शान्तिक, चिन्हिक, चिन्हिक, शान्तिक, सुलिक, तिलिक, क्रिक, पुरातिक, विधिक, भवात्तिक, पथिक, पुरातिक, ग्राजानिक, ग्राजिक, परितिक, परितिक, ग्राजानिक, सार्धिक, संरच, चुड़िक, खरिक। राजाः। इति=राजगृहि

कर्म वा राज्यम्। समासैं ते शूअर्मणारिधिपरः पुरोहितारिधि=तेन वामिको राजा भ्रान्तिराजः। तसानामः कर्म वा भ्रान्तिराज्यम्।
१७८६। प्राण्मृत्युत्तातिविद्योयनोदगाताविभ्योः ॥ ५११२८ ॥

दो—। प्राण्मृत्युत्ताति—प्राक्षम्। चौद्रम्। चोगच्छनि—
कौमारम्। कौण्डपम्। (उदगातादिः)। चौद्रान्म्। चोशिलम्।
सौष्ठवम्। दीर्घवम्।

In the aforesaid senses, the suffix श्रम is attached to the
words that stand for the names of a living species, or that
denote some particular age; as well as to the words that
pass by the term द्रव गावादिः।

मित—। प्राणानु विभिः प्राणमभत संवितम्। प्राणवंति—चासी जातिवर्ति
प्राणवंति: संवितवातिवर्धः। प्राणवंतिवातिवर्धः: चासीविशेषांचिम्
तथा उदगात्र दृग्वसािधिः: प्रातिपदिकिभाषा सास्य भाव: कस्ते वा ईतिपत्रिन्
चर्याः ध्रव प्रायः: खातं। प्राणवंतिवातिवर्धः:—चासी भाव: कस्ते वा चासीम्।
उदगात्र भाव: कस्ते वा—चौद्रम्। चासीविशेषांचिम्: यथा—कुमारस्य भाव: कस्ते वा
कौमारम्। किमिः रक्षस्य भाव: कस्ते वा कौण्डपम्। उदगातादिः:—उदगातुः: कस्ते
भाची वा चौद्रान्म्। उदगातुः भाव: कस्ते वा चौद्रान्म्। सुधीः: कस्ते भाची वा
सौष्ठवम्। दूरतो भाव: कस्ते वा दीर्घवम्। उदगातादिः ध्रवः—उदगात्र, उदगात्र,
सूत, दृष्ट, प्रतिभस्य, प्रासादस्य, हीतं, पीडत्, इत्ये, रगरगायक, पतिगायक, एक्श्यं, बुधं,
सुभाग, नतं।

१७८७। द्रवायनत्वूतादिवर्धोऽपि ॥ ५११३० ॥

दी—। द्रवायनम्। द्रवयायनम्। योवनम्। खाविरम्।

The suffix श्रम is added to the words that end in द्रव, as
well as to the words that pass by the term द्रवादिः, in the afore-
said sense.


dhaan

mit—

shaavan drita evamal-bha: pratiyadikhe prastha: yuvan
dhavatva-prakriti-dharmabha:

shaavanal-bha: yasha—
dhaanad-dharmabha: kasm
dhaanana: kasm
dhaanad-dharmabha: kasm
dhavatva-prakriti-dharmabha:

yuvan

yuvan

yuvan

yuvan

yuvan

yuvan, khadir, sruddha,
dhavatva-prakriti-dharmabha:

yuvan, khadir, sruddha,
dhavatva-prakriti-dharmabha:

yuvan, khadir, sruddha,
dhavatva-prakriti-dharmabha:

yuvan, khadir, sruddha,
dhavatva-prakriti-dharmabha:

yuvan, khadir, sruddha,
dhavatva-prakriti-dharmabha:

yuvan, khadir, sruddha,
dhavatva-prakriti-dharmabha:

yuvan, khadir, sruddha,
dhavatva-prakriti-dharmabha:

yuvan, khadir, sruddha,
dhavatva-prakriti-dharmabha:

yuvan, khadir, sruddha,
dhavatva-prakriti-dharmabha:

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,

yuvan, khadir, sruddha,
गाँव। गुप्ति धर्म ब्रह्म: प्रातिपदिकः। दक्षिणात् पूर्वाय बि वर्ष भक्तार्पणात् पूर्वं खलु दक्षिणात्तिती—स च सन्तु:। ततपत्र शासितां: कामद्वितिः गृहिश्वादित्—श्रीचम्। सुनिश्चिति:। कम्र वा भोगम्। शुद्ध—पाटवम्, लघु—लाभवम्, गुरु—गीतिवम् नगरी—नागम्, हरितकी—हरितकम्। "आयुष्यात्" (प्र. १२२२) इबैलेन ल-लेनी श्री—तेन जाप्ता, लघुबे, पट्टा—पुष्प, रथिता—रत्नल, गृहिश्वादित्—गृहिश्वादित्य द्रव्याद्रि:। लघुपौड़ीति किम्? पापीता:। कम्र वा पापीता:—अव ल-लेने पाव न खलु िर्न।। कषमूत्र इतिचित्?—दक्षिणात् पूर्वाय योजनार्थमिति स खलु संग्रहायन्:।। ततपत्र
"संपति गुरुः" (प्र १२१) ज्ञातिः तुर्गेः तन्त्रपूर्वाय वर्णः। चक्रार्थ गुरुसंि। भजने तेनसे तुर्गेऽ भजने लघु संग्रहाय।

नन् कषम्। कम्र (कम्र स्त्रियालय:) ज्ञातिः कषमूत्र कषमूत्र स्थिति? कषमूत्र ज्ञातिः द्रव्याद्रि पच्छी।। तेनसे।

१३८८। योपधारु गुरुसेतुकमालूः। प्र. १२१२।

द्विः। रामणीयकम्। चाभिमठाकौम्। सहायाहा।

(वा)। साहायाम्। साहायकम्।

In the aforesaid sense, the suffix त्र is attached to words, that have got penultimate यक्ष, preceded by a long vowel, provided the same occurs after at least three letters.
"পুরীপনীত যুদ্ধ রাজসিদ্ধকম্। অধিবাসনীয়ঃ ভাবঃ কাঞ্চ বা চাভিধানীকম্। এবং বসনীয়—বাসনীয়কম্। আচার্যঃ—আচার্যকম্। যোগচারে চিত্ত কিমু। বিমানসুব ভাবঃ কাঞ্চ বা বিমানলক্ষ্মী। গৃহীতমাপনিতি কিমু। চাচ্ছদিঃ ভাবঃ কাঞ্চ বা চাচ্ছদিঃ। প্রভু প্রকাশঃ। রসাং—চতভাবং ন বুঝ্ম প্রম্যত। ব্যাহতি, চান্তিতা। সাহায্যমাত্র ব্যঃ বা স্রাতঃ—সাহায্যস্ব ভাবঃ কাঞ্চ বা সাহায্যকম্। বুদ্ধি‌প্রাপ্তিঃ বসা বুধপ্রায়শ্চিত্ত পাঠম উত্রীয়ল প্রভু। তন সাহায্যস্ব। সামঃ হতে পাথে নাছি‌তি।

১৫০০১। চন্দ—মনোভাবধ্যায়িকা। ৫১২২২।

তী—শীঘ্রিপাপাভাবিকাঃ। মানোভাবকম্।

In the aforesaid sense the suffix বুঝ is attached to words that have entered into a dwanda (ধন) compound, as well as to those words, that pass by the term মনোভাবি।

মিতে—ই ভাবে কমাণ চ্ছ অভিধানং, কৃত্ত-ধন-সমাসেঃ তথা মনোভাবে কলেব্রানিত্যায় বুঝ সার্থ। কৃত্ত-ধন-সমাসেঃ বেংহা—শিণ্ডি পি‌ধায়ে শিথিপাপাভাবিকাঃ। তথায় ভাবে: কাঞ্চ বা বুঝ হুস্ত শঁঘ্রিপাপাভাবিকাঃ। এবং পিতাঃ চ পুত্র পিতাপুত্রী—তথ্যে: কাঞ্চবাবী বা পিতাপুত্রী। কৃত্তগুপ্ত কৃষ্ণচক্র কৃত্তস্বাভিত্তিকী—কৃত্তগুপ্ত কৃষ্ণচক্র। কাঞ্চনাভাবাতে—মনোভাবাতে বাজনাস্ব বুঝ বাজনাস্ব। কাঞ্চনাভাবঃ মানোভাবকম্।

১৫০১। গোত্রচরণাচ্ছাদিত্যামারত্বিনিস। ৫১২২৪।
In the aforesaid sense, the suffix ज्ञ is added to the words expressive of श्रव or चरण, with reference to boasting (श्रवण), censuring (श्रवण) or obtaining (चरण) or knowing (चरण) only.

मित— श्रवण विकल्पनम्। अध्याेत्रस्मा दृष्टि ब्यावत्। अध्यारः पराधिचेरप। अध्याकुस्तः परानु अथवमिपतिः रूपः। तद्वेति—तत् अत्वतः, तत्प्रापः; तत् श्रवणः पराध्याकुस्तः प्रात्िपदिकेभ्य: भावे कर्मणि तु अः प्रायः। श्रवणः, श्रावणः पराधिचेरपै तथा तत्र तथा: तत् श्रवणः बा श्रवणः विश्वायः। श्रवणः श्रावणः वर्षा—गायिकायः श्रावणः अथव विश्वः। अथव विश्वः। गायिकायः श्रावणः अथव विश्वः। श्रावणः श्रावणः अथव विश्वः। चरणः चरणः गायिकायः श्रावणः अथव विश्वः। श्रावणः श्रावणः अथव विश्वः। श्रावणः श्रावणः अथव विश्वः। श्रावणः श्रावणः अथव विश्वः। 

$902$। होत्रभाष्यम्। $5111155$

द्वै— होत्रशब्दः कहिन्ग्वाचि क्षोलितः। वहूचनात् विशेष्यप्रणम्। अक्षावाक्षम भावः कम्भः वा अक्षावाक्षम वाकीयम्। समावेश्चिद्यम्।
The suffix ा is attached in the aforesaid sense, to the words, that denote some kind of Vedic priests (हौसला).

भित्र—। हौसला द्वितीर्यपिन्दिकम् स्वीकृतर्थ्य प्रमुखति, च यथा स्वाभाविकालिकः।
हौसला: द्वितीय वहृत्वान्तः स्रष्टौभावितः निरक्षति, धार्यति च यथा हौसलाविषेजवाचिभा: प्रवयः स्वातः।

तस्म भावः कर्माविति विशेषे हौसलाविषेजवाचिभा: प्रवयितकम्: क्रमवयः स्वातः; अच्छाद्याकः द्वितीय हौसलाविषेजवाचिभा: कर्मः वा अच्छाद्याकियम्; निलवार्षन्य प्रति चुलिग्निर्विलेखः। तस्म भावः कर्मः वा निलवार्षिक्यम्। एवं श्रावणस्त्रिसिन्
द्वितीय चुलिग्निर्विलेखः। तस्म भावः कर्मः वा श्रावणस्त्रियम्। एवं पीवा—पीवियम्। लम्बा—लम्बियम्।

१८०३। वृहक्षुभ्यः || १२।१२७।||

दी—। हौसलाविषेजवाचिभाय वृहक्षुभ्यः तवः स्वातः। क्षमाप्वादः। शाल्लृष्टः। नेति वाचि त्वज्जवि तलोवभन्नाभिः। ब्राह्मण
पयायात् श्रावणाद्यत्तु लवलिया। शाल्लृष्टः। ब्रजाता।

In the aforesaid sense, the suffix ा is attached to the word ब्रजात that stands for the name of a special kind of Vedic priest.

भित्र—। ‘हौसला’क्रित्य पूऱ्ववूढ़तात् च चत्वारांति। तेन प्रवयः—हौसलाविषेजवाचिभाय द्वितीय प्रति श्रावणासारभा भावद्वारां च निलवार्षिक्यम् च च निलवार्षिक्यम् च।

ननु “हौसलाविषेजवाचिभा”ऽय ब्रजात्वम्। पूऱ्वसूत्रम् चत्वारा तिरंग, तत्पर्ति एकाधिकम् सुविधा शस्त्रितः क्रियविक्यत; यत्परति बृहक्षुभ्य श्रावणाद्यत्तु क्रमवये
निसिद्धि स्वि “श्रावणाद्यत्तु” क्रिया सुविकृताः ननु “श्रावणाद्यत्तु” क्रिया ल्यावतः। एव विविधः; स्वातः। तथा स्वि किमु प्रजनेन सुविधा एव द्वैत द्वैतः; एव निसिद्धि
ब्रजाते विषयं फलमिति ब्राह्मायणार्थः सूत्रम् एव विषयकृतिः पास पदायतः।
तत्र च इदम्—प्रज्ञाविद्विदम् शास्त्राय यत् अभावत तल्प्रवेक्षयो ने खान्। तेन च ब्रह्मस्म श्रवितं ल-प्रवेक्षात्मस्म एकबद्ध प्रमस्।

अपि च ब्रह्मस्म भाववच च ब्रह्म भावव्यवस्थितं। तव तु ख-तल्लेच च खाताम्—
तेन च ब्रह्मसं च ब्रह्म स्म भाव: कथा च ब्रह्मसं भाव। ब्रह्मसं भाव।

नव्याणीविविधान: समान:।

१७०४। धान्यानां भवन स्वतेऽ प्रज्ञां ॥ ५१२।।

दी—। भवति अर्धमण्डित ग्रन्थी भवनम्। शुद्धानां भवन चेतेऽ

मौदगीनम्।

The suffix खम्म is attached to the words that stand for the name of a particular kind of paddy, to denote the fields where such "paddies" grow.

मति—। धार्मिक शास्त्राविशेष:। धर्म भाषाशिल्पविशेषां सीमान:। श्रीमतचारविविधान: पादा:—"यवमुखूः हाथानां निवास:। कथा कलाकार:।। साधनां समृद्ध सनातन:।

मणिविशेषां नीवारा भाषा कथा सतीनकान:।। भाषाकारीविकारिकां धान्यानीविधान तु।। ग्रति काश्य।। कथा कविनेश:। कथा चेत:। कथा कविनेश:।। विवाह कथा कविनेश:।। ब्रह्मकथा कथा कविनेश:।।

[यव is barley, सोभ = wheat, धान्यानी (paddy), कप्र = प्रायी, = काणिं = panick seed, मत्र = lentil, ज्याम = ज्याम, नीवार = नीवार = चैतवृषिंह। भाषाकार = अर्थी = तुवारी; सतीनां =

कलाक = कलाक = सती = पेस; प्रतिक्रिया = की = वु = ग्रम। कीर्तिकोविशे वृंदावन:। समान:।

कीर्तिकोविशे कीर्तिकोविशे। कीर्तिकोविशे। कीर्तिकोविशे। कीर्तिकोविशे। कीर्तिकोविशे। कीर्तिकोविशे। कीर्तिकोविशे। कीर्तिकोविशे। कीर्तिकोविशे। कीर्तिकोविशे।

दी—। भवति अर्धमण्डित ग्रन्थी भवनम्। शुद्धानां भवन चेतेऽ

मौदगीनम्।

The suffix खम्म is attached to the words that stand for the name of a particular kind of paddy, to denote the fields where such "paddies" grow.
The suffix \( \text{क} \) is attached to the words यथामुख and संस्कृत to denote "दर्शन"—something upon which reflection may be cast.
The suffix ख is attached to the words पविन, भध, कर्म and पाव, each of them coming after the word सब्र, to imply the thing that cause all these.

The suffix ख is attached to the word चाप्रद in the sense to denote the piece of cloth that reached the same.
The selfsame suffix is added to the word अनुपद, to denote the thing that is fastened to it, to the word स्त्रोत to imply the person that eats the same, as well as to the word अवयाय to denote the thing that is caused to move (that is brandished right and left) right and left being the meaning of the word अवयाय.

सति—अनुपदम पदस्ह्रेष्ठम्। "अवयाय" (२११६) द्रव्यं सूक्ष्मम्। सादृश्यम् अवयायभीमावस्मासः। वहा "सति च ज्ञानम्। (२११६) द्रव्यम् अवयायभीमावस्मासः। अवयाय प्रदशिष्ठम्। अवयाय अवयाय। अवयाय प्रदशिष्ठम्। सति अवयाय? अवयाय। इत्यं अवयाय। "प्रदशिष्ठावस्मात्वमावत्मानसमवायम् शारायम्। (शारायम्) विधिन्न परशरम्। पदस्ह्रेष्ठम् अवयायिकम्।" द्रव्यम् काव्यानां। नतेन प्रदशिष्ठाद्वस्मात्वमावत्मानम्। अनुपदम वहा अनुपदोत्सर्। वहा अवयाय मन्त्रश्रेष्ठम्। अनुपदोत्सरा पदस्ह्रेष्ठम्। उपानात्। [अनुपदोत्सरा—stockings] सब्रामणी महस्तिति द्रव्यानात्वमावत्मानी। भिन्नो। अवयाय सति अवयायिनो: शार।। "सति अवयाय। सति अवयायी। सति अवयायी। शार। द्रव्यम्।" द्रव्यम्। अवयाय।
The suffix 'ख' is attached to the words परीवर, परस्पर, पुनः-पौव to denote the person that feels these (i.e., sees these). For rest see Tika.

भित—-। द्वितीयासमवेश: परीवर 'परस्पर' पुनः-पौव ध्रति एतेभ: अहुभवति ध्रतिः एवानुगृहेऽविद्याभिः खम्भियो भवति। परान् च अपरान् च अनुभवतीति खम्भिय: च। प्रव्यसंवियोगिन: च अवर ध्रति असा उपार्थवान: उकारादिशस्य राभुवर्तिः। ध्रति। परान् च अपरान्त च अनुभवति ध्रति खः। प्रव्यसंवियोगिन: च च 'पुर-परतार' ध्रति प्रक्तं। "परस्पर" ध्रति हृप्त सातू निपातन:न—तेन परस्परीय: ध्रति पदः सिध्यति। पुनः-पौवान् अनुभवति ध्रति स्व:—पुनः-पौवीय:। तथाहि "अश्रुः परस्परीयाम् लेन पुनः-पौवीयांतान: नव"।

नन्त शम्रिपरस्परा नन्त भिनंति ध्रति परस्पराद्वः प्रांवय: विना अपि दृशयः। साधृशम्। तत् ब्रह्मात्पत्त्व शान्तालः स्वीकारे एव प्रणुवति। तस्मात् एव शान्तालः शान्त्व भव्येऽवि सिद्धति ध्रति पारस्परियामित्ति हृप: सिद्धति। कवच तत्त्वं पारस्परिवाविद्यति भस्मातः प्राप्यालः परीवरमः पृष्टवत्। एवमः भस्मात्रिव नन्तवः। बल: खम्भिय-सवियोगिनः परार्थवाद्वः शान्तं परीवर ध्रति हृप: सातू। एतभावान्वयः न हि परीवर ध्रति हृप: साधे भविष्यवहितः।

१५१०। चवारपाराल्यानुराहम् गामी। २५२१।।

ढी—। चावारापारः गामी। चवारापारीवः।। चवारीवः।।

२८
The suffix "क" is attached to the word समां समां to denote the female who conceives or delivers every year.
तालिकेच्या पाश्चिमक्रमकरणम्

मित—। विजायते गर्भाधारणति, बदला विजायते गर्भासृष्टिः, प्रसृति इत्यादः।
समां चेष्टा; समासंगमां देति वैद्यायां ध्य-धरितः। दिंतियाः तु सभ्यनसंहोचे।
समां समां विजायते गर्भाधारणीनिष्ठा विषायते समा व्यायाते इत्यादः। समां समां विजायते
प्रति एवलकनः समासंगमां देति एवलकनः व्यायात् खातः; अथवा समासंगम श्रवाः
पूर्वांपत्री (समाम इत्यादः) विषायः; (दिंतियाः धरितः) धृतुकु खातः। तेन समां
समीयः देति इत्यादः। समासंगमीना गोः। समासंगमीना वहत्। समासंगमीना
प्रवधर्षणा। द्वितीयं व्यायाम-काथिकासमूहः; परस्पर वीणामु तीव्रत: व्यायामः
कृत्या विषायः। तस्मात् खत्रो नरस्य बाह्यः—विजायते प्रसृति। गर्भासृष्टिः तु विलक्षण
तिवर्धनं चतुरं चतुरं। समायां समायां देति वीणायां समायां देति विषायात प्रतिपरिवर्तिकः
श्रवाः खातः। श्रवाःविषायायेन प्रकटे: “समायां समा” देति खितः। तथा
समायां “श्वापृष्टिविशिष्ट वर्तमानसु ल्यक्ते च दृश्यस्वरूपं निपतते” योग्येऽपि “समायां समा”
देति प्रकटे: “समायां” देति अंशे च हिंगीप: “समायां” इत्याद: विषायाय-विषायायायां
वचनः; श्राकाराः श्राकारस्य देति एतेऽयो तवावास्य माही श्राकारस लोपः; “अश्विनः
विषायः” श्राकारस्य अनुस्वरूपः च इत्यः: “सल्लुक” लुमभावः: “निपतते”
निपातलेन जाते; तेन पूर्वांपत्री समा च देति खितः। तत: सन्तवलकविन समा देति
खितः। एवं समासंगम देति प्रकटिः; खितः। तत्सः खातः—तेन समासंगमीना:
देति इत्यादः। “समासंगमीना गोः। “प्रवद्धिस्वद्धिव इत्यादः” देति भावाधिकः। अथवा
“क्रियायातुलयो बलोपचा च बलवतः”—समायां समायां विजायते इत्यः खातः विषायात
श्रवाः श्रवाः विषायात प्राणिवता श्रवाः। तेन समायां समायां विजायते
देति वाक्यम् खातः। एवं वलोकस्य दृष्टिलक्ष्यः समा समा विजायते इत्यः बाक्यम्
खातः। दिंतियाः इत्यः व्यायाम-सूत्रप्रकाशकः प्रकरौतिः।

१८१२। अद्यशीनावस्थेः। ५२१२।

दृष्टी—। अद्य श्लो वा विजायते अद्यशीनाः वहत्। आशब्र-प्रस्वचा इत्यादः।
कृप्तिष्ठ विजायते इति नानुस्वरूपायत्ति। अद्यशीनस्मृ
मरम्मस्य। आशब्रूमच्या इत्यादः।
The suffix खः is added to the word चिद्रवः an irregular compound, and in the aforesaid senses, and the word विधाशीनः is, at once, formed irregularly.

The suffix खः is added to the word चिद्रवः an irregular compound, and in the aforesaid senses, and the word विधाशीनः is, at once, formed irregularly.

The suffix खः is added to the word चिद्रवः an irregular compound, and in the aforesaid senses, and the word विधाशीनः is, at once, formed irregularly.

The suffix खः is added to the word चिद्रवः an irregular compound, and in the aforesaid senses, and the word विधाशीनः is, at once, formed irregularly.

The suffix खः is added to the word चिद्रवः an irregular compound, and in the aforesaid senses, and the word विधाशीनः is, at once, formed irregularly.

The suffix खः is added to the word चिद्रवः an irregular compound, and in the aforesaid senses, and the word विधाशीनः is, at once, formed irregularly.

The suffix खः is added to the word चिद्रवः an irregular compound, and in the aforesaid senses, and the word विधाशीनः is, at once, formed irregularly.

The suffix खः is added to the word चिद्रवः an irregular compound, and in the aforesaid senses, and the word विधाशीनः is, at once, formed irregularly.

The suffix खः is added to the word चिद्रवः an irregular compound, and in the aforesaid senses, and the word विधाशीनः is, at once, formed irregularly.
puts his cow as pledge in the house of a creditor; he has to employ in the house of his creditor, till the cow is released; such a man (debtor) is called चागवीन: ]

$1814$। अनुमवलं गामी $1215$।

de—। अनुगु गोः पशातू पघांतं गच्छति द्रति अनुगवीनो गोपाला:।

The suffix ख is attached to the word अनुगु to denote the person that runs after the cow.

मित—। अनुगु खलं गामी द्रति सुलच्छिदः। गी: पशातू द्रति अनुगु।
“अद्यं” प्रत्यादिना (२११६) गुलिण पवातू द्रति अद्य अद्यविभाव:। “गोवियोसप- सिंहासना” (१२१५) द्रति इसलम्। अर्थं पाणिक्षिप्तम्। अर्थं पघाः गच्छतिद्रति अर्थांगानी। खच गन्नू माथे प्रवाहः, तीन अर्थांगानी इवस्य अर्थः—यः पघाः गच्छति स:। अर्थांगानी द्रति एतस्विधवेः अनुगृहवद्यां ख्रिस्थियः सागः। अनुगु (गी: पशातू) अर्थांगानी (पघांतं गच्छति) द्रति ख:—अनुगवीन:। अनुगवीन: गोपाल:। गोपाल: =गोरचकः।

$1815$। अध्नानो यातु-खी $1216$।

de—। अध्वानर् चरं गच्छति—अध्वर्यः। अध्वानीनः।
“ये चाभावकार्षं शोः”। “आभायांनी खै” द्रति सुताभ्याम् प्रकृति-भावः।

The suffix यतु and the suffix ख as well are added to the word अध्नान् in the aforesaid sense.

मित—। हितोयसमयवान्त् अध्नान् द्रति प्रातिपदियात् अर्थांगानी द्रति एतत्स्विन्
विषयं यत्माशयं: ख्रिस्थियम् सागानाम। अध्वानर् चरं गच्छति द्रति यतु =अध्वन:।
अध्वानम् चरं गामीति ख—अध्वाननि:।
नन्दु प्रव्ययसुब्रज्ञोपि "नन्दहिरे" (५६१८४६) दिसि नलोपः। कथम् च न संग्रादिति कैलु ? चचि करे—"चे चामायकरणः" (५६१८४६२) दिसि तुवे रात्रिलावे परे प्रक्षतिमावः। किंचि "चामायकरणः के" (५६१८४६८) दिसि खृप्ति वरे अघि चदनन्
प्रलयास प्रक्षतिमावः।

१८१६। अभ्यमिताच्छ: \| ५२६०७ \|

दी—। चातु यतली—अभ्यमितियः। अभ्यमिता:।
अभ्यमितीयः। अभ्यमिताभिनुः सुदु गच्छनीलयः।।

The suffix क as well as the suffixes यत् and क are attached to the word अभ्यमित in the aforesaid sense.

N. B.—न सिमस् = भमित।। The word is masc. by the विक्रान्त-
शासनसुः "शासनित्—"। This is Bhattoji's view. But Haradatta
says that भमित is derived as भम ( चातु ) + शम —so it is masc.

मित।। अभ्यमितम् भमि (अभिमृत्तम्) दिसि अभ्यमितम्।
"लक्षोनानित्ते
अभिमृत्तम्" (२१११४) दिसि समासः। अभ्यमितेश्वद्वै छैलासोमर्मांतु चल
गामति विषने क्षमयः सगान।। अंतिप स्वयंसच्चारसमयात् यतुः
क्षमयः।। अभ्यमितम् चलः। गामी अभ्यमितीयः।। चल क्षमयः।। अभ्य-
मितीयः।। खः।। असा चर्चा भुविताभिमितुः सुदु गच्छति य; सः।।

१८१७। गोवादृष्ण भृत् भुत-पूवः \| ५२१८४६।।

दी—। गोत्री भृत-पूवः। गोत्रीयो देशः।।

The suffix भृत् is attached to the word गोत्र to imply the
place which previously served the purpose of गोत्र (grazing
field).

मित।। शारसनबिच्छिन्ति भषम दिसि गोत्रः।। गोत्रकारवृत्तमि।। गोत्रकारवृत्तम्
भृत् प्रधायः समात् भृत-पूवः।। चविन् देशे पूवः।। गोत्रः।। चारित्त तविन् देशे।। अभिमित्

The suffix क्ष is attached to the word बाह्य to denote the way, that a horse can cover (walk or run) in a single day.

The suffix क्ष is also attached to the words शाला and कूप and the words शालीन and कीपीन are irregularly formed in the senses of “meek” and “avoidable” respectively.
सिद्धान्तकौमुदी

कौषीनम्। कौषीनः पापम्। कौषीनम् कार्यांम्। पुष्पस्य लिङ्गः चढः। पापं
साधयति। तेन तत्तत्साधनात् पाप-साधनात् ( कौषीन-साधनात् ) प्रति शावतः
पुष्प-लिङ्गस्य अङ्गस्य कौषीनम्। तिब्र गाधात् गोष्ठ तथा पुष्पलिङ्गस्य, तेन वँ
हुसनाङ्ग पुष्पलिङ्गः कौषीनम्। उच्चति। अपि पुष्पलिङ्गस्यसम्बन्धात् तथा पुष्पलिङ्गः
ग्नम् यत् आधारम् ( वास् ) तदपि कौषीनम्। उच्चति।

१८२०। ब्रातीन जीवति। ५२१२।

dी——। ब्रातीन शरीरावासीन जीवति नतुवचनविभवेन:
स ब्राल्यः।

The suffix खङ्ग is attached to the word ब्रात to denote the person that earns his living by ब्रात (physical labour only).

भित——। "यथा शरीरम् भाराख जीवलि ते ब्राताय भारायादयः ततः कर्मायापि
ब्रातः" श्रम्भ भाशाभिने। "ब्रात-श्रमद् ब्राताय भारायादयः जीवति एतकथितः खङ्ग
प्रवाहोभिने।" श्रम्भ काशिका। ब्रातीन शरीरावासीन जीवलि = नतु ववीवाचनविभवे प्रति
ब्रातश्रमद् खङ्ग——तेन ब्रातीन:। ब्रातीनी विचः। "ब्रातीनस्यः प्रकट नरिनेत्री सः
रान्हसः: स्वाच्छाचा नीता श्रम्भ व्योः।"—भाराह्वी।

१८२१। सासपदीनं सख्राम्। ५२१२।

dी——। सब्भः। यदै र्वाचाभी सासपदीनम्।

To imply खङ्ग (friendship), the suffix खङ्ग is attached to the word सखम् and the word सासपदीनम् is at once formed.

भित——। सप्न तभिः पदः। ( पादपार: शरीरावासी वा ) जीववाचः श्रम्भ विविधेयः
सख्रामं वश्य लम् श्रम्भ गाधिः श्रम्भ सप्न त-पदपदीनं क्रमः प्रवाहः। श्रम्भ——तेन सप्न
त-पदीनम् प्रति ताविनाच ववीवाचनविभवे पत्न्य संयोः। सास पदीनं सख्रामं
प्रवाहः।। तथाः च वमैने खङ्गनाय सङ्गवाचाभी स्वस्तं सासपदीनम् सुधाते।”
The suffix खब is attached to the word ढोगोदीह in the sense of विकार, i.e. some production out of it, and before the suffix, the stem is changed to शियः—so that the word शियःगोदीह is at once formed to mean some particular kind of clarified butter.

The suffix कुषप is attached to the words that pass by the
term पीलादि to imply the cooking of the same, and the suffix जाळि is attached to the word कर्ण and others of the कर्णादि class to denote the root (or source) of the same.

The suffix ति is added to the word पच to denote the मूल (root—source or beginning) of the same.

The suffix चुँबुँ as well as the suffix चण is (or—are)
attached to words to denote the person that is an adept in the subjects implied by the said words.

The suffix ना is attached to the particle वि, and the suffix नाज to the particle ना—both in the sense of separation.

The suffix ना is attached to the particle वि, and the suffix नाज to the particle ना—both in the sense of separation.
The suffixes शाब्दः and श्राह्तः are attached to the particle वि।

भित्। वि: इतासावः शाब्दः श्राह्तः इति एती प्रतापी सः साधः—
विशालम्। विशारदः।

नव वि: इतासा कोऽधः येन साधः प्रतापः इततेऽ? उच्चते—"कियाविशेषः
साधनवाचकात् साधः।" इति, किया-विशेष-साधन-वाचकात् वाचन-कियाववचनात्
उपसर्गान्तः साधः। एती प्रतापीसः। वि: इतासा विश्वासः इते तव विश्वासिते इति यस।

teen विश्वासः इति शाब्दः—विशालचः। श्राह्तः—विशारदः। "वि:—चितताधः।"
इति भावाहितः।

१६९८। संप्रोदयः कटः। १८१८।

dी—। संकटसः प्रकाष्टम्। उत्कटसः। चाहिकटसः।
The suffix कटः is attached to सम् प्र उद, and also to वि।

भित्। सम् प्र उद इति प्रत्येकः। कटः प्रत्याय: सातः, संकटसः, प्रकाष्टम्,
उत्कटसः। सुल्ले यथार्थार्थीधार्यः, तस्य व्याख्या वि: इतासाराधितः—तेन विकटसः। नै
इतासाराधितः इति भावाहितिकैः निकटसः।

dी—। चलावुतिलोमाभिः रजसुग्रासंस्थानः।

भित्। रजसि वाच्यः चलावुतिलोमः दोषमा मभागः इति प्रत्येकः। कटः सातः।
चलावुतिलोमाः रजः: चलावुमकटसः, तिलकटसः, उमाकटसः, भंगकटसः। अपि—साधकटसः
अषुकटसः इति धसिपमि सातः इति भावाहितः।

dी—। गौत्तजातः: स्थानानि प्रश्नाभ्यः। गवं स्थानं
गोगोष्ठम्।

भित्। पश्चात् नामवाचिः। प्रतिपदिक्रियः: गोष्ठः। इतःवाचादसः। प्रततायः
सु:। स्थानसं। एसू: भार्तू: भार्तिष्ठेऽ। तथाहि गवं गवां पश्चात्वाचिः। गोष्ठः
स्थात् यथा गवां स्थानं गोगोष्ठम्। महत्तीर्णा स्थानं महत्तीर्णोष्ठम्। एवं उदगोष्ठम्।
अविगोष्ठम्।
दी—। संचारित कठच। अवीनां स्थान: अविकट।

भित—। संचान: समद्व। संचाने अभिविर्ये सति, चेष्टा संचालने: कठचप्रथम: सात। चित्तिं न्येच। अवीनाम् संचान: अविकट। अविसम्बु: द्वस्त:। अभिविद्यार्थी कठच स्मारुः प्रति भावाहारिः।

दी—। विस्तारी पठच। अविपप्त।

भित—। विस्तारं प्रसारः। विस्तारं अभिमितः। यथा विस्तारसहायकस्तु शयनः पठचप्रथमः सातृ। अवीनां विस्तारं: अविपप्त।

दी—। हिले गोषुगच्छ। हालुनी उद्गोषुगच्छ।

भित—। ( पर्यासम् ) हिले अभिविर्ये गोषुगच्छ प्रति प्रथम: सातृ। ही उद्गः प्रति गोषुगच्छ प्रथमः—तेन चढ़ोषुगच्छ। ही चढ़ी अखण्डोषुगच्छ। ही गावी गो-गोषुगच्छ।

दी—। षट्टले षड्गङ्गवः। अग्रव-षड्गङ्गवः

भित—। ( पर्यासम् ) षट्टले खंड़कले अभिमितः सति षड्गङ्गप्रथमः सातृ। अखण्डां षट्ट कः अग्रव-षड्गङ्गवः। इत्यादिन षट्ट कः षड्गङ्गवः।

दी—। खेड़तेलिनच। तिलतेलिन। सर्पतेलिन।

भित—। खेड़े खेड़े भिमम्य-वचुनि ( oily substance ) अभिविर्ये सति, वषां खेड़े: अभिविर्ये तयानात तेलस्य प्रथमच: सातृ। तिलतेलिन खेड़े: तिलतेलिन। सर्पतेलिन खेड़े: सर्पतेलिन। परषुतेलिन खेड़े परषुतेलिन। इत्यदि: खेड़े: परषुदी-तेलिन।

दी—। भवने चेती शाकटशाकिनी॥ इलुशाकटम॥

इलुशाकिनम॥

भित—। भवने चेती वधिन् चेती उत्पन्नम; सन्दृश्यादिनिति तवस्मि चेती अभिविर्ये सति शाकट शाकिन प्रति प्रथमिः सः। प्रचू नाग सवने चेती ध्रुव—
मुख्यांकः ११२

चल्लियां सिद्धान्तकोशः

शाक्तम्। इच्छा शक्तिम्। सूक्ष्मांगां स्ववनं चैतम् सूक्ष्माशाक्तम्। सूक्षम-शाक्तिम्।

१८२०। अवाच कुटारच॥५२।२०॥

dी—। चातु कटः। अवाचीनोवकुटार;। अव-कटः।

The suffix कुटारच as well as the suffix कटः is added to अव-.

मित—। अव इवचार कुटारचप्रत्ययः सातः। चातुष्ठचकारवलात् कटः
प्रवयोधः। चावाचीनो चकुउरः। अवकटः। विशाविलिणसाधनवचकारः एव
प्रवयो मन्यत्वलेन अवाचीनः। (अवकुटः:) द्रवित एवहूं बाकः दर्शितम्।

१८२०। नाति नासिकायः संजायां टीटौ-नाटज-भटचः
॥५२।३२।२१॥

dी—। अवादितिवच। नातं नमनं। नासिकायः। नातं
अवटटामः। अवनाटमः। अवव्यामः। तद्योगात् नासिका
अवटटा। पुस्थिोपिप अवटटायः।

The suffix टीटौ, नाटज and भटच are added to अव to denote
the hanging or bending state of nose; the nose itself or the
owner of such nose may also be implied by the words thus
formed.

भिन—। नतम् ननममः। नमस्तासौंबवि क्रपतायः। नासिकायः। नमसे
वचितवें दति संजायां विषयं चव इवचारात् टीटौं नाटजं भटचः। दति प्रतायः। सुः।

नासिकायः। नतम् अवटटामः। अवनाटमः। अवव्यामः। अपिव अवटटाम। अवनाटमः
अवव्यामः। दति एते योगात् नासिका। अपि अवटटा वा अवनाट् दति कायते।
किच् एवभूतायः। नासिकायः। खामी पुस्थिोपिप अवटटाय वा अवनाट्या वा
अवव्यामा वा उत्पति।
The suffix विष्रू as well as the suffix विष्रूस्म is (or—are) added to the particle नि:

सिद्—। नि प्रवासात विष्रू विष्रूस्म द्रति प्रलयीति सः। निवृद्धः। निवृद्धः वखः। निवृद्धः। केसाः। निवृद्धः। "इन्हे निवृद्धस्मिनित्वाभासर्वबिंदु"

धनान्निकायः। नन्ते एव वास्ते प्रवच्य: द्रष्टि द्रति काशिकः। दार्शनिकायोगात् पुःयो-पिनिवृद्धः। निवृद्धः। निवृद्धः। केसाः। निवृद्धः। वखः। चवाचापनः चवाचापनः भविष्यति द्रति काशिकः: मयः।

1822। इन्च्पित्च्चु। चिन्भिन्च्चु। 1822।

दी—। नेनिन्ते। नासिकाया नन्ते प्रभिधिन्ते इन्च्पित्च्चु प्रत्ययेऽ प्रश्न्तिनिकायचः इत्यादिवी च। कार्त्तिकेश्वरी च वर्त्याची। (वा)। चिन्भिन्स। चिन्पित्स। चिन्काम।

The suffix त्रच्च and पित्च्च are attached to the particle नि to denote some inclination of the nose; before the suffix त्रच्च the particle नि is replaced by चिक and before पित्च्च, by चि; the suffix च is also affixed to नि in the self-same sense, and नि is replaced by चिक।

सिद्। नासिकायः। नन्ते प्रभिधिन्ते नि प्रवासात त्रच्च प्रवच्य: चातुः। चातुः। प्रवच्य-सविद्योगेन नि:प्रबच्य स्थाने चिक द्रति भादेशः। नि त्रच्च = चिक। चिन्स = चिन्स।।

तथा पूर्वः। विभिन्तिच्चु प्रवच्य: चातुः। अपि चातुः। कभिन्स परे। नि: प्रबच्य स्थाने चि

द्रति भादेशः। नि पित्च्चु = चिन्पित्स = चिन्पित्स। अपिच्च पूर्वः। विभिन्ती कार्त्तिकेश्वरी- सपि चातुः। तथा समति नि: प्रबच्य स्थाने चिक द्रति भादेशः। नि क = चिक। क = चिन्स।।
सिद्धास्तकोमुदो

दो—। लिखस्य चिल्पिलस्याय चचुषी। (वा)।। लिखन चचुषी चस्य—चिन्हः। पिन्हः।

सित—।। च पि "लिखने चस्य चचुषी" इति अभिमषये सति लिखनश्चर्डाते ल- प्रवयः स्वातः। प्रवयशःनिविदवैन लिखने दशस्य श्लान्ती चिल्प इवदेशः। तथा पिन्ह्
इवदेशः श्लान्तः। लिखने चस्य चचुषी इति लिखनश्चर्डाते लप्रयः।। चिल्प
इति आदेशः—तेन चिन्हः इति रूपः। पिल्पु इति आदेशः—तेन पिल्पु
इति रूपः।

दो—। चुळुः। (वा)।। चुळुः।

सित—।। च लाइक्षधारिपि स्वातः। लिखने चचुषी चस्य इति चुळुः। चचुषी चोरविवा-
भिधाने प्रवयः प्रवृत्ते—तेन लिखने चचुषी इतिविलये चिन्हः पिल्पु। च हे इति
एते साधवः सुः। एते अस्तो निस्स्वयोपिपि चिन्हः। पिल्पु। चुळुः। वा इति
एतद्विपि स्वातः।

१८२२। उपाधिभ्यं त्वकचासश्चादुः।। २०२।२४।

दो—। संज्ञायामिर्यनुवचः।। पवऽ तथार्घस्य न्यायम्
उपाध्या। भारुः। न्यायम्। भाष्यका।

The suffix यकन is attached to त्व to denote the adjacent
land ( vale, valley or dale ) of the mountain, and the same
suffix is attached to भाष्य to denote the high land of mountains
( tableland, pleateau ).

सित—।। संज्ञायाम इवस्य अहःसितः।। चतुर्व चायस्य चायस्य चायस्य चायस्य
उप भाष्य। इति। एतास्यास यकनृ निव्यः स्वातः। तथादस्य न्यायम् भास्यनः।। भारुः। इति
प्रवृत्तीर्घृताः अब्धियोः।। उप यकनृ उपाध्या।। पवऽ त्वकाध्या भास्यनः।। भाष्य
त्वकनृ भाष्याः।। पवऽ त्वकाध्या भास्यनः।। भाष्यम्।। भाष्यम्।।
त्वाध्ये।"उपाध्याया रामनुमामृतमिभूः महाश्चितवकः।" इत्यादि।। चन्द्र:। भीमलम्। भविष्यानाद्वियः।
ननु: "प्रतायङ्गङ्गात् तपूबं स्मात् इदायःसुपु:;" (११.१४४) द्रति प्राम्यः द्वैत कर्य
न समात्; उच्चती:-संज्ञानिकारांश्च; तदाहि "न वास्योः" (११.१४५) द्रति
पूर्वे "चचरी: प्रतिश्रवे ताकन उपपं भ्रान्न, उपपत्ती, भविष्यता, " द्रति काशिका; विचार
समस्तसं चपि आसुन्द्धूलिनिश्चताका इत्रतयि बल्का एकम् स्मात्। तदाहि
भावानि "समस्तशास्त्रान्मा भूमिश्चताका समस्तसं वनराजी। गिरिप्रिष्ठांड्चविखाना
गिरी; समस्तद्वास्तान सणी पल्वातिका पुरीति महत्।"

१८२४। कर्म रूप ग्रहीतः। ५०२।१३५।।

ढी—| ग्रहते द्रति घटः। पचात्सचाच। कर्म रूप घटते कर्मेन्द:।

पुरुषः।

The suffix ग्रहीतः is added to the word कर्मेन्द to denote the person that is expert in the same.

भिन—। ग्रहते द्रति भ्रमणारोग्यः प्रतायः—"नन्दि चं हि पचारिमाः।"—
(११.१४४) द्रति मुझ्यः। घटः साध:। कुशलः इतः। कर्म शब्दानु समानी-
समानी पद्धतः घटः। द्रति एतिनिन विषयां ग्रहीतः प्रतायः। घातः। कर्म रूप घटते द्रति कर्मेन्द-
शब्दानु पद्धतः। "नन्दि चं" (११.१४४) द्रति महत्।। "यस्य द्रति च" (११.१४५)
द्रति नम्पारा:—टेज कर्मेन्दः। द्रति।

१८२५। तद्देश संजातं तारकादिभ्य द्रतच्छः। ५०२।१३६।।

ढी—। तारकाः संजाता द्रतच्छ तारकितं नभ:। चार्तिक-
गणोयम्।

The suffix द्रतच्छ is added to words that pass by the name तारकादिक, to denote the things which are endowed with the objects, expressed by the said words of the तारकादि class.

भिन—। तदाहि प्रथमास्मावेक्ष्यः तारका द्रति एवमादिमाः प्रतिपन्धकीमा:। चस्य द्रति द्वारा द्रतच्छः द्रति प्रतायः। घातः। तारका: संजाता: चस्य द्रति तारकितं

३०
सिद्धान्तकौमुदी

नमः । तारकादिराक्षितम् । केचित् तारकादिगंगपथिता । लिखान्ते । तारका, युष्म, सुख, दृश्य, वल, कुमुद, सुकुल, रूढ मल, तन्द्रा, दुसुधा, विपासा, ज्वरेष, ब्रह्म, व्यापि, जला, जलक्षा, बिचार, चारां, वेग, ब्रह्म, भर, रथ, तदार्थः । प्रथितः । रङ्गः । कसुभितः । "कसुभित दुसुधान्योभिनीः"। वसुभितः । "वसुभित तिक न करोति पापम्"। पञ्चतन्त्रः। अधिष्ठ गांगेमार्णिनि—प्रार्थिनि अधिष्ठानि अभिविद्ये सति, गंगेश्वरः जल प्राणाय, सहितः शायनः । अप्रार्थिनि इति किम् । गाम्यिनि ज्ञानः ।

१८२९१४। प्रमाणी इत्यस्युद्धिज्ञमाचरः ॥ ५२१२१७ ॥

दौ— । तदस्येति अनुवर्तते। उत्त प्रमाणमस्य इति जम्वद्यसम्। अभिद्वधम्। जस्मालम्।

The suffixes इत्यस्युद्धिज्ञमाचरः and साप्तः are added to words that stand for some measurement.

मितः । तदस्य इति अनुवर्तते। तद्रिति प्राप्तसामवैलोक्त प्राप्तिपदिकात् असा इति भयायेः इत्यस्युद्धिज्ञमाचरः द्वाच भावम् इति प्रताया सवृजितः, धर्म सहु यथा प्राप्तसामस्तम् प्रार्थिनि चेतृ तत् सात् । अतः प्रमाणमस्य इति उद्यसम्। उत्तद्रम्, उत्तमाचरः। एवं जातप्रमाणणसा जातद्यसम, जातद्रम, जातम्यम्। उद्यसमम् कथः। जातयंकृत्तिनी नही। "शिरिकूटदच्छः" इति भवः।

दौ— । प्रमाणी लः। ॥ (वा) । शमः। दिश्मः। वितस्तिः।

मितः। लः इति लुकः: पुष्पिकायेः। विद्विता सः। प्रमाणशब्दः। इति धे प्राचरिकार्य: उद्यसमा इति द्वाच भावम्। प्रसाधनमस्य इति प्रताया सा लुकः। सातः। शमः: प्रमाणमस्य इति विद्वित्तस्य प्रताया सा लुकः। शमः। इति दिश्मः। प्रमाणनस्य इति विद्वित्तस्य प्रताया सा लुकः। दिश्मः। वितस्तिः। प्रमाणमस्य इति विद्वित्तस्य प्रताया सा लुकः। एवं इति प्रमाणमस्य इति हसः। सुचिः। प्रमाणमस्य इति सुचिः।
तद्विन्द्रु प्रश्नमिक्यान्वरणम्

ढी—॥ हिमगानिन्यमम् ॥ हो शमी प्रश्नमस्य श्रवि

विश्वमम् ॥

मिल—॥ हिमगानिन्य प्रश्नमानवाचिभा: शद्भेदैः विशिष्टसा हयनमादायः प्रतायसा

लुक्क कारत् नित्तम्। हो शमी प्रश्नमस्य असा श्रवि विश्वमम्। एवं वि-विस्तारे,

विश्वमम्, विज़-विभिन्नम्। वि-जानु जलस् श्रवि भापामितः। जतपर्व तनायी हिमगानिन्य

मध्ये प्रखित-प्रश्न-वाचिभो विशिष्टसा प्रतायसा लुक्कः। सात्, तथा धत् विशिष्टसा

प्रश्नमस्य चक्ति य: शद्भ: तबादिपि विशिष्टसा प्रतायसा लुक्कः सात्। हिमगानिन्य तनायी

अर्थविवेष्यभूत लुक्कः श्रवि वि-जानु जालङ्किति हस्तस्नानस्वत्वमिते प्रतीतवते श्रविः।

नाह “निवाम्” श्रवि कथं सूचे मुखे ग्रहते । सुकथे। “प्रश्न-परिश्रमाभिभाष्यम्

संख्रायायापि संघे मात्रवः मात्रवः” श्रवि संघे स्वीकृतज्ञानसा मात्रवः श्रवि

प्रतायसा चपिरु हिमगानिन्य लुक्कः सात् श्रवि शापाचितम्। यथा।—पशु परिश्रमाम्

हे दित्तो ज्यातास् वा नवा श्रवि दिदिचि:—पशु विशिष्टसा मात्रवः प्रतायसा लुक्कः।

ढी—॥ प्रश्नपरिश्रमाभिभाष्यम् संख्रायायापि संघे मात्रवः

वल्लव:। (वा)॥ श्रमाताम् प्रश्नमाताम्। प्रेक्षमाताम्।

मिल—॥ प्रखित-प्रश्न-वाचिभा:। परिश्रम्य-वाचिभोऽसंख्रायायापि संघे

(संदिग्धस्थिती) मात्रवः प्रतायः दात्स। रुपस्मत्वं क् भानं सांहः। प्रश्न-परिश्रमाभिभाष्यम्

शमाम् चसभ शान्त न वा श्रवि शमाम्। एवं दशमाम्

दिपितमाम्। परिश्रम्य-वाचिभा:—प्रख्यति परिश्रमाभिभाष्यम् नवितिपी प्रश्नमाताम्, एवं

कुद्रमाताम्। संख्रायाय:—पशु परिश्रमाम् चसभ सांगमितिपी पशुमाताम्, एवं

हस्तमाताम्। “दशमामा गाय कथि कामिका।

ढी—॥ वल्लवातु स्वाते हस्तमाताच्य वहृलम्। (वा)।

तावद्वेव तावद्वुप्प्रत्ययम्। तावनमाताम्।

मिल—॥ पश्चात्यनिधिभा:। शद्भेदा:। स्वाय हस्तसंहरमात्रम् दशमाताम्।
1827. पुस्व-हस्तियस्यम् च ॥ ५१३८ ॥

दृशी—पुस्वः प्रमाणमस्य पोष्यम्। पुत्रवध यस्मि। हास्तिनम्।
हस्तियस्यम्।

The suffix अणि may, as well, be added to the words पुल्लव and हस्तिन when they stand for some measurement.

भित्त—। तदस्य धरे। प्रमाणि चछ मानामायकः पुत्रः हस्तिन धति प्रसायमाय
अष्ट्राय: साळ अष्ट्रस्य। वृक्षः—चक्रारकालः वयस्याः। दशस्या सावः धति
लयमापि साळः। पुत्राः प्रसायमाय अष्ट्रा धति चछ पोष्यम, पोष्यमाय चछः पुत्रवध यस्मि।
हस्ति प्रसायमाय अष्ट्रा धति चछः हस्तिनम, “नसाहिति” (५.१५५४) धति नलोपस्या
प्रस्तातः “पुनःपूर्णलये” (५.१५५५) धति प्रक्षिपिताः। हस्तियस्यम्। हस्तियस्यम्।
हस्तियस्यम्। विगोरिंतां लुकः—तीन विपुरवध उदकम्। विपुरवध उदकम्
वि-हस्ति, वि-हस्ति, वियव्यां वि-पुरवधी, वि-पुरवधी, वि-हस्तिनी, वि-हस्तिनी। विपुरवध,
विपुरवध चतायिः—“पुल्लवाय प्रसायमात्सस्मात्मिति” (५.१५५६) सहले।

1828. यज्ञेतिभ्यः परिमाणि वतुपुः ॥ ५१३२ ॥

दृशी—। यज्ञौ-परिमाणमस्य यावान्। तावान्। अता-
वान्।

The suffix वतुपुः is added to the words यज्ञ, ताव, and अता in the sense of measurement.

भित्त—। तदस्य धति अनुवर्ती। यज्ञ तदृष्टि धति अता: प्रथमामा-
स्याय:। परिमाणि चछ मानिष्ठी वतुपुः प्रदयः चग्राः। यज्ञ-परिमाणमस्य धति
वद्रव्यादे वतुपुः तीन शायवः धति। पुंकिनि गावान, सियां यावती, हीविचे
यावत्। तत्परिमाणमस्य धति सावान। एतव परिमाणमस्य धति एतावान।
The suffix बतुप—added to the words इदम् and किम् in the aforesaid sense, changes its व into च; (च = प्रच )।

भित—। किम् इदम् भ्रति एताभास्म प्रथमाधिग्रहंभागम् प्रमाणी वर्णानामाग्राम् चतुपप्रताय; स्त्रात् प्रत्येक; तथा चतुप इदासा व्यक्तार्थः भवति। किं परिमाणमया भ्रति कियान्त्। सैलिन्थिः कियाती। इद् परिमाणम् अत्यः भ्रति कियान्—सियाण भ्रति। चतुप परे “इद् किमिरीलिके” (ई.६.४०।) भ्रति सूबेद्र यिम्स च्यानि की, इद् च्यानि इ (ई.६०।) भ्रति भवतः । ततः की चानै इं चानै भ्रति सियात् चति च्यानि चार्दिशः। चात्रत तद्भिन्नधिष्ठे द्रवः। ततः इं द्रवण की द्रवण भ्रति सियात् चति “वातिलि च” (ई.६.१४०।) भ्रति इदाचर्लीपः—तीन द्रवण कियान्त् भ्रति कियौधम्।

१८३०। किम् संख्यापरिमाणी भ्रति च। ई.२१४५।

दी—। चाप्तुप। तथा च चक्षुं व च स्थात्। का संख्या चेतान ति किति—कियम्त;। चेपि तु न। का संख्या चेतान दशमान।

The suffix भ्रति as well as the suffix बतुप is added to the word किम् to denote the counting of members; and the व of बतुप is replaced by च, i.e. “चव। For rest see Tika.

भित—। संख्यान् संख्यापरिमाणान् संख्यापरिच्छेदः। इद्यः। संख्यापरिमाणि वर्णानात् किम् इदानात्त भ्रतिप्रवयः। स्त्रात्; तदावत्त्स्क स्त्रात्रः।
सिद्धान्तकौमुदी

वर्तमान विषय भवति; वर्तमान प्रयोऽक्रम कारार्थानि घ द्रति वार्तेनुभ वेदितवः।।
यथा विषयानि यथा स्नातिनि स्वस्थम्। का संख्राय वार्ता ते कार्य। किम् श्रव्दात् द्रति प्रविश्य आकारात् टेक्स्परिनि कार्य द्रति रचस्य।।
चर्य नियम-वहस्वचनाणि।। कार्य-वार्ता।। कार्य गुरुनिः।। का संख्राय वार्ता ते नियमात्।। किम्यं श्रव्दात् चतुर्व्।।
साधनाप्रशिक्षा तु पूर्ववित्। निःस्रोता वार्ता।। नियमानि गुरु-रचनायामेवैतु न भवति।। चर्य आह 'चर्ये तु' रचायि।। चर्ये सति संख्रायार्थाना-मवणि।।

१५३१। संख्रायाय चर्यवर्ति तयः।। ५१२४२।।

दौ—। पञ्चावनम्बा चयण पञ्चतयं द्राहु।।

The suffix तय is attached to any numerical words—that denotes some part (or portion) of some thing (of the whole).

भित—। तदस्म द्रति चयुक्तः।। चर्यवर्ति पञ्चावनम्ब; संख्रायारिच्छ: तयः। प्रयोः। स्तान्। पञ्चायाय।। "पञ्चावनम्बा स्तान् कपालादी प्रवर्तिकर्षणोऽसि जातिय सच्याय: समाबाय: प्रवर्तिकर्षणोऽसि।" द्रति भावारिच्छ: दक्कारिकात्। चर्यवर्ति: संह चर्य्यविनि। समाबायस्य: समायाय चर्यवर्ति।। चतुर्व चर्यवर्ति।। "चर्यवर्ति चर्यविनि: सम्विनि:। द्रति सामय्यात् चर्यवर्ति। पञ्चावनम्बा। निःस्रोता।। निःस्रोता निःस्रोता निःस्रोता। द्रति संख्रायार्थाना पञ्चायाय पञ्चायाय इति भावः।। पञ्च चर्यवर्ति।। पञ्च द्रति पञ्चतयं द्राहु।। कुचुटि कुचुटि।।

१५३२। हितियम्बा तयस्यायज्ञाः।। ५१२४३।।

दौ—। हितियम्बा।। तयम्।। नितियम्।।

The suffix तय—when added to वि as well as to वि, is optionally changed to चच्च।

भित—। वि-वि द्रति एताभागम् पञ्चवहस्सोऽसि तयः।। चच्च तयः।। स्तानि
विकालेन शय्या द्रिति आदेशी भवेन । दी चन्द्रवदी चन्द्र द्रिति तयप’=हितम‍्स। वयं। अच्छववा चन्द्र द्रिति तयप’—वितम्। “माता निंद’ प्रितापेति श्माचारति तयि’ हितम्” द्रिति। यसै तयपः स्मानि शय्या द्रिति आदेशी—तेन द्य शय्या द्रिति सिवति “द्रिष्टिच” (२.११२८) द्रिति ब्रजाचारकोलोकसङ्ग हयम् द्रिति द्रवस। एवं यसम्। सैण्यम् चन्द्रवदी, बयो, बितायी बितायी। तदाधिक स्माषदर्शनसि रङ्गे “कित्रिहोमृ बधिविदा”।

नन्दु शय्या द्रिति प्रयायालोकम् भक्त्या कथा तय—स्मानि शय्या अभ्यजादेशः। कृत्य द्रिति प्रेती दच्छति। क्रमानिनै शाठैनै स्मानि अभ्याजादेशः। तेन अवच्छी तयपः। स्मानिललोकम् भाविष्य “प्रवचनसन्तात्याय—” (२.११३२) द्रिति जुलि जसि बिकालेन स्वयं नामसंबः। अच्छव जसि देहे, वया: द्रितिसप्नयम्। जीव बयो विव्या द्रिति विख्याम् इत्यकः। अष्टि तदपिनम्। द्रिति वानिकाः।

१५३३। उभादुदातः नितम् || १५२४ ||

दी—। उभश्वद्वात् तयपोऽयच आदिशः। यात्रू। सच आददुदातः। उभम्।

The suffix तयप, added to the word उभ, is always changed into यच, giving rise to the word उभच—the first syllable of which is ददात।

भित|| किम्म उभम्भः। सङ्कयावाची? भवति चैत्, तथात् “सङ्कयाव
अच्छववे तयप” (२.११३२) द्रिति जुलि तयपः। चन्द्रवदी। तदाधिक सक्ष्या नुस्स मुक्ति अभय:—
“उभम्” उभ द्रिति प्रातिपदिक्षात् बिभिस्तायम्। “निवय” निवियस प्राचण्य सक्ष्या ;
“उददातः”—पचि प्रितिति यः। शयं तदस्त्वते स शय: ( उभय इदायः ) भादुदाती
भवति। चदस्त्वत मयच मनस्—“उभादुदातः नितम्” द्रिति नित्यारहस्य देह’ प्रयोजनम्
हतितिविषये उभयश्वद्वात् प्रयोजनमात्युः उभम्भक्ष्मात् यथा। सक्ष्या द्रिति उभयव इलादि
भवति द्रिति कैस्यः। यच उभम्भद्वात् सङ्कयावाचीति न जपरीक्षियति, तानिः यच सुसम्
यीविविभागः। चन्द्रव:।। सच इदेहः—

(१) उभात् (२) उददातः नितम्। उभादिति—“उभात्” उभ द्रिति प्रातिस्—
The suffix भट is affixed to numerical words, standing for the value of some part of a thing to denote another thing, which is valued at (i.e. whose value is determined by) the value of the part of the said thing.

The suffix भट is attached to words that stand for cardinal numerals; to denote ordinal numerals.
स्त्री—। डेडामडागम: स्मात्। पश्चानां पूर्ण: दशम।।
नान्तात्क किम्? विष:। असंख्यादि: किम्? एकादश:।।

में is affixed to दश— with reference to words denoting cardinal numerals, provided they end in नकार, and no other word, expressive of cardinal numerals, be prefixed to them by way of samasa.

भित—। “नान्तात्” नकारानात् संख्यावाचकात् शब्दात् “पशंसागाहिः”
डोट मट् दशि अगम: स्मात्। पश्चानां पूर्ण: दशि डट्।। मट् दशि अगम:
—तेन पश्चान: प्रतिहस्मम्। एवं सतानां पूर्ण: दशम।। दशानां पूर्ण: दशम।।
नवम्।। अदस्। “नान्तात्” दशि किम्? विष:। पूर्ण्यि विष:।
विषेषकासे नामाकारात् न मट्।। “पशंसागाहिः” दशि किम्? एकादस्मां गूढः।
एव पश्चान: दशम, चालामनालिकी एकादशिकी दशम् एकादश दशि
संख्यापूर्वकालात् नाम मट्।।

१८३१। घट कित कतिपयचतुरु युक्तः।। १२६५।।

d—। एष्टां घुगागम: ग्राह्यादि। घुषान गूढः।। कतियः।। कतिपययास्रासां असंख्यालेकीपि प्रतियथ शापकात् डट।।

कतिपययः।। चतुथः।।

युक्त is affixed to दश when added to the words घट, कित, कतिपय and चतुर।।

भित—। घट कित कतिपय चतुर दशि एत्थेः: विषेषिती दो घट् तविश्वू परिस्ति युक्त विषेष अगम: स्मात्।। घुषान गूढः।। दशि डट।। युक्त विषेष अगम:—
—तेन घट्।। दशि डट्।। साधारणीति तु घट्। डट् = घष्ट युक्त घट् घुष्ट तत्: युक्त।
घुष्ट दिलीपन्नि पसृ घट् दशि सतितशः—तत्: दुनाहत् (माधसु) दशि युक्त वष
चतुथः घट् दशि।। तत्: घष्ट घट् दशि—
दृष्टिकोण

दृष्टि

तत्त्वावली

तत्त्वावली

तत्त्वावली

तत्त्वावली

तत्त्वावली

तत्त्वावली


The suffix तीन is added to वि in the aforesaid sense, and before the suffix the word वि undergoes संप्रसारण.

संप्रसारण च (१५२६५)

In the aforesaid sense (i.e., to imply ordinal numeral), the suffix तीन (and not दो) is attached to the word वि.

मिति—। तथा पूर्ण श्रति एवं विद्यमानेऽपि श्रवणुपरः तीनग्रहणं वि। दोषी वाचः।।

हृदोपायाः। हयोऽध्वेगः। ब्रह्मः। तत्त्वस्थितं तथापि दोषी वाचः।

The suffix तीन is added to वि in the aforesaid sense, and before the suffix the word वि undergoes संप्रसारण.

मिति—। पूर्वोऽस्मिन विषये वि व्यक्तित्वातं तीनग्रहणं साहूल प्रतायमनुवाचः। तत्त्वस्थितं तथापि दोषी वाचः।

नन्दे वर्त्तिकः प्रतायमनुवाचः श्रति “हला” (६५१२) श्रति दृष्टिश्रुते सप्ताहारसा श्रोचविले प्रचलितम्। तत्त्वकथा नावं दोषे दोषे च तत्त्वकथा दोषे च। “हलोपेपुर्वः सप्ताहारसा दोषीकृत्व” (६५१११२) श्रति दृष्टिश्रुते “अष्ट” भ्रातस्रातं भविष्यति। “हला” (६५१२) श्रति दृष्टिश्रुते अष्ठि ; तत्त्वकथा दोषे दोषे च। अष्ठावर्त्तिकः प्रतायमनुवाचः सप्ताहारसा न दृष्टिश्रुतनि।
is optionally affixed to डट—when added to words expressive of cardinal numerals विंगति and the like.

मित—। विङति: इति एवमादिभा: “तस्य पूर्वे डटे” (५१५१५५) इति विंगतिसा डटे: तमष्टे इति भागी तथा सारात्। विङति: पूर्वे:—विङतिसा:।
विंगति:। एकविंगति: पूर्वे: एकविंगतिसा:। एकविंगति:। एवं विङतिसा:—विंगति:।
विङतिसा: न लीकिता: संख्याशब्द एव मात्रा:—न खलु “पक्षे विङति—” (५१५१५५) इति गूढपठिता:।

१५४५। नित्यं शतानिमासाइमाससंवतस्थापच। ५१५१५५।
वी—। शतस्य पूर्वे: शतमतम:। मासाधिरताव: डट।
मासतम:।

तमष्टे is permanently (नित्या) affixed to डट when added to the words standing for any cardinal numeral beginning with शत (hundred), as well as to the words मास चढ़ मास and संवतस्च।

नित्य—। शत एवमादिभा: संख्यावाचक—वर्गों भागाया मास चढ़ मास संवतस्ते इति एतेऽर्थो विङतिसा डटे नित्या तमष्टे इति भागाया: सारात्।
ननु मास चढ़ मास संवतस्ते इति एत्यभा: डटे कैन विङतिसा इति। चढ़ तमष्टे इति भागायाने न डटे प्रत्यय एत्यभा: सार० देख्याम। शतस्य पूर्वे: शततम:। एकशतस्य पूर्वे: एकशततम:। एवं सहस्रतम:। सहस्रस्ते:।
लक्षतम:। सवयं लक्षतम:। माससंह छुर्ष: माससंह दिसस्—संक्षालिनिदिसस्:
लक्षये। चढ़ माससंह पूर्ष: चढ़ माससंह दिसस्। एवं संवतस्ते:। दिसस्।
तत्त्वेवेषु पाल्विकप्रकारणम् ४७५

१५४५। पश्चायादिशां स्मार्ति: || ५२५२ ||

ढी—। बधितस्म:। संख्यादेखि विश्लेषयि इति विकलप

एव। एकाधि:। एकाधितस्म:।

तस्मै is permanently affixed or added to words standing for cardinal numerals, beginning with वि, provided the same are not joined to any other numerical words by way of samasa.

भित—। छिंट इति एकामार्ना:। संख्यास्पद्धिः लघुत्तमिति विहितस्य रत्न:।

tasmā prakṛtaḥ pānayo nītānā sārtaḥ। nītānātihitam pūrṇaḥ sūtaḥ dharma anubhaṅgaih।।

"विश्लेषयि संख्यास्पद्धिःसमस्यागात् ( ५२५२ ) इति तस्मै:। लघुत्तमिति च नितानातिहितां च चिन्तयति।।

यदि समस्यानि विषयं नवयि इति एतमेव एव विहितस्य रत्न:। नवयि मार्नात्म च सार्वदिति भवत:।

चद्धे:। पूर्णं:। बधितस्म:। एवं समस्यात्म:। बधितस्म:।


१५४५। शमीयि क्रं: स्मार्ति: || ५२५२ ||

ढी—। लघुत्तमि क्रं: स्मार्ति:। अक्षराभावकशब्दोऽस्रोतमिति

अनुच्छावकीयं चूकः। वारबन्तीयं सामः।

To imply शूक (hymn) or साम, the suffix क्रं is attached to a word that is contained by the said शूक or साम।

भित—। समीयि इति मधवद्विमिति:। मधवर्यं मधुप्रमयः स्मार्ति:।

(तदस्यः)

विन्याग्नयि यथावत्। प्रतिपित्रिकात् क्रमः:। सार्वत:। च चालूचि: समस्याति।

अक्षावकीयं इति शब्दोऽस्रोतमिति शूकि िति इति च प्रतिपित्रिकात्।

समस्याति। इति शब्दोऽस्रोतमिति शूकि िति इति निःवाचकप्रेमीयम् सृष्टम्।

वारबन्ति इति
शन्त्योपसित अधिन्ति साँवि रसि वारवणीयम् साम। यग्वायाजशब्दः अधिन्नस्तीति यज्ञाय–
ब्रह्मीयम् साम। अत्र चच्छावाक्र प्रतादयः शब्दः। अनुकरणशब्दः एव—तेन ते
संहस्त्रमाहाराश्चाहः। ( न खलु अर्थप्रतिपादनपरः ), तत्स्थि विषाणुलालात् स्यथः
प्रतादः सावलः। अताव द्रष्यः प्रतादः। अनावपवादादिपि सिद्धति यथा “असा वास्”
दिति शब्दहस्तम् अधिन्ति अत्र दृश्यः। दिति हः।—वद्यवामीयम् सृजस्म। कयासुभि दिति शब्द–
हस्तम् चलि अधिन्ति सामानि दिति कयासुभियम् साम।

१८४८। अध्यायानुवाकयोतुक्क! ५।२१।६०॥

ढी—। मलयथ्रस्कः। अतएव जापकात्। ततः।
विधानसामस्यां विकल्पयनु लुकः। गर्भभागः।। गर्भभा–
क्षीयः।।

The aforesaid suffix optionally elides when they signify
any अध्याय (chapter) or अनुवाक (a particular chapter of the
vedas).

मित—। मती हः। दिति अनुचरः। मलयथ्र विखितो वन्धःप्रद्रयः। अध्यायः अनुवाकः
गर्भसानि तथा लुकः वा खातः।

ननु कैन सुखः य पुनर्ध्यायानुवाकयोः। प्रद्रयः। इत्यस्वरुपः तुष्टं कः प्रत्रयाविधानं
वाक्रायं दिति विद्महूः। अतएव “जापकात् ततः हः।” तुष्टं आयेवा
दृष्टिक्षणः। युप्रप चोधवितः—प्रत्रयावः लुकः। चैतुः, तविधानसानि का लिखितकः ?
सावसः। परं विधानसामस्याय लुकः, विकल्पय परं सावसः। अतएव धर्मस्वरुपः
सरलः—सल्वः आतिपदिक्रमस्यप्रवधः। शाद्यावेर्दः नवाकः वा चाच्चे; तस्मा
प्रत्रयावः व विकल्पयनु लुकः खातः। गर्भभागः। दिति शब्दः। अधिन्ति अतिः दिति हः—
नाद्यायाक्षीयः। अनुवाकः। अध्यायः वा। प्रद्रयावः लुकः—गर्भभागः। अनुवाकोध्यायिः
वः।। एवं फलितक्षमः—फलितक्षमीयः।।

१८४८। विषुकादिपियोऽरः ५।२१।६१॥
The suffix वन् is attached to the words passing by the name गोष्ठादि, to imply an अनुवाक or अधाय (chapter).

The suffix वन् is attached to गोष्ठ and others—called गोष्ठादि in the aforesaid sense.

The suffix वन् is attached to the word पवित्र—to imply the person, that is expert in travelling.
The suffix कन्न is affixed to the word भाषक (भाषक) and others known as भाषकादि in the aforesaid sense (i.e., expert in those).

The suffix कन्न is attached to the words धन and हिरस्क to imply the desire of somebody for these.
The suffix कन् is attached to words—expressive of any part of a body, to imply the person, who has got marked dexterity with reference to these.

To denote a glutton, the suffix तक् is attached to the word उदर.
समेतान परिजातः || ५२१६ ||

शै— || कनू स्वच्छते नतू ठकः। सन्यश्वद्वे गुणवाची न तु धानवाची। शुचिनेति पाठालरम्। समेतान गुणिन परिजातः। स्वच्छः सतरकः साधः।

The suffix कन is attached to the word सन्य (or गुण) to denote the thing which is resplendent (with merits and the like).

भित— || श्रव्य गति पाठालरम्। समेतान (श्रव्य वा) गति ब्रतीयासचारात् सन्यश्वद्वे (सन्यश्वद्वे वा) “परिजातः” सम्पन्नः। गति एवथिन्यथः कन्य प्रभवीय मद्दितः। सुताशाम्र्ग कमवशात् हनु ठकू। प्राप्तः। गुणु न कसूः। तदृष्टवाडः—“कन्य स्वर्गः”—पूर्वार्थः। हनु कन्य प्रवेश एव स्वर्गः नतू ठकू—(श्रितिवृन्द प्रति-ब्रजः। ततः। श्रीरतिनाधिकारः। गति कन्य बश्चिन्नति ब्रजः।)। परिजातः—हनु “परि स्वर्गः” ब्रजः। यो गुणः। सतरकः साधः। श्रव्य विचिनितपि बृहदः। नासतः। सन्या प्रदस्। गुणवाची एव नतू। धानवाची। समेतान गुणिन परिजातः। स्वच्छः। सतरकः। साधः।। सतरकः। श्रव्यः। सन्यान कसूः। समेतान गुणिन परिजातः। स्वच्छः। सतरकः। साधः।।

१५५३ || अंष्टुः हारार || ५२१८ ||

शै— || हारीलयावशक्कौ शिनिः। अंष्टुः एव तद्योगोष्ठी नै।।

अंष्टुः दायाः।

The suffix कन is attached to the word अंष्टु to denote the man who is entitled to it.
मित्—। हारी द्रिति सिद्धार्थीय निग्रेष्ययुन विधाति स च प्रयायः । "पाब्यवाकार-नामसः योक्ष्मैः" (२११९६५) द्रिति सूचेण भाववाकारः विहितः। अतएव चाह योगी "कनः कर्मोऽः कृति" (२११९६५) द्रिति प्रायः यही । "ब्रजनीम् भविष्यवादसाधनम् योः।" (२११३०) द्रिति सूचेण बाह्यः। सुतायांच—संधारम् द्रिति द्वितीयसाधनम्। अऽ इत्यादि द्वारा द्रारीति एतत्तिन् धरे न कनः सारः। अऽ शारी द्रिति चं शको द्वायः। अऽ शक: युः।

१८५४। तन्वादविरग्नदत्ते। ५२१३०।

दी—। तन्वकः पतः। प्रत्येकः इत्यथः।

The suffix कन is added to the word तन्व to denote the thing (of course, a piece of cloth)—which has been newly woven (or brought).

मित्—। तन्वशवदात् पाब्यवसिति त्योः प्रयायः भविते चालिष्याप्रपत्र प्रश्यन्यृ अऽधीः। अचाराप्रपत्रः शोक-कालाप्रपत्र द्रिति कामिका। तन्वात् अचाराप्रपत्रः तन्वकः पतः। प्रयायः इत्यथः। प्रयायः नवः। "तन्वको नकारः।" द्रिति भाषाः।। तन्वकः प्रावः।

१८५४। वाप्यस्याकोणीको संप्रायम्। ५२१३१।

दी—। वाप्युधजीविनी वाप्यः यस्मिन् देशः स वाप्याशकः। अन्यां शब्दः यथा शाखिका यवागः। अन्नशब्दस्य उष्णादेशो निपातः।

The suffix कन is attached to वाप्य and शन and the words वाप्याशक and उष्णिका—standing as proper names (or particular class names) are irregularly formed.

मित्—। वाप्यायधसः कनः श्रावः संप्रायम् विद्यः। तेन वाप्यायकः द्रिति इत्यम्। यथिन् देशः आक्षेताविविन: वाप्यः प्रत्येकसः सदेशः वाप्यायकः ह्यायः। एहकः
The suffix कन्न is affixed to the words शीत and उष्ण—to denote, respectively, the persons, that do anything tardily or immediately.

The suffix कन्न is attached to the word अध्याश्रुः and the word अधिकम् is irregularly formed.

The suffix कन्न is affixed to the words अनुकामित्वाकारी and अनुकामित्वाकारी.
The suffix कः is attached to चन्द्र and चन्द्रि to denote the person that cherishes or desires; the म of चन्द्रि is optionally lengthened.

मित—। अनु चन्द्रि तत्त्व एताभासण्डण कः प्रयय: खात “कःता” तत्त्व एतविषय कः। कःता कामविलय य: कामविलय स हृतथः।। अनु कामविलय य: स हृतथः।। चन्द्रि कामविलय य: स ह्यमः।। चन्द्रि एतस्य तस्यार्थः विकालेण दीर्घः। तेन प्रभृमः हृतथः।।

१५६६। पाश्चः नान्विन्चक्तः॥ ५३९॥

दी—। अनुजुर्णः पाश्चः।। तेनान्विन्चक्ति पाश्चः।।

The suffix कः is attached to the word पाश्च to denote the person that adopts crooked measures.

मित—। अनु: उपयः: पाश्चः।। अनु: अन्तरः कृतिः: हृतथः।। पाश्चः

शब्दादृश वत्सीयासवर्धाण कः प्रयः भवन मन्त्रिति अन्विन्चक्तः:।। प्रत्येक वृक्तिलिन प्रकारः अप्रयोगः अन्विन्चक्ति हृति पाश्चः शब्दादृश: कः:—पाश्चः कः।। पाश्चः कः:।। मन्त्रः; वत्सीयाजालिको या।।

१५६७। अथःशुल्दश्चार्जिनाभ्यां ठकठजः॥ ५३९॥

दी—। तीर्थ: उपययः:शूलः।। तेनान्विन्चक्ति अथः

शूलः: साधनः:।। (देख:।)। दश्चार्जिनं दश्च:।। तेन अन्विन्चक्ति

दश्चार्जिनिकः।।

The suffixes दक्ष and दक्षि are attached to the words दक्ष शूल and दश्चार्जिन in the aforesaid sense.

मित—। अथः शूलः: तीर्थ: उपयः।। दश्चार्जिनं दश्च:।। तीर्थोप्यामाहिः

अथः: गृहस्नातः तथा दश्चार्जिनः दश्चार्जिनमाहिः दक्ष दक्षि दश्च प्रययः स: “तेन अन्विन्चक्ति” हृति एतम्ब्रवः।। अथः: गृहस्न: अन्विन्चक्ति अथः: शूलः: साधनः:।। तीर्थाभिः दश्च:।। दश्चार्जिनिकः: द्विविकः: हृतथः:।।
विनिमय एवं विनिमय का अर्थ लोगों के बीच के वास्तविक अर्थ होता है। इसके तत्त्वों का अर्थ है कि विनिमय के दो तरीके होते हैं। एक तरीका से विनिमय के दो तरीके होते हैं। उसे आपकी वास्तविक वास्तविकता की स्थिति की अवधारणा के लिए रखें। इसके तत्त्वों का अर्थ है कि विनिमय के दो तरीके होते हैं। उसे आपकी वास्तविक वास्तविकता की स्थिति की अवधारणा के लिए रखें।
The suffix ungalow is added to words expressive of a leader, to denote the thing over which leadership is established.

The suffix ungalow is attached to the word ungalow to imply a young camel (karma) which is chained.

The suffix ungalow is attached to the ungalow standing for ercial and the word ungalow is formed giving the same meaning as ercial.
সিদ্ধান্তকৌসুদ্ধি

মিত——। চহত্ত সন্ম: যথা ন চহত্তমনা:—চহত্তমনকঃ:। “শীতবিভাষা”
( ৩৬৩১২৪) দ্রতি বং কালিকাঃ: কম্প। অচিন যথানা:—যথানন্য:। ইতি ইত্যুদ্ধিপি
“প্রাদিব্য ধাতুত্তর বাণ: বাণীচরিতপদলোপলোতি” বচনাতু। “যথানা:” চহত্তমনকঃ:
চহত্ত চব্য চব্য চব্য মানাত। “চহত” রহস্যমাত খাদ্য এবং কান্তব্য: শান্ত তেন দাত্ত ইতি
পদ্ম সিধোতি। চতুর্দশ যথানা:—চতুর্দশকঃ। ইতি যাবতি। “তুতৈকো
ইতং শীক্ষান: ইতুর্ব্বাসি” ইতি কাশিকাঃ। নৈতিকাঃ চ “শাশ্বুর্ল্যা তে শৈবশাসনং
আম্রিত্য মানসিন্তুকাঃ” ইতি।

১৮৬৮। কাল—প্রযোজনাধ্যোগী। ১১৩৮৯।

ট্রি——। কালবচনাত্র প্রযোজনবচনাচ কন্ত সাদীগীগৃ।
হিতিয়েন্নিনঃবো হিতিয়েন্নিন: জ্বর।। প্রযোজনাং কারণঃ রোগেবো
ফলঃ বা, বিভিস্তীবো জিনিতী। বিভিস্তীবো:। উষামুকাঙ্গ মনসো
উষামুকাঙ্গ:। রোগী কিম? হিতিয়েন্নিন: দিবসীসো।

To imply a particular disease, the suffix কন্ত is attached
to words expressive of any division of time with reference to
the said disease, as well as to words denoting the cause or
the effect of the same.

মিত——। কালবাচিব্য: তথা প্রযোজনবাচিব্য: প্রাতিপদিক্ষিকাঃ: যথায়োগৃ সমধি
বিভিস্তীবো:। কন্তুপ্যে মহতি রোগী পরিজিদঃ ইতি। প্রযোজনে ধূরু রোগো কারণে
ফলঃ বা। কারণে বিদান ফলঃ কার্থুস কুশাসনঃ ইতি যাবত। হিতিয়ে অহিন
মহী জ্বর: ইতি হিতিয়ে: জ্বর:। চতুর্দশ ইতিভি মহ: রোগ: চতুর্দশীকো রোগ:।
দিবসে সমত্বতি সাপ্তক ব্যাধি:। প্রযোজনবাচিব্য:—বিভিস্তীবো জিনিতী।
কান্তুপ্যে জিনিতী ব্যাধি:। কার্থুসকঃ। “সাপিন ভাবিন প্রযুক্তসাপ:।”
ইতি ভাষাহতি।। এতু তুতৈকোন প্রযোজনে ধূরু বিদানে:।
উষামুকাঙ্গ:। জ্বর:। শীতমু
কার্থুস্কো অস্থ ইতি শীতকো জ্বর:। চতুর্দশীকো প্রযোজনে ধি ফলস। রোগী ইতি
The suffix कन्त is attached to words, expressive of objects, that very often plays the part of food (i.e. which constitute the principal food stuff) in some particular period of time.
In the aforesaid sense the suffix चन्न is added to the word वटक।

मिति—। वटक इति शब्दात् पुर्वोऽर्थविषयः इतिप्रत्यः खात। वटकम् प्रायेष अत्रम् भस्माय इति वटकिनी पौर्णमासिः। प्रथमिति संवा।

१४७१। कुल्माभादव। ५।२।६३।

दृष्टि—। कुल्मावः प्रायेष अत्रम् भस्मसागरः कौल्यापि।

In the aforesaid sense the suffix चन्न is attached to the word कुल्माव।

मिति। पूर्वोऽर्थवेष्ये कुल्माशब्दात् चन्न खात; कुल्मावः प्रायेष अत्रम् असा तिथिः इति कौल्यापि पौर्णमासिः। इतिपदिति संवा। कुल्मावः सूहः। चन्न इति प्रवयस्य बिलात्वि चादिबारहिः। सयाधिरापि च बिभुक्तिः। कर्तव्यः।

१४७२। श्रीतियेक्षणाकथावितै। ५।२।३४।

दृष्टि। श्रीतिः। वेत्यनुस्तिस्मान्दमः।

The suffix चन्न is attached to the word क्षन्य, to imply the person who studies the same, and the word श्रीतिः is irregu-
larly formed; चन्न may also be added to the same, giving rise to the word क्षन्यः।

मिति। क्षन्य: वेदः। क्षन्योभिर्वति इति क्षन्यसामपूर्वोऽर्थविषयः इति, क्षन्यः प्रवयम् चन्न प्रवयः खात। प्रवयसन्नियोगिनः च क्षन्यः। प्रवयः स्वाये जीवं इतिप्रत्यः। प्रवयः मार्गसहविद्याय प्रत्यः। तेन क्षन्य चन्नेति इतिप्रत्यः।

श्रीतिः: भाषणः। "साधवित्व व्यक्तमवित्व स्वायः" (५।२।३७) इति सुवात्व च इति भव अनुवचारं, तेन चन्न प्रवयस्य वेदंप्रकाशकिली सति "कुल्माभादवः" (५।२।४२) इति भवः। प्रस्थिष्ठते क्षन्योभिर्वति इति चन्नः—क्षन्यः। क्षन्यस्य भाषणः।

१४७३। श्रीदमनेन सुमतिमिलनी। ५।२।५४।
The suffix इन as well as the suffix दन are attached to the word श्रद्ध to imply the person that dines on the occasion of the same (or who eats the food stuff of sraddh).

The suffix इन is attached to the word पूर्व to imply the agent who has done some act previously.

The self same suffix is attached to the self same word even when it becomes the last member of a compound word.
The suffix श्रिन is attached to words that pass by the term श्रीति to imply the agent.

सिद्धोन्तकोशुकी

$\text{श्रिन: विचीत} \rightarrow \text{तन क्रात्तुरी। क्रात्तुरी कटन। एवं सुभाष पूर्वां सर्वेश श्रीति\
स्वरूप श्रीति क्रात्तुरी कटन। स्वरूप श्रीति क्रात्तुरी कटन।}

\[ \text{रूप्ता} \text{व्यास: ४१६५} \]

हो।

इर्मू श्रनेन इर्मू। चढ्यती।

The suffix श्रिन is attached to words that pass by the term श्रीति to imply the agent.

सिद्धोन्तकोशुकी

$\text{श्रिन: विचीत} \rightarrow \text{तन क्रात्तुरी। क्रात्तुरी कटन। एवं सुभाष पूर्वां सर्वेश श्रीति\
स्वरूप श्रीति क्रात्तुरी कटन। स्वरूप श्रीति क्रात्तुरी कटन।}

\[ \text{रूप्ता} \text{व्यास: ४१६५} \]

हो।

इर्मू श्रनेन इर्मू। चढ्यती।

The suffix श्रिन is attached to words that pass by the term श्रीति to imply the agent.

$\text{श्रिन: विचीत} \rightarrow \text{तन क्रात्तुरी। क्रात्तुरी कटन। एवं सुभाष पूर्वां सर्वेश श्रीति\
स्वरूप श्रीति क्रात्तुरी कटन। स्वरूप श्रीति क्रात्तुरी कटन।}

\[ \text{रूप्ता} \text{व्यास: ४१६५} \]
The suffix द्वैत is attached to the words परिपर and परिपर and the words परिपरिन्द and परिपरिन्द are irregularly formed in the sense of an opponent; these are vedic words.

The suffix द्वैत is attached to the word अनुपद to imply the person that runs (or seeks) after (the heels of) animals.

The suffix द्वैत is attached to the word साचात to denote the person who is an eye witness.
सिद्धान्तकौमुदी

नन्द संभाव्यम् ध्वलस्य यथेऽनेन किं भायते? प्रवचनेत्—युयूतस्य। चण्डालानादि
कियायाम् यथा दाता च हानकारः। इत्या, यथेऽनेन भव्य च तस्मान इत्या। पाताब्रामु
अन्योऽपि काव्यस्य इत्या दानकाराः विषयं पर"संभाव्यस्यात् प्रदर्शया एव उच्च्यते—
न दाताय यथेऽनेन वा" द्वितीयाकास्य। प्रदर्शया व: समर्पे नित्यम्, चण्डालानादिरूपियाः
पश्चात्तत्र स एव।

१५४०। चेत्तियोऽपि सिद्धिः प्रमाणम्। \[\text{सिद्धिः प्रमाणम्} \] \[\text{सिद्धिः प्रमाणम्} \]

दी—। चेत्तियोऽपि। शारीरार्तिर्चिन्तित्वम्। प्रप्रतीकायः। इत्यादि।

The suffix च is attached to the word परेयव in the sense of “to be treated therein” and the word चेत्तिय is irregularly formed.

मित—। परम् अन्यतु चेत्त शरीरसिद्धि परेयवधार शरीरालालम्। जन्मालर—
शारीरम् प्रक्ष्य:। तत्राति भीमविव्यत:। “इद' शरीर' कौन्ये चेत्तियम्विभिषीयते।”
“परेयव” भ्रम्यिन् जन्मानि इति कविते चेत्तियम्बिचिन्तितस्य। मतीकायः। इति एततेन
विशिष्ये परेयवप्रक्ष्य: समासमस्मार्त यथाः प्रयोगविभविषीय, प्रयोगविभिषीयस्य च “पर”
इत्यादि च:। “पत्रप्रित चेत्तियच इति रूपम्। चक्कम: सहाय:। चेत्तिय: व्याचि।
चेत्तिय: परेयव त्रिदीकायः। नैव भ्रम्यिन् जन्मानि तेन प्रतीकायः। इत्यादि।
चेत्तिय: कुष्ठावधि:। इत्यादि:। इत्यादि:। \[\text{चेत्तियम्बि सायादिर्कार्यादिर्कामकायः द्वादशः—}
तियात्तिरिज्ञाति। “सर्वान् चेत्तियम्बि विचिन्तितस्य। यत् परेयवादे परेयवार्ते (अन्यस्य
शरीरे इत्य:।) संक्षेपं चिन्तितस्य॥ च वा चेत्तियम् किरणानि। यथानि
समायां चेत्तिये ज्ञातिस्य चिन्तितस्यायां नाशायितम्। यथवा चेत्तिय: पारदारिकः।
( पर्यायायाम् इत्यादि:।)। परहृताः परेयबे, तत्तविचिन्तितस्य निर्बहितव:। सबव्
“चेत्तियप्रमाणम्”।}

१५४१। \[\text{इन्द्रियमन्दिरनित्तिकमन्दिरनित्तिकमन्दिरनित्तिकमन्दिरनित्तिकमन्दिर} \]

\[\text{इन्द्रियमन्दिरनित्तिकमन्दिरनित्तिकमन्दिरनित्तिकमन्दिर} \]

\[\text{इन्द्रियमन्दिरनित्तिकमन्दिरनित्तिकमन्दिरनित्तिकमन्दिरनित्तिकमन्दिर} \]
The suffix च is attached to the word दन्त giving irregularly to the rise of the word दन्त्र, to imply something that is either the instrument of दन्त or is observed, created, or offered by दन्त.

यथा—१ दन्त्र शास्त्राय, तत्प्रथम दिन्कर्षिन उच्चरणमानात्र।
दिन्तिशिवः प्रकारणांत्। दन्त्रेण हर्जर्जिनिद्रियम्।

The suffix च is attached to the word दन्त giving irregularly to the rise of the word दन्त्र, to imply something that is either the instrument of दन्त or is observed, created, or offered by दन्त.
मिदानकीमुदी

'तत्क्रमं स्थनः दुर्गः यमः द्वित्रयम् प्रति परंतरः कल्पस्यति ग्रीमान् दीपिता। सूति वामद्वसु प्रयोक्ति कविम्बसंवयं विखल्पां प्रातं दर्शयति। श्वेतश्वानां द्राम्यविनिवेयस्—तत्क्रमं सुहृत्वा भावाहितिकला—"संज्ञाश्वानां डुलप्तिरेन्यम्यः दर्श्यमानांविवेचः" शोषः।"

१५८२ | तद्वग्रास्वभिन्निति मतुप् ॥ ५०२५४ ॥

दति—गावोऽप्रतिस्वभिन् वाससति गोमान्। भूमिन्द्राप्रभुरसः
नित्योजितिवितिहायन्। संसर्गी दस्तितिविवचायां भवनति मतुवादः।

The suffix मतुप् is attached to words to denote the persons or things that are possessed of the objects expressed by the said words.

मिति—। तद्विदित प्रस्मासस्यभिनिमण्डः। अस्सि द्वित प्रकृतितिवभिन्नम्। अतः
अष्टि बन्धिन्। द्वित इत्यमिस्त ध्रुवयः।। सूति वामद्वसु भायमेव—तद्विदित प्रस्मासमयांसः
प्रातिपदिताः ध्रुवः द्वित प्रत्येकः अष्टिन्नं द्वित सर्वयः वा मतुप् प्रत्येकं भवति, तदः
कृत दातु प्रस्मासस्यं।“नित्य्” नैतः तद्विदित—सामविवचायां नैतः। द्वितिविवचः।
गावोऽप्रतिस्वभिन् वा सति द्वित गोमान्। सूति ध्रुवाधिकृति, स च ध्रुवविन्यं
प्रश्यचति। कृत वा ध्रुवविन्यं द्वित ध्रुवविन्यं पूर्वयति प्रति। कारिका। कारिकायाम्
प्रकृतितेन एव चतुष्यं मतुप् प्रस्मात्—द्वित नित्य् मतुप् द्वितिविवचः—
प्रत्येकः।। सूति प्रतिस्वभिन्। मृति प्रस्मात्—( सूति प्रतिस्वभिन् ) गावः ध्रुवं सति
द्वित गोमान्।. नित्यशायां—कृतं ध्रुवं अस्सि द्वित द्रुवी।। "उपस्मरक्षीणी
वेद्या" द्वित। प्रायस्मात्—( प्रायस्मा ) कृतं ध्रुवं अस्सि द्वित द्रुवी।। द्रुवविन्यं
कथा।। नित्योजिति—चारं ( निविवेच ) ध्रुवं अस्सि द्वित चारेण इच्छः।। अविवचायने
—( भावमिति ) उद्दरम् ध्रुवं अस्सि द्वित उद्दर्णाः कथा।। संसर्गं—दर्शकं
सह ध्रुवं संसर्गं। अस्सि द्वित द्रुवी, एवं द्रुवी। अविवचायाम्—अशिस्मान्।

१५८३ | रसादिभिन्दः ॥ ५०२५५ ॥

दति—। मतुप्। रसवान्। रुपवान्। अन्यमलब्धियः—
The suffix भुप is attached to the words, that pass by the term रसादि in the aforesaid sense. The word गुण in the रसादि list specifies the words रस etc.; that is रस etc take भुप only when they are गुणवाचक.

अजनात् — रस इत्यालकात्मकः पूर्वािकः विषयं भुपः खात्।

guru पूर्वः पूर्वे गुरु भुपं सिद्धति तथि कथा पुनर्भ दृश्या धारितिरिधित्वं उच्चते —अन्य— व्याख्या। एवं्ति: भुप प्रयािवं विहाय अवते मल्लभिया: प्रलया: तम: प्रभुतयों न सुविरितं वचनार्थः। रसादेः: गौमता एव उत्त: ; रस: चर अस्ति इति रसान्। रहस्म मधो चर्चित इति रुपदान्, र्वनाधान, गम्भान, ख्रिष्टान, श्रवण, ख्रिष्टान, श्रवण, ख्रिष्टान, एकाकारिकिणिः तथैच भम्म मधो चर्चित इति रसान्। "भाषाकार्यस्तृ मूलस्वास्थ्य प्रवज्ञानम् अभिनतस्त। रसिको राजा। दृष्टिप्रकरणस्तः। स्त्रियाः वातुरित्वार्दर्शनात् इति भाषाहितः। अव काष्ठाका—

रसादिम्: पुनर्भ चनमस् अन्यन्तििवध्यमस्। अवते मल्लभियामा सुविरित। कथा: स्पिष्टिती कथा; रसिको दारकः? प्राथिकितरवचनम्। अत्यः गुणादिवलव पापः। तेन रूसनेत्रिवित्तायायु गुणादिभाषामेत पापः। इह भास्तु—स्पिष्टित। दृष्टि इति। अव शीता धोमता ग़म्भः। रसिको नट इत्यः भास्तुः॥। रस, रूप, गम्भ, स्पिष्ट, श्रवण, ख्रिष्ट—गुणात्। एकाचः। अव आय—“गुणावधस्त रसादंतीविधिविषयम्”। शीता दीर्घीजितनु शीतीःः मल्लम् आश्रित ख्याती गुणार्द प्रति पवित्रा

"गुणावधस्त रसादंतीविधिविषयम्" इति रसान। चर्चा प्रयािवासः:—चर्चा—

श्रवणः। जिज्ञाया: रसः। नासिकाया: गम्भः। लच्छ: स्पिष्टः। चक्षु:—

राजः। रसवाची। एविते गुणवाचकः: शब्दः ( движения-शास्त्रिकः).

गुणवाचकः: एव एतेवः शब्दः: भुपः खात् नामः मल्लवियाः। अतएव साधूतः।


"सिद्धान्तकीमुद्री"

“शुभान्”, “शुभाभिषेकम् रसादीनां विशेषाः”मिति। “शुभान्” शुभाभिषेककालेन एव 
प्रव्यः प्रव्यः ५५ इलएः। शुभाभिषेकम् ( शुभाभिषेककलेन इलएः) रसादीशब्दः 
विशेषाः। यदात् एते इन्द्रयाजगुणवचः: न सुसादा एवं शास्त्रांको शास्त्रांको: भवेतः। 
कृपिष्य, कृपिष्य इलएः वृषभद्री न इन्द्रिय-वार्त्याणि वाची, तरं तु शीमायोग्यता 
प्रयासम् व्यये। तेन प्रव्यासम् स्वातः। शाखीको नटः। इलएः रजशब्दी भाववाची 
न खलु जिन्द-वादागुण-वाची। तथाहि साहित्यदर्शी—“विभावनानुभावते व्यतः 
संचारिका साध्य, संचारिका यथा, संचारिकानुव्यति। स्वाभाविक, सचेतासाम्”। रजिको नटः—अब 
रजशब्दी शार्यी भावी यो दृश्यस्य। एव ब्यक्तित। एवं कृपिष्य कृपिष्य प्रव्यासका 
छले दृष्टे धरपर:—यथा तु शीमाया: भक्तिमेव वाचति। यथा साहित्यदर्शी “क्षयवाचन 
व्यक्तिमेवर्तेसार्यविषयवस्तुम् शीमा चोवा”। इन्द्रयाजगुणवाचिना: एम्बः केवल 
सत्यस्य सायतः। एकसदृष्ट्य दशारसाम् उहिघृतः—“स्पर्शविशिष्टगुणः” एव 
भाषापरिचयं दैत्यकाव्यां (मुक्तवाच्यां)। तदर्थस्य—स्पर्शवाच्यम् विशेषगुण: 
इलएः। कथं वाचसं स्पर्श साधिन्द्राम् इलएः।

१४८। तत्री मध्यमः \( १८०८ \)

श्री—। तान्त्रसांतीम् स-संवि सो मध्यमः प्रव्यासे परे। वसो:
संप्रसारसम् विद्युतान्।

Words, ending in तकार or सकार, pass by the technical term 
( i.e. should be taken as भसंवर ) when the suffix सत्यस्य 
or any other suffix bearing the same sense, is joined to 
them.

भित—। सत्यस्य प्रकाशे तथा सत्यस्य प्रव्यसा कथं स प्रकाशवती यः प्रव्यसार्य । 
प्रव्यः प्रव्यः च परे तकारासार्य संकारासार्य शब्दः संकारासार्य भवेतः। विशाल, विशाल, 
क्षति दिते वाक्ये विविधं शब्दत् सत्यस्य। सत्यस्य संकारासार्यान्। ततः—“वसोः संप्रसारसम्” 
(१८०८११)—वसंकारसार्य सत्यसं 
समप्रसारसम सार्यवति विविधं इलएः। सत्यस्य भवेतः ससंतासम् इलएः। 
सत्यसं परे इलएः स्वातः। सत्यसं इलएः।
तद्विद्यापाद्यमिकाप्रकरणम्

दृः। गुष्यवचनिव्यो मतुपो लघिष्ठः॥ (वा)॥ शुक्लो-
गुणोद्वः अवस्त दृति शुक्: पाः॥ ऋण:॥

मितः॥ गुणः पदार्थविशेषः॥ तथाच्छ भाषापरिवर्त्यः॥"ग्रामीगृष्णसाधा
कार्य सामन्य सतिशेषकम्, समवासावधाबाछ: पदार्थः सतब्रीतिः॥ गुणः खलु
द्रव्याधिक वसाः। "गुणवचनेमः" गुष्यवचनेमः प्रातिपदिकेमः "मतुपः" ज्योत्स
विविषासा मतुप प्रक्षवसा "लुक्" "श्वस" ज्योतिः शास्त्रकलामिति शेषः॥ शुकः
दृति गुणवचनी शेषः। शुकोरुपोद्वः अवस्त दृति मतुपः लुकः = गुणः पाः। एवं
गुणोद्वः अवस्त दृति मतुपः लुकः = ऋणः पाः। द्विं दृतिः॥ गुरुडधयः शफः
गुणवचनिः विशेषाय यदा भवनि गृष्णेति तद्भव तेमोविषासा प्रक्षवसा लुकः॥

१८५५। मादुपधायायः मतोविर्यावधिभ्॥ १२।१॥

दृः। मयकार्यांविश्लेषकावचापाकापत्तु यवादिविजितिाः
पर्यय मतोस्मृणिः वः स्वात्। किंवान्। शानवान्। विद्वानवान्।
लक्ष्यावान्। शास्त्रान्। भास्त्रान्। यवादित्व यवमान्।
भूमिमान्।

The स of मतुप् is changed to ब with reference to the words that have got either स, ब or ब as their last or penultimate letter except with reference to the words that are listed under वभाषि class!

मितः॥ के श्रेणि प्रातिपदिकानाम् भूत्व वर्पचायो वा मकायः। भूतिः वा तिङ्गचि,
लेभोविषासा मतुपो मकायार्मां वकारी भवति । परः यव वधुमादवायाः तु सत्या
न स्वात्। किम् भस्त्रा अवस्त दृतिक्षिवान्। "सरसिख्यम्" (१८५५)।
दृति रसाणिलुप एकाच विशेषाणार्मां पाठान्। "किम्" शास्त्राय मतुप् स्वात्
तस्य च मकायः। चनेन वः दृतिभवति मकारालकासः। शास्त्रमारा अवस्त दृति
शानवान् = शकारालकासः मकायाः वः। विया भस्त्रा अवस्त दृतिविद्वानः—
सिद्धांतकौशलो

भसा भाकारान्तवान् म स्यानि व। ज्ञानिराया चतुरि प्रति ज्ञानावान्—भकारोपायान्। यसस्य भसा चतुरि प्रति यशस्कान्—भकारोपायान्। भवः भसा चतुरि प्रति भाषान्त। भकारोपायान्। एत शांवान्, शाशीवान्, शच्चान्, खट्टावान्, पयस्कान्, इवादयः। माधुपायाः प्रतिकिम्? भर्म्मान्, मलिसान्। सहवादि: प्रति किम्? यवादिः मत्तप, एव स्थान्। यस्य: भसा चतुरि प्रति यवमान्। भूमिर्स्या चतुरि प्रति भूमिसान्। यवादिः—यव, भूमि, बृहि, जासि, काल्ल, काल्ल, वपा, बुता, बुता, द्रासा, प्रज, मछ, द्वृ, प्रज, द्रित, दु, सव, द्रज, प्रति प्रति चालितास्यायम्।

१८८३। भवः। ८२१०।

दी—। भक्यतान्त मतोम स्य व: खान। अपदान्तलान्त न जश्चुम। विदुल्लान्।

The n of मतुप्, with reference to words that end in any of the letters contained in the प्रक्षारार् "भव्" is changed to बकार।

मित्। भव: प्रति भस्यप्रक्षाराद्। भव: परस्य मतुपि सकारस्य व:स्यान्।

विदुल्ल जस्य प्रति मतुप्; विदुल्ल प्रक्षाराभक्यतान्त प्रक्षारत् परसितस्य मतुपः।

स्यान्ति बकारस्य विदुल्ल ततै। प्रति प्रक्षारार् "साती सल्या" (१८१६) प्रति उसी प्रक्षारार् शहरः गता—भवं च होल्लात।

तथा प्रति "भालय जस्यवली" (१९१६) प्रति उसी प्रक्षारार् बिनितस्य जश्चुम सल्या न प्रतित—

स्यान्ति विदुल्लान् प्रति। विदुल्लान् बकाराद्। तवादी नीचाहत्रे—"बिदुल्लव" "प्रक्षारार्" जलितावनितव:। नेल्लचापम्। एवं सल्या प्रजस्य प्रति सल्यान। "भूमी शब्दान् प्रक्षारान्तु:। विदुल्लान्" प्रति भक्यताद्वी। एवं तिद उदद्विलान् घोषः। अगर्मिलान्

चानः। जिखः गत्तु प्रजस्य प्रति, काल्लु प्रजस्य प्रति मथ्यव यवादिलान्

मतुपः—तेन गवान्तान्—कपरान्। भ-संश्चायामान् जश्चुमन्।

१८८३। संश्चायाम्। ८२११।
The word मनुष्य is changed to वकार with reference to words that are proper nouns.

The words enumerated in the sutra such as चास्त्रवाति, चाकीवाति, चक्षुवाति, रूपवाति and चवंवाति are irregularly formed to denote वकार.
भित—। यानि भविष्यते चत्र भास्निवेदः प्राप्तं च भविष्यते चत्र भक्तिवतः। राजनि गाय चत्र चक्क्रवतः, भौतिक वाच्यते चत्र कच्छवतः, यवते गम्भीरे कुमारः तथा नवाय वाच्यवाचः चम्क्षेतु द्वारा पठः शब्दः। संज्ञायाम् एव निपावलेन। अस्मातः आश्चर्यवते मतलुः। आस्मानश्च आस्मानश्च आस्मानश्च आस्मानश्च आस्मानश्च तेन आस्मानश्च। नतुपः प्रयत्नस्य ममथानि वकारः पूर्वः सुवेदेन्विन्द्र शस्यन्। च पुरुषे प्रकृतिस्याम्य चादिः। खलु निपावलेन। आस्मानश्च आश्चर्यवते मतलुः द्रति कायिको। अन्यव भास्निवेदः। भास्निवेदः ग्रहः। संज्ञायाम् द्रतिः द्रतिः शब्दानुसारं भवति यवते श्रीधरस्वरूपः राजाः स्वरूपः स्वरूपः भौतिकः। सङ्केतिकाः च स्वरूपः किरोक्ते शब्दानुसारं द्रतिः शब्दानुसारं स्वरूपः। संज्ञायाम् द्रति भरोः नितिपुरूषां संज्ञायाम् ( २१००१ ) द्रति म्यान चक्ति द्रति। तत्त्व द्रति भरोः नितिपुरूषां संज्ञायाम् तेन भक्ति सम्यकीयः कसोः। कसोः। “भरोः द्रति भरोः नितिपुरूषां संज्ञायाम्” द्रति कायिको। चक्ति द्रति भरोः नितिपुरूषां संज्ञायाम् ( २१००१ ) द्रति म्यान चक्ति द्रति। द्रति द्रति भरोः नितिपुरूषां संज्ञायाम् च कविको। चक्ति द्रति भरोः नितिपुरूषां संज्ञायाम् यथा। "संज्ञायाम्” ( २१००१ ) द्रति म्यान चक्ति द्रति। द्रति द्रति भरोः नितिपुरूषां संज्ञायाम्।
The word चरक in changed to उदन—when the suffix सत्तुप is attached to it to imply a proper name.

मित—। "उद्धरी” समुद्र अभिव्यूँ छसेट तथा "च" संबाहारम् गयः-भानयाम् “उदनान्” उदकशा उदन‍, छसेट भावः—सत्तुप भ्रमणे परे भवि। उदकशा उदन‍, छसेट सत्तुप—संबाहारम् (स००२१) छसेट संभारे वकारः उदकशा उदन‍, छसेट भाव तेन उदनान् इतिहासम्। उदनान् नाम चौपी—“यथा उदनस्त: पुनः” इति काय्यिका। अभवर उदनकानम्। यथा—उदनकान्य गठः।

१६५०। राजन्वान् भीराण्य।। २१०४।।

दौ—। राजन्वानि पीभू। राजन्वान् स्वरूपः। The सकार of the word राजन् does not elide (though it should have in accordance with the rule “नलोपः—” (स००१६), before the suffix सत्तुप and the word राजन्वान् is (irregularly) formed to mean a country blessed with good administration (i.e. good ruler).

मित—। संबाहारण विवेय सरुप प्रबणे परे राजन् इतिहासम् “नलोपः—” (स००१७) इति प्रसङ्गः। नलोपः न स्वात्, भीराण्य अभिव्यूँ सत्तुप। शोभणि राजा
In the sense of भुज, the suffix कः is optionally added to words ending in चा, that stand for the limb of any animal. For rest see Tika.


तत्तिविषु पादस्मिकप्रकारणम्


tatTVini pauDAsmiKaprakarinmA

मतुप्’ द्रति मतुप: चन्दोद्वालम् सागर। परं चूःताकोर्ति रावानी । अवलम्बि “पाली:” ( ६१२१६२३ ) द्रति चन्दोद्वालनम्। तथा द्रति “पारीती बाजुदाराते-प्रयाधानी” ( ६२२१६३ ) द्रति सूत्रणा बाजुदारे पदार्थाँ परे ( अवलम्बि द्रति परे इत्यादि )


tatTVipa prakarara

चूःतालः द्रति चन्दोद्वालन सह एकादशोऽधिकं सूत्रणाः पारीती विकल्पणं प्रसतः। तन्नामासुधिति ज्ञात प्रयाधानं विकारेत् करणेन प्राप्ताः।


tatTVipa prakarara

१२८२ द्रति सिन्धुमिर्भम् ॥ ५२१६३ ॥


tatTVipa prakarara

द्रति—लज्जा वा स्नातुः। सिन्धुः। सिन्धुवान्। सिन्धुपितोऽध्ययनः। अन्यतरस्मांग्रहणं मतुप् स्थथ्यवायर्यं नतु प्रविष्ट—विकल्पायेः। तेनाकारणेत्वभिः द्रति उनोऽन्।


tatTVipa prakarara

In the aforesaid sense, the suffix न is optionally added
to the words that pass by the term सिन्धु; the word अन्यतरस्मां
here got from the prior rule is to take up the affix मतुप, as well and not to allow option of other स्वर्य अन्तिक affixes; see
Tika also.


tatTVipa prakarara

सिन्धुपितोऽध्ययनः। लज्जान्तरस्मांग्रहणं पूर्तं स्थादत्त्राण्रं ति। मतुप प्रविष्टयस्य अर्थेऽति सिन्धु
एवमादिकः प्रातिपदिकं अन्यत्र बुद्धिमान অন্যতরস্মাঃ। सूत्रस्वचारः। “प्राक्षिक-मन्त्राती द्रति प्रत्य स्थ प्राधिकोऽधिकारी। द्वारा प्राक्षिकाती
लज्जा स्नातु मतुप प्रयाधानं अर्थेऽति तथा सिन्धुविनिपन्नं सग्राह्यं। अथव ‘अन्यतस्माः’ द्रति यददानुवचारं तदनु न खलु लघु प्रयाधानं वैकाश्चिकान
सूचयति, परं तु मतुप प्रविष्टयस्य लघु प्रयाधानं समस्तं भापभরि—तेन सिन्धुविनिपन्नं
लज्जा ज्ञात, मतुपिप सग्राह्यं भावः। सिन्धुः, सिन्धुवान्। “माटुपधायायच्—”
( ५२२१६३ ) द्रति मतुपिप मश्योऽध्ययनं बकारः। सिन्धुविनिप्नम्—सिन्धु, गङ्गा, संहर्ष, तान्मित,
जीव, जीम, जीश, कृष्ण, निष्पाल, पांस, मुं, मांस, पर्य, पर्य, चूः, खोश, निष्क्र, नार्त्त, गं, स्वादि, राशि, कर्ग, स्त्री, श्रीम, प्रि, पित, गङ्गा, प्रि, वि
सिद्धान्तकौमुदी

भद्र, मण्डु, पतल, चटु, कपृ, लक्षण, संतान, श्री, कृष्ण, धारा, श्रेयस, व, वर्षन, वेश, पचन, कृष्ण। काननिकतत्र प्रसीदोऽहरणापूर्वतः सव लक्षणां-पेशल, पक्षाल, धनु, स, गुद, मनु, चटु, कपृ, श्री, लक्षण, राधामान, पिक्षु, श्रीवल, संसार।

ननु जसव गणि वे खाकारानास्। पठान्तः, तेश्वः "मरत देव ठिनी" (श्री.१६२४)
देव ठिनी च भवताम्—लच्छ्यव्यवस्थ महात्मलस महास श्रीलघान चतुर्लिङ्गः।
समाध्यां—सैव कम्। सिद्धाग्रिमः विद्धिसा लच्छ्यव्यवस्थ महात्मलसम्
इत्यह रघूनाथ च: नैव वा वैविधिकलम्—वैन लच्छ्यव्यवस्थ महात्मलाभेऽ
पव इत्यहिमः। श्रीिण्ठनी सहमादम्—चापितु महात्मलास महात्मलम् देव महाकालाम
सत्ता चपस्यां तु सत्वे। एव गामात—
नाय न कितु देव सत्ता महात्मलम्। तेन पवलः—पवाभिः,
कुक्कुकः—कुक्कुकानां, श्रीलघान सत्ता सत्ता।
पचनः—पचलः। तथाश्च पुत्रादृश्यितः—"दीर्घ कृत्री सुरहरूप कविण्य पञ्चलाहको।"

दै—

वातद्वस्ते वल-लक्षातानामृहः

भिक्—

वात देव वल लक्षात देव ये सिद्धार्थुभिः पञ्चानाखे। अरत्वाच एभी
शैलः, श्रास्ति, प्राविधु परि च एतसु जयः इत्यावस्थं सवेदु। वानुः,
दूल्हा, शूला, श्लूला। गलादिपि देव काशिकाभाषिकारी—तेन गन्धुः।
किच—

(१) राप्तिः विधिमण्डोषाधिवः। राप्तिः विधिः देव ये सिद्धार्थुभिः पञ्चानाखे,
प्रत्येके परे जन्यपरिकृते दीप लंक भजित—पापेशीणः—
अभोगिकाः।

(२) जटा घटा कालात ध पेश। चोपे निद्रायाम् एभी लच्छ्यव्यवस्थम्—जाताः,
घटकाः, कालाः।

(३) चुर्णनुपाताधि । चुर्णनुपाताधि चुर्णनुपाताधि। चुर्णनुपाताधि: शाब्दीः
लच्छ्यम्, सत्ता। चुर्णनुपाताधि। चुर्णनुपाताधि: बि: शाब्दीः।
चुर्णनुपाताधि: बि: शाब्दीः। चुर्णनुपाताधि। चुर्णनुपाताधि: बि: शाब्दीः।
चुर्णनुपाताधि। चुर्णनुपाताधि। बि: शाब्दीः।
१८५७ । वत्सांसाम्याम् कामवले ॥ ५१२८४ ॥

दो— । आभ्या लज्जात यथासंख्या कामवति वलवति
चायी । वत्सल: । अङ्सल: ।

The suffix लच्छ is (optionally) added to the words वत्स and अङ्स to imply a doting person (fond of one) and a strong one respectively.

मित— । काम: खेडः, कामवति क्रेमवान् इक्षणी वत्सशब्दात् लच्छ स्मात्—
तेन वत्सल:, वत्सल: पिता, एवं वलवान् इक्षण अङ्स अङ्सरात् लच्छ ग्रात्म
अङ्सल: वलवान्, अङ्सलो तुवा । दीर्घाचित्ती यत् "बा" द्रिढ्ट तलुनः भाषा-
हितिमात्र नापिच काशिका छंदरीकरिति । काशिकास्ती अन्योरिः अन्योरिच्छः
भूखिनेन स्मात्—तेन अनेव अङ्सरती गीः। अङ्सवान् द्रव्यल: द्रव्यदयः एव
अङ्सेयः ।

१८५४ । फिनालिक्ष: ॥ ५१२८४ ॥

दी— । चाह्यः। अन्यत्तरस्माम् महंतं मतुप सुखवस्यार्य—
मनुवर्च्यति । फिनिलः। फिनलः। फिनवानः।

The suffix द्रव्य as well as the suffixes लच्छ एवं मतुपः are added to the word फङ्च । [The word फङ्च occurs in Bengali also, as in “उत्तरांतरस्मायी फङ्चल नर्शंदा।”]

मित— । अन्यत्तरस्मातिः अनुवर्च्यति । “फङ्चल” फङ्चलवर्गः “द्रव्यः”
द्रव्यस्यायी भवति मतुपः, “च” तथा द्रव्ययोगपि स्माद्, “अन्यत्तरस्माम्”
भत: मतुपः भवति । फङ्चः बसा चति द्रिष्टि द्रव्यः—फङ्चिलः, द्रव्यः फङ्चलः, मतुप
फङ्चवानः।

१८५५ । लोमादि—पामादि पित्कादिविष्यः शान्तलचः ॥

५१२१००१।


In the aforesaid sense (i.e. in the sense of नतुप्प) the suffix is attached to words known as लोमाधि, न is affixed to words passing by the term पामाधि and रच। is added to words falling within the category of पिक्षाधि।

. संतुप्त्यवक्ता बर्त्तू लोमाधि एवमाधि: श: भाव, पामाधि एवमाधि: न: भाव, पिक्ष इलाधि: रच, भाव; तथा विक्षपीन संतुप्त्यवक्ता, चपि एवम: रचभव: भाव: भाव: भाव। लोमाधि: प्रधान्य:—यथा लोमाधि भस्म साफ साफ इति लोमाधि:—पचे लोमाधि, रोमाधि भस्म साफ साफ इति रोमाधि:—पचे रोमाधि। लोमाधि: प्रधान्य:—यथा लोमाधि भस्म साफ साफ इति लोमाधि:—पचे लोमाधि, रोमाधि भस्म साफ साफ इति रोमाधि:—पचे रोमाधि। लोमाधि: प्रधान्य:—यथा लोमाधि भस्म साफ साफ इति लोमाधि:—पचे लोमाधि, रोमाधि भस्म साफ साफ इति रोमाधि:—पचे रोमाधि।
The suffix श is attached to the words प्रशा, यथा, अथवा and श्रवि in the aforesaid sense.

In the aforesaid sense, the suffix विनिः is attached to the word तपस्वि and the suffix श्रवि is attached to the word सहचर। The final कार in these affixes is to save the elision of न (if final in these affixes); mark the affixing of विनि after तपस्वि here, but विनि owing to its समस्त was due; and सहचर being विकारान श्रवि is due after it by “अष्टि श्रवि”—still this injunction suggests that the later sutra “अष्टि” should not bar this and सहचर should not take ठन being विकारान।
In the aforesaid senses, the suffix च is also attached to तपस् and सहस्र. For the significance of making this sutra a separate one—see Tika below.
तत्त्विन्दु पात्र्यमक्षराणम्

च इति प्रथकसुखराजः तत् तु "इष्टवार्थ्" परमो च ति अष्टप्रथयम् असु-हितयाम् सुचितयाम्।

वी— । जगोत्स्फारिख्यं: उपसं खः गामनश् । जगोत्स्।

तामिन्यः।

भित—। जीवाँशा तामिन्या कुण्ठाव गुलाम विशपं विपादिका इति जीवाँशा।

भित। जीवाँशा विद्याद्धे भस्म च जीवाँशा। गुलाम विद्याद्धेभस्म च जीवाँशा:

भित। जीवाँशा विद्याद्धेभस्म च जीवाँशा। गुलाम विद्याद्धेभस्म च जीवाँशा:

भित। जीवाँशा विद्याद्धेभस्म च जीवाँशा। गुलाम विद्याद्धेभस्म च जीवाँशा:

भित। जीवाँशा विद्याद्धेभस्म च जीवाँशा।

$1881।$ सिकताष्टकराध्याय। $1211।$

वी—। सेवाती घट:। शाक्षर:।

In the said sense, the said suffix च इति is taken by the words सिकतारा and शाक्षरा।

भित—। सिकतारा शाक्षरा इति नाति पद्माकाभान् मत्तेजः। च इति मत्तेजः भवति

इशारां च भाविन्य च इति जीवाँशा। गुलाम विद्याद्धे भस्म च जीवाँशा।

भित। जीवाँशा विद्याद्धेभस्म च जीवाँशा। गुलाम विद्याद्धेभस्म च जीवाँशा:

भित। जीवाँशा विद्याद्धेभस्म च जीवाँशा। गुलाम विद्याद्धेभस्म च जीवाँशा:

भित। जीवाँशा विद्याद्धेभस्म च जीवाँशा। गुलाम विद्याद्धेभस्म च जीवाँशा:

भित। जीवाँशा विद्याद्धेभस्म च जीवाँशा।

$1881।$ शेष लुविलवी च। $1211।$

वी—। चादृष्ट, मत्तेजः। सिकतारा अस्थाभिर्मिन्त शेष

सिकतार। सिकतार। सिकतार। सिकतार। सिकतार। सिकतार। सिकतार।

इसका—। इसका—। इसका—। इसका—।

The suffixes च इति, च इति, च इति are attached to the words शेषता and शेषता to imply place; the suffixes may optionally elide as well.

भित—। "शेष" खाने प्रवृट्यः। तामिन्यां भविष्यें वति "लुप्"—सिकता—

$523।$
The suffix दच्छ is attached to the word दच्छ to denote the person, that has long teeth.

The suffix र is added to the words जय सुधि सुधक and मधु in the aforesaid sense.
The suffix र is added to ख, मुख and क्र in the selfsame sense.

The suffix र is attached to नग, पांसु and पाषु, also.

The suffix र is added to the word कच्चा in the same sense, and the च of कच्चा is shortened before the suffix.
The suffix व is added to the words य and द्र in the aforesaid sense.

बिन—। द्र यु द्रति एताभागम् मलवर्यो मपवर्यो मद्वति। द्रम:। द्रम:। एताभागम् मतुपिय ममतुपियमवति तें—न। “शुद्धिन्त्री एती। शुद्धिः च न मतुपि विकापाती।” द्रति काशिका। द्र ममब् द्रचेरुङ्ग:।

दी—। केशानीकव्यतरस्वाम् || ५२१०॥

दी—। प्रक्तनान्यतरस्वाम् ग्रहणेन मतुपिसिद्धे पुनर्गहणम् द्रत्ननोः समाविश्वायम्। केशवः। केशी। केशिक:। केशवान्।

The suffix व is optionally added to the word केश in the aforesaid sense. Besides व, द्रति द्रन्, and मतुपि may be attached to the same.

बिन—। केशश्वदात मलवर्यम् ब्राह्मण: स्वात् श्रवत्तरस्वाम्।

नम “श्रवत्तरस्वाम्” द्रति पूवे च व द्रश्वाम्—तेन यवोय मलवर्यो: प्रवाह: तव तवापि मतुपि ससुवीयते। तव तवापि मतुपि श्रवत्तरस्वाम्त्रम्य उही ख: द्रति खेतु? समाप्तने—“प्रक्तने” द्रश्वादिना। अव मनुपिः—मतुपि, श्रवत्तरस्वाम्त्रम्य श्रवस्तरस्वाम्त्रम्य केशश्वदात “श्रव द्रत्ननी” (५.२१०२) द्रति द्रत्ननी सामाविश्वायमि भावति। अत:भव ब्रह्मयेन यह मतुपि पूवे प्रभुश्रवस्त्रे मसुवीयते। सुज्जेक्ष: श्रवत्तरस्वायमि श्रवस्त्र ब्रह्मयेन यह द्रत्ननी ससुवीयनी। तथात। केशश्वदात्से चलार। प्रवाही:। (प्रशास्ता:) केशा: अधा खलि द्रति व:—केशबः; द्रन्—केशी। द्रनु—केशिक:। मतुपि—केशवान्।

दी—। अन्रिः रोपि ह्रासिते (वा)। मशावो नागविश्वेषः। हिरण्यवी निर्चितंश्वेषः। अन्र सो लोपि (वा)।—अन्रं वः।

The suffix व is seen to be attached to several other words,
तद्वितेष गाठिकारकरणम्  

मित्—। अनेकोपिनी कैसाधिष्ठित प्रातिशिष्टीयता: व्यक्तियो मध्ये दश्यते। वषया  
संविदा:—नागानिशिष्ट। सणिश्वद्वारव:। दिश्यव:—निर्मितिविशेष:। अत दिश्य-  
श्वद्वारव:। तेव राजस्तुम पश्चात्, दक्षाकावः, कुशावः, कररावः, कुसावः। अदर्शस्  
जलम्। अन्तर्षेष्व श्वद्वारव प्रवच्छे भवति, चसा सकार्वलोपसः—अदत्रव:। सुतु:।  

[ किंचिद—सदार्जयिस्थम्य निर्मितिविशेषी दिति केवल। स्त्राश्वद्वारव देश्—निर्मितः।  
रक्षश्वद्वारव द्वियह—रित्य:। “डेरियर रिची राइ” इत्यतः। “रिचरिस दि दोमर”  
ग्वन दि दिलेट दिओरेनियटीप्लियटस। वीश्वनद्वारवलोकनिन्द्: ]।

१८०४। गाठिक्रियात् संभायाम्। ५२२१२१।

दी—। रक्षश्वद्वारव योग्यणा तन्व्य: निर्माण:। गाठिक्रियाद।  
गाठिक्रियाद—स्वजनसम्भव: धन:। अन्यानसे विनांकः।

The suffix व is attached to गाठी or गाठिक्रि, and अन्यान is in the  
aforesaid sense, to denote proper nouns (names).

मित्—। गाठी अन्यानसे संभायाद्वार इति समुच्चायितः—लिङ्ग गाठी अन्यानसे  
संभायाद्वार इति। इति तु दिनः तुपुत्यते।  
अत एवं गाठी गाठी इति उपविशेष्यित पश्चातमितिविशेषम्। गाठी गाठी अन्यानसे इति  
एतेहास: व्यक्तियो मध्ये स्वाभाविक: संभायाद्वार विषयः। संभायाद्वार नाम इत्यतः। गाठी एवं  
गाठिक्रि वा। एतद्विविन्यसा धनु: नाम। तदाधिक कृतरत्नाभिज्ञानिवीती महाकाव्यः—  
“अदिविश्वेति गाठिक्रिव संभवः” इति। महामार्तिव देवीमयप्रवचिः च “अनानं  
ते गाठी तालस्यातो”। अन्यानसे—विनांकः। विनांकः संभायाद्वार धन:।  
“अन्यान सिद्ध:। को तद्दा। तदद्विन्यस्य इती” इति भाषाविशेषः।

१८०५। काशवदासाधीरीरीची। ५२२१२१।

दी—। काशवदीर। अदर्शीर।

The suffix दिन is added to the word काशि, and दीर is  
affixed to काशि in the aforesaid sense.
The suffix वलच is attached to the words रजस, क्रिया आसुति and परिष्ठ in the aforesaid sense.

The suffix वलच is seen to be affixed to several other words as well.


The suffix वल्ल is added to the words दल्ल and शिखा to denote some proper or particular class name.

The eight words ज्योतुः, तामिः, महिः, ज्ञानी, ज्ञानविल, गोशी, मलिन, and मलीमस are irregularly formed in the sense of मल्ल; these, of course, stand for class names.
ननु ज्योतिष: पकार: को "दक्ष" ग्रहात ग्रहहरू प्रतिकृति? —दक्षीत। "इक्षु कृत:"

( पृ.1150) इस स्थलमा दक्षात अन्तर्गत पशुकार्य गर्नेछ भन्ने संझयः। अतएव सकारात परिपक्व अन्तर्गत पशुकार्य गर्ने संझयः। अन्तर्गत पशुकार्य गर्ने सत्यः। अन्तर्गत पशुकार्य गर्ने सत्यः। तस्मात् ज्योतिष: राबिं। ननु सुनै ज्योतिष: प्रति स्वयं प्रथम एव पाठः—

तथा क्षितिः लिगाणर् धनवर्णेन प्रौद्योगिकी स्त्रियाँ समाधिः —"स्त्रियां नवमन्दिरो"।

अत् सुनै ननु सुनै ज्योतिष: प्रति स्वयं प्रथम एव पाठः—

तथा स्त्रियाः लिगाणर् धनवर्णेन प्रौद्योगिकी स्त्रियाँ समाधिः —"स्त्रियां नवमन्दिरो"।

अत् सुनै ननु सुनै ज्योतिष: प्रति स्वयं प्रथम एव पाठः—

तथा स्त्रियाः लिगाणर् धनवर्णेन प्रौद्योगिकी स्त्रियाँ समाधिः —"स्त्रियां नवमन्दिरो"।

अत् सुनै ननु सुनै ज्योतिष: प्रति स्वयं प्रथम एव पाठः—

तथा स्त्रियाः लिगाणर् धनवर्णेन प्रौद्योगिकी स्त्रियाँ समाधिः —"स्त्रियां नवमन्दिरो"।
The suffixes झन and डन are attached to words ending in बकार, in the sense of सतुपः।

मित—। “बत्” बकारानात् प्रातिपदिकात् “इनिनौ” इनि। डनं धरि प्रवचनी स्रातास् सतुपोऽथे। जव “चन्ततासामस्” इवसा अधिकारः—तैन बकारानात् प्राति पदिकात् सतुपः प्रवचनी स्रातः। डस्कौसा धरि इव डस्कौ। जव इन्न। डस्कौसा धरि इव इन्न—डस्कौ।। डनं खानि इव इव धरि ँ भािैः।

उदाहरणार्थिः—क्षेत्री कहिकः। तत्कलात तत्कुलिकः। कार्याः कार्थिकः।

सतुपः च सर्वः—डस्कौ, डस्कौ, तत्कुलिकः, कार्या वानः। जविन्त अभिधि-

धानात् इनि ठनी न स्राताम्—यथा खानान् व्याब्रहम् इवधायः। एभा: सतुपः एव

नकल इनिनौ। तथायति कारिकः—“एकाचारात् काळो जाते: सत्साहः नतीजः तैः

तहियानां विधाने यद्भिधानमपिच्छते” इव।

(क) एकाचाराश्च इनिनौ न स्राताम्—यथा खानान्। भवान्।

खम्म आकाशः। सं नचवम्। जव भुतुपः एव।

(ख) “बत्:” कादनप्रवयनियन्तत् शब्दात् न स्राताम् तै—यथा, कार्कर-

बानवः। जव भुतुपः एव।

(ग) जाते: जातिवाचकश्च न स्राताम्—व्याब्रहम्। भवानः।

सिंहवानः।

(घ) कादनां—समायं सतुपः प्रत्येकविद्विति सति सतुपः। स्वति इनिनौ न

स्राताम्—यथा डस्कः। अस्रामः सनि इव धरि डस्कवती शाला। जव भुतुपः एव।

कविच हेम्स: इनिनौ भवताः—यथा कादनप्रवयनियन्तत्। शब्दात्—कायाः

हारीं, कार्थिकः: धारिकः।। जातिवाचकात्—तत्कुलात् तत्कुलिकः। जवत्वव सूत्र:।

कारिकाः “तहियानाम् विधाने यद्भिधानम् अपेक्षते”। सर्वः वै अभिधानापिच्छया

कारणसिद्धितिः विषयः।
The suffixes द्रिन and ठन्न are attached to the words falling within the category of द्रिबाद्रि; but something is to be noted in this connection that any and every word of the said class does not necessarily take both the suffixes; but words such as शिखा माला संभा take द्रिन; words like यथ खद take ठन्न; whereas the remaining words of this class take both; सतुप is course, may be added to all of them.

मित्—। द्रिखे द्रिवशादिभी मलयौँ: द्रिन: तथा वादः: ठन्: च सातामु।
द्रिवशादिभी द्रिति द्रिखी:—द्रिन:। द्रिखिक:—ठन्। सतुप: तु सर्वव द्रिखिसान।
प्रभाव कवित्व नियमी ज्याक्यः:—न खलू सर्वभ: तव द्रिशादिभानानामत्रातिपदिकेभा: द्रितिनागु भमाविव—सातामु। किं ताहिः? शिखा माला संभा प्रति एवमादिभाग द्रिशिव सातामु न तु ठन्। केति? शिखा, माला, संभा, मेखला, व्याकर, दीप्ता, गदा (?) वचन्त, भष्टका, पताका, कर्माच, चार्माण; हस्त: एभा: द्रिशिव। शिखी, माली, मेखली, दीप्ती, संभाण्त, कर्माण्त, हस्ती, पताकाण्त, व्याकराण्त, चषिकाण्त, वर्ष्टिकाण्त च भाप्राकाशी स्वरुपः। पातकी प्रति च कैथित्व। सतुप: तु एभा: सिविन्तम भन्तसित्—
शिखावन्। शालावान् शत्रादयः। यथा—द्रिखिसाना: द्रिखेतो भन्तो च सातार्—न
खलू द्रिन:। केति? यथा—खद, कुमारी, नौ। यथा: द्रिखिकः भाविकः कुमारिकः।
सतुप: तु एभा: अधार्मिक्य सातार्—यथाद्वितयान्त् द्रिखिसान। शिखामालादीनस्तस्य
तद्विधिश् पाविष्कारप्रकरणम्

चस्कादादीन् च चलोला अचर्या: श्रीजादिग्रामः परितेधा: प्रविठ्नी द्वारायिणि सावानम्। ते यथा: श्रीदि, द्रङ्क, माया, शान्त, श्रीशेषः। द्रङ्क द्वन्द्वात्, सौभाग्य अस्तित्वे द्रङ्क, द्रङ्किका, द्रङ्कवाणि। माया अष्ट्रा अस्तित्वे माय, भाविकः, मायावानः। तथादि भविष्यवाच्यः —भविभि मायाविभु यः मायिनः। श्रीशेषे अस्तित्वे कः, अशीघ्रावः। मायाविभाषारस्त सन्निवाहस्त्रो मिन्दाईति भविष्यः परितथ्या सन्निवी प्रवेशात्।

ननु यदि ताबी अस्ति अवथा तन्न अग्नि सूः "श्रीजादिभिन्" इति श्रीधिमयदधच्छम्? चः प्रति। परस्परार्थि सुन्दरारिग्ये प्रक्षिपितो रस्तसेति। तत् चाकारिष्य प्रविठ्नी यथा विशेष्यः।

१८२१। तुनादिभिः इलाच् || ५२१०३ ||

दि—चाविनिष्ठन्न सत्तुपचः च। तुन्निलः। तुन्नी।
तुन्निकः। तुन्नवाण। उदर, पुष्कड, यव, श्रीदि। स्वाजादिः
स्मृतीः। "विन्दुपापादिकाः स्वाजान्विचिन: इलाचः मुगः।"।
विन्दुपापादिकाः यस्मा स कन्याः। कन्याः। कन्यांकः
कन्यावानः।

The suffix इलच, is added to the words that pass by the denomination तुनादिः। इलच, टम, and सत्तुप may also be attached to this class.

भिन—"तुनादिभिः" तुन्द एवरादिभिः प्राविष्कारिभिः। "इलच्छः। "च" न्द भनिती तत्तुपच श्री यस्मा हरिणि। तुन्निलः। इलच, तुन्नी—इलच, तुन्निकः—टम, तुन्नवाण—सत्तुप। "तुन्निलः सूः लोदरः।" तथासि सहाकावाल्मिकः
"सहाकालौ यजीवस्माः दशिकाः भुतानूषभ कम्। तुन्निलितम्।" इलाचि। तुनादिभिः
उदर—उदरिक, उदरिक, उदरी, उदरवाण। पुष्कड—पुष्कड: पुष्कडः, पुष्कडः, पुष्कडः। उदर—उदरिक, उदरिक, उदरी, उदरवाण। पुष्कड—पुष्कडः पुष्कडः, पुष्कडः, पुष्कडः। उदर—उदरिक, उदरिक, उदरी, उदरवाण। पुष्कड—पुष्कडः पुष्कडः, पुष्कडः, पुष्कडः। उदर—उदरिक, उदरिक, उदरी, उदरवाण। पुष्कड—पुष्कडः पुष्कडः, पुष्कडः, पुष्कडः।
१८१२ । एकपूर्वांश् ठाः नियमम् ॥ १३११४ ॥

दी—। एकशतमस्रास्तिः एकशरिकः । एकशचिलिकः ।

गौसहलिकः ।

The suffix ठ and ठ अलग-alone are attached to compound words the first member of which is either एक or शी।

मित—। एकपूर्वांश् प्रातिपदिकात्र तथा गौसहलिकः च प्रातिपदिकात्र निविकार मूलप्रस्त शात मत्तपोषो । निविकार प्रमाणान्तप्रति प्रतियोगितानुसार प्रतिरूपान्त प्रतिरूपाबर्ती ।

शारस्त्रस शासा शत्र द्रिति एकशरिकः । एकशचिलिकः । शजसस्म शासा शत्रू द्रिति गौसहलिकः ।

[ शक्ति नात्ते एव । प्रातिपदिकात्र अथवा प्रस्त । काशिकारीनिकथा प्रति धीरात्रान्। तत्व तद्भि प्रति एकशरिकः । एवः शी द्रिति गौरजिनिलुकी (३३६१०११) द्रिति दृष्टं एव समसामायात्।]
एकग्रावणात्त एव ठव। कट गोष्टकंक्। शक्तीश्रद्धेन्दुपास्य: शक्ति-
श्रव्दाधिप अक्षिः, ताबाचेव ठव। अथ्य प्रयासः कथम् इति चेत् ताभ्रास्मिव बिखिनं
“अवशं चत: इत्युत्त्ववें च।” “इन्द्रोपालप—” (५.२९१३४) चूँक ताबालस सूचाव
त्वत: इति अनुवचते—इति। अपिच—चत् “निवारहम्” सतुपो वाधनाशम्म।
कथम् ‘एकार्यवक्तलात्’ इति ?—नैवाय सापुः, एकन वा इत्यवक्तल् इति
समाधियम्।

१८१३। शतसहस्तान्तात् निक्षात् ॥ ५१२१२८॥

dी—। निक्षात् परी यी शतसहस्ताशब्दो तदन्तात्
प्रातिपदिकातः तदन्तात्
ग्रामालख्र्। नैपक्षालिकं। नैक्ष-
साहित्यं।

The suffix ठव is attached to the words शत and सहस्र when
coming after the word निक्षा in some compound.

भित—। यदा शतम् इति प्रातिपदिकम्—तथा सहस्रलिंग प्रातिपदिकं च
निक्षालिक सह समस्त सत् उत्तरपदं सत्वत्, तदा चाभ्राम् मनुपीथं ठव
प्रयासी सत्वत्। निक्षानं शतभिंग निक्षासम्। निक्षासमस्तालिङ्ग इति नैक्ष-
तिकः। नियान्त्र सहस्रम् इति नैक्षसाहित्यः। सुवर्ण नियान्त्रस्तम् असा असतीति
तव तु प्रायोगिक नीच्—चन्द्रशीलानात्।

१८१४। रुपाचालप्रथर्स्ययोर्प् ॥ ५१२१२०॥

dी—। आहतं रुपम् असा असतीति रुपः कार्यापणः।
प्रशस्तं रुपम् असा असतीति रुपो गी।। आहतेति किम् ?
रुपवान्।

The suffix वप is added to the word रुप in the sense of सत्य
provided the said रुप implies that it is somewhat superb
( प्रत्य चा चौग्य ) or it is produced by striking against the posse-
sor of रूप (i.e. the said रूप (colour) is due to hammer-strike.)

मित। “हयात्” रूपश्रव्दत। रूप्य द्रति प्रवयनाम। भाष्ट्रप्रश सयी चित। भाष्ट्र प्रमंसा द्रति च प्रकरणं। (दृश्या) द्वारविचर्यं (विभेष्यपयथं).
तथाहि “भाष्ट्रप्रम साविकिरणि” च भाष्ट्रमानात। रूपश्रव्दत। रूप्यपयथी भवति मलब।’’—द्रति काशिका। भाष्ट्र रूपम् चस्या भस्यीति रूपम्: कार्यापाणं; एवं रूपम्: दीर्घा; चंद्रां: वेदार्द। भाष्ट्रम् द्रश्यम् कौशिकः।’’ चन्द्रेऽति, “निग्नासिकातांगाधिना दीर्घारादिशु रूपं चतुर्पदये तदन्त्वदभुजनाय”—द्रति काशिका—(निग्नासिकाः—
हातृहै hammer.) प्रशंसायाम्—प्रशंसां रूपम् चस्या भस्यीति ब्रह्मी श्री; हुष्य: पुष्यः। भाष्ट्रति चिन्म? रूपम् चस्या चल्लि द्रति रूपनानुं, नात रूपस् भाष्ट्रलम्।

दौ॥ बनिर्भौमयुपि दृष्टति। हिंस्रां: परंतः। गुष्यां: 

ब्राह्मणा:।

This suffix is seen to be attached to some other words.

मित। “यथा यथा प्रबधी दृष्टि उच्चरीभ्यु मृगशिरिकाश्च। यथा—
हिंस्राणार्थीति द्विगुः; हिंस्राः: परंतः। गुष्याः: सूचनासीति गुष्याः; गुष्याः: ब्राह्मणा:।
एवं एवं पदम् शष्य भस्यीति पदम्; पदम् श्रीकः।’’ तथाहि “श्रीकर्मो गुष्याणवी द्रति न व्ययायत—” श्रीकर्मों द्रति उत्तमं: गुष्यां: चतुर्गुष्यां: द्रति न विचारितवान् द्विचरः।

१८१५॥ ब्रम्मायामिन्धास्यामजी विनिः॥ व०२१३॥

दौ॥ यथश्रवी। यथस्वान्। मायाश्री। ब्रह्मावि अतत्ततिनिन्नी। मायाः। मायाकः। किन्तुमतातुकः—सूची।

The suffix बिनि is attached to words ending in ब्रम्म, as well as to the words माया, नेधा and सूची।

मित। “भाष्ट्रायाम प्रातिपदिकात् (यथा प्रातिपदिकाः अन्धे भ्रम्मप्रति विच्लेषि तथात्), तथा माया नेधा जन्तु प्रति अतेती नातुप्रुढः। बिनि। द्रतिप्रद्रो
भवति। मतुपृ त् सबं त समुचिते नै। असतात् तात्—यश: असा असि इति यशसि—चल विनिः। सतुपृ—यशसान्। एवं पति: असा असि इति पवसि, पवसान्। सासा—साया असा असि इति मायावी। अथ श्रीद्वारिधु पति अतिव "श्रीद्वारिधुभाष" (५.२११६) इति इनिनाथि च सातासृ, इनि—मायी, ठन्—मातिकः। सेधा श्रासा असि इति सेधावी। चज् इति शदृढ़ु सधवातः किन प्रवचनिन सिद्धम्। चक्क असा असि इति विनिः। प्रवचने परं "किन्त्राध्यायम् का:।" (५.२११९) इति तुर्विष ज्ञातास्ति न गकारः। तेन सुभवी इतिप्रमाण।

नन्त "एकाग्रोपविट् ठज् निवसः" (५.२११८) इति त्रेयं निवासिनिवेद्यं विषयालयाराणं मतुपादिनां निरांस। सुभव। चल्लिकात् पररूपा सुवेद् सतुपृ अभि तस्मै इति कथा वहा मुक्तस्व—इति वेदतः। चवाति—"तसी सलिलः" (५.२११८) इति चूसे भस्मा प्रद्धनम् पवसान् पवसान्। यशसान्। इति उदाहरणचर्य भावाक्रिया भगवता पत्रकालिन लिखितम्। असन्तासास्वपि प्रतिप्रकाशु विनिप्रवचनयां प्रसर्नेन वटुपी दर्शानात् "एकाग्रोपविट् ठज्" (५.२११८) इति चतुर्व परम् अभि सतुपृ समुचिते इति भावातिताकाराणाम् अनुकराम। सप्तान्त सर्वत्ती इत्यं च विनिप्रवचनयो न सत्य अनभिमानात।

दौ—। आभासोपसखः शाश्वतम्। आभासोऽ।

भिन्। आभास: रोचः। आभासपन्नः विनि: सत्य, आभास दीर्घं च।

दौ—। श्रुततन्त्राध्यायभाषेन। श्रुतारः। बन्दारः।

भिन्। श्रुतं बन्द इति एताभासु भाषकरस् प्रवचनी भवति मातोपयाम्। श्रुतं—
सत्यातिति श्रुतारः। बन्दस् असि अस्तिति बन्दारः। स्मिथा बन्दारिकः। तथापि
भक्तः—"तोषिकृ द्यासिका तस्म द्वितिता हस्तान्तिच।"

दौ—। फलवहःभासिनिच। फलिन्। बहिः।

भिन्। फल वहां इति एताभासु मातोपयाम् इनां च प्रद्धे भवति। वहां म्
श्रुतंपुष्कः। फलमस्य अस्तिति इति फलिन्। वहां म् असि अस्तिति बहिः।

बहिः चो शयुः। आभासु इनिप्रवचन दक्षते—फली, वहां।
The suffix ाः is added to the words शीत ाः and वाः to imply the persons that does not stand these.

The suffix ाः is also added to the word हिम in the self-same sense.

The suffix ाः is attached to the word वात in the said sense.

The suffix ाः is added to the word वात in the aforesaid sense as well as in the sense of a collective amount of it.
The suffix वर्त is added to the words पवन्त and सहत in the latter sense (i.e., to imply a collective number of them).

The suffix घूस is added to the word अजप in the sense of जलप. Some rightly drag down “कन्दसि” in this sutra. (Now see Tika).

The suffix घूस is added to the word अजप in the sense of जलप. Some rightly drag down “कन्दसि” in this sutra. (Now see Tika).

The suffix घूस is added to the word अजप in the sense of जलप. Some rightly drag down “कन्दसि” in this sutra. (Now see Tika).

The suffix घूस is added to the word अजप in the sense of जलप. Some rightly drag down “कन्दसि” in this sutra. (Now see Tika).

The suffix घूस is added to the word अजप in the sense of जलप. Some rightly drag down “कन्दसि” in this sutra. (Now see Tika).

The suffix घूस is added to the word अजप in the sense of जलप. Some rightly drag down “कन्दसि” in this sutra. (Now see Tika).

The suffix घूस is added to the word अजप in the sense of जलप. Some rightly drag down “कन्दसि” in this sutra. (Now see Tika).
The suffix चालच, as well as the suffix चायच, is added to the word चाच to denote the person who talks much and consequently talks in vain (or talks nonsense).

The suffix चामच is added to the word ख meaning एँख्य to denote the person who is prosperous.

The suffix चच is added to words that pass by the denomination चच चान्ति, in the sense of मनुष्य.
The suffix दि is attached to words ending in दिक which have either entered into a दिक compound or which are expressive of some disease or some censurable (or blameable) thing, provided the objects denoted by the दिक compound or the said disease or blameable things occur in the person of living beings, but are not any part of their bodies.

मिति — "मत: दिनिर्मी" (५१.१२२) दि प्रति यथा: दि प्रति अन्यवचः ते, दि इवस्मण: इपतेव: रोग: गर्भ निधा: प्राणिक्षात् प्राणिक्षिञ्जयतः।

यथा: यथा: अत्यादनार्थः प्राणिस्थिति चतुर्विक्षिप्ति: इवस्मादप्रतिष्ठ्यतः॥
चिन्हान्तकोष्ठ्रो

तता अककारान्वें: प्राणिशिलावऽसम्बिधानं: रोगावासं:। एवम् अककारान्वें: प्राणिशिलावऽसम्बिधानं: नैरागिनयामारंभिकतापुरुषोऽभिषेकारं: स्वाजः भैसं: स्वास्त्यस्वात्विकारं:। प्रकाश: सागां:। एवं विनाशात्मकम् रक्षाकोष्ठ्रो। कड़ा कड़ा कड़ा कड़ा कड़ा कड़ा। एवं रक्षाकोष्ठ्रो, चाइकौ, काशी, गृही। एवं च "मुहोऽ कर्मावन्त" । अभिलिङ्ग: बासायाम् विधिमानायाम् वासायाम् जीविताः च, रक्षाकोष्ठ्रो चाइकौ चाइकौ किमेल्लसक्तिदृष्टिम्। धाता निन्दत, ताश्रिसधि च ग्रहणात्मकम् रक्षां भैसं: चत्रात्मकम् रक्षां भैसं: ।

एस्मू पुष्पाकासं: तस्मां:। प्राणिनाम् अंगविभागं: प्राणिपरिब्रमणं: चाह प्राणस्य नेत्रम्। यथा: प्राणिपरिब्रमणं पाणिपरिवर्तनं, "हस्ताक्षरार्थोऽस्मानांगानांसौ" ति (२१४३) समाधान:। तत्स्याबर्ति दृष्टिपदम् भैसं:। प्राणिपरिवर्तनं ओऽस्मा प्रायः गङ्गाविष्णुत:--अपितु मुन्तुपु: एव तेन पाणिपरिवर्तनं, चिन्तायां पाणिपरिवर्तनं।

भक्तारान्ति दृष्टिपदम् भैसं:। चिन्तामयका च चित्रलक्षातिकाः। तेन चिन्तिनका दृष्टिपदम् एव ओऽस्मा श्रस्वतेः। तेन चित्रलक्षातिकाः

जनु "कथा: द्राक्षिनो" (२०३६) दृष्टि चतुर्वेद विदर्भिन्यो: चित्तार्थिः तत्संकर्षणम् च श्रस्वतेः चतुर्वेद चतुर्वेद चतुर्वेद चतुर्वेद चतुर्वेद चतुर्वेद। एम्बू द्रिशयवाहस्य साताः--न तु दुन्धः। प्रेमः: कथानुसारे व मात्रतिपति श्रस्वतेः चतुर्वेद चतुर्वेद चतुर्वेद चतुर्वेद चतुर्वेद।

एतदन्ते कथा नववात्म्यम्? अन्तर्दानानुस्वरूपं एव नेत्रेः व द्रिश्यवाहस्य दृष्टि अधिक्यः। दृष्टि सृधुयो बिधावन्तु।

१८२२। वातातीसारायां कः ॥ ५२१२८।॥

ढौः। चादिनः। वातकः। ब्रतीसारकः। रगी चायमुः

इश्वरे। नेता वातावरी गुहा:। पिशाचाच।॥ पिशाचाच।
The suffix इन is added to the words वात and अतिसार; between the suffix and the base, कृक्क is inserted.

The suffix इन is added to ordinal numerals, in the sense of मतुय to imply one's age.

“वयसिस्” वयसि श्रमभाने रति “पूरणात्” पूरणप्रव्यायान्त्रत् चास्ते "पूरणात्" वयसिकात् इनग्रामः स्थात्। पचमी वातसः पचमः संवत्सरो वा पचमी अर्थति पचमी उष्णः एवं पचमी उष्णः। नवमी नवमी नवमी गोवत्सः। “अन्त इनितमी” (५.२११५।) इन्जन्ये नैव सिंहे खुले एष्ये ठन्ने न खादिता चापिच्यामि अष्ट्र चावालर्षः। वयसि गम्ये इति किम्? पचमः पचमवर्ष अक्षिन् अर्थिता इति पचमवान् यामः। अव पचमः पचमवर्ष चानुस्वर्यालोकितम् पचमवर्षः कथिते। एवं पचमः पचमस्वागः ( यथा "पाँ" इति सहिते।) अक्षिन् शास्त्राणि अर्थिता इति पचमवान् यामः।
The self same suffix only is added to words that pass by the denomination सुखादि।

मित। सुख प्रतिवादाद्विब्रमः मलवीयः द्रनि: खाल। सुखम्यास्तीति सुखी। द्र:खःम्यास्तीति द्र:स्तः। द्रोपी मिन्नायामु तु मालास्तो कत्याते—माला अस्य अस्तीति माली। चैपेल तु मालाविद्यास्तं मनुष्यम् न खाल। चैपाद्वयब तु मालाश्वरी श्रीचादिव धक्तव। तेन “श्रीचादिवाय” (५.२५२६) धवनेन तव द्रनि: द्रस्तः मनुष्यम् च सुङ्गः। सुखादि चैः—सुख, द्रश्य, द्रोपी माला, क्रम, चर्म, रस, तस (थम), श्रम, करण, करण, सोडः, शील, हल, प्रशं, प्रतीपः, दल, कच।

१५२५। धर्मीशोलवणंताङ्ग्रिः ॥ ५.२५२६ ॥

दे। धर्मीन्द्रतार्दिनिमलयः। राजाशराधरी। राजाशराधरी।

The suffix द्रनि is attached to words that end in धर्मी or शील or वर्ष, in the sense of मनुष्य।

मित। अन्ताय द्रति अन्तवश्च। धर्मीस्य शीलस्य वर्षस् एतत्वचतः श्रमिक-सम्बन्धे। ज्ञेषु गुरुविषेषः—धर्मीस्य शीलस्य वर्षानव प्रातिपदिकात् मनुष्यम् प्रयासस्य अथैव द्रनित्यः। चारागाहस्थः। चारागाहस्थः।। सोद्र: अस्तीति चारागाहस्थः।। एवं विज्ञेषः। चारागाहस्थ शीलस्य द्रति चारागाहशीलस्य। तदस्तावशिति चारागाहशीली।। एवं विछुलेषः।। चारागाहस्थ वर्षान्तिति चारागाहशर्मस्य।। तदस्तावशिति चारागाहशर्मः।

१५२६। चस्त्रावजाती। ॥ ५.२५२६ ॥

दे। चस्त्री। जातीं किम् ?—चस्त्रवान् पुरुषः।
The suffix इन is added to the word वश so that the newly formed word means a वशचारी—(a student observing नियम).

सिद्ध: 1 वशचारी इनिमयो भविः, प्रव्ययान्विन पदोऽन्व चेतु वशचारी अभिमुखः। प्रश्नं वशचारी। चास चाचित इनिः—वशीं, वशि नीं, वशि न:।

"वशचारी। वै वशिँः कोष्ठमिः। सहि विद्याभि माः वास्तवीति त्रोम चारति नियम-भास्विति इत्यः"—इति कामिका। चूँ तिरि—"वै वशिः की वशचारी वशि निः परिकैः इति"

तथाहि विरि—"स वशि खिलरी विदितः समाययः। कुरारे च—

"अपाह वशिः। वशि तो समेयः।" त्रोमचारिणि इति किम्? वशि वामः।

१८-२५ पुष्करादिभ्यो देशी। पृ.१९१३४।।

देशी। पुष्कराणी। पश्चा।। देशी किम्? पुष्करानाश करो।

The suffix इन is added to the words पुष्कर and others—called by the name पुष्कराणि in the sense of मल्ल to imply some space (or site).

सिद्ध: 1 पुष्कराणि धन्या—पुष्कर, पश, दुत्पल, तस्मान, क्रुद्ध, नड, कपिळ, विस, कशाल, कर्त्त्व, शालुक, विगाह, करीश्व, शिरोष्क, वर्त, प्रवाह, हिरस्क, केरव, तरंग, केशी, पदम्, तत, पहः, सरी, राजीव, नालाक, शरवक, अभिज्ञ, कमल।
The suffix द्वि is attached to the word अंग if it follows either वेद or वद्वि.

The suffix द्वि is attached to compound words that have स्वयं as their first member.

The suffix द्वि is added to the word अंग to denote the person who is without his pocket.

The suffix द्वि is also added to words that end in अंग.

१६२८ | वलवान् | वनी | उतसाहवान् | नसाही |
The suffix नुमः as well as the suffix निमः is added to words falling in the विद्य class.

विन—। वल द्रि एवभादिभा: मनुष्य, धारा, "मन्यतरस्त्राम" द्रि द्रियय ननिरपि। वलम्बालीति वलबान् वली। भुवः: चासन भस्यति दुन्द्राह्वान् शुद्धाशी। विद्यादिने—वल, दुन्द्राह, उद्धार, उद्धार दुन्द्राह, असिनाल, द्रीग, कुक्स, शाराम, भायास, भारीध, भवरीष, उपयास, परिशाह, द्रु। तथाहि क्रामारे। "परिशाह कुम्म"। परिशाही विशालता,—परिशाहावान्।

१८.३०। संस्कृयाम् मनुमाभ्याम् ॥ ५.२.१२॥

द्री—। म्यन्ताव्यात्ताचि निमन्त्यन्ति। प्रयिस्मि नी। दामनी। हीमनी। सीमनो। संस्कृयाय किम्भ?—सोमवान्।

The suffix निमः is affixed to words ending either in म् or म, provided the words thus formed, stand as class names, (i.e. as names of some particular class).

विन—। मन् दति धेरा प्रातिपिडिकानामा अन्यभागी इत्यं। तथास म दति धेरा च अन्येति नियति, नागरेवा: प्रातिपिडिकामा: निमप्रत्येक भवति सलवाँधः, समुदायेन ईति संज्ञा गय्यने। मन्यमागानात्—प्रयिस्मि, विशालता। सीमेर सतीति प्रयिस्मि। "निमिको" (५.२.१२) द्रि नलोपः। सियां प्रयिस्मि। धेर वाचति संज्ञा। धारण, धेरा सतीति दामन—सियां दामनी, धेर वियुः। संज्ञा, एवं यामनी, हीमनी। मान्यात्त दशाय हीम: धेरा भस्य दति हीमनी। सियां हीमनी। प्रयिस्मि संज्ञा। हीमनीसा सतीति सीमनी, वियो सीमनी। संज्ञायां किम्भ? सोम: सोमसरसः धेरा सतीति सोमवान्, यथा: गोम्मवान्, ब्राह्मणः। सोमसरसः—सोमसरस आचारम्।

१८.३१। कंश्रभ्याम् बम्यत्रित्तुत्तुत्स: ॥ ५.२.१२॥

द्री—। कंश्रम् द्रि मान्ती। कम्यदृक-रख्योऽः। शम् द्रि
seven suffixes viz व, भ, यु, ति, त, त and यस are attached to the words क and श in the sense of सनुपः।
The suffix भ is attached to the words तुन्दि and वट in the sense of मतुयः।

मिति—।

तुन्दि वलि वट द्रति एतेऽथो मखबः मा: खात।

तुन्दि: हद्दा-नामि:।

सा भसा भसि द्रति 

तुन्दिमि:।

तद्धि: "मृदुर्वीधकोधयमिति"ति 

सामयायैवातोति:। 

वलि: भसा भसि द्रति वलिमि:।

"दधाना वलिम' मख'”— 

वलिमि वलि-सनानि: 

मख् कटैदिः 

दधाना धारस्या:।

वलिग्रहि: 

पामादिमिपि 

प्रयति:।

अतसि "तोमादि पामादि—" ( ५५११०० ) द्रति नगरावैदिपि।

तदा वलि वलिन: द्रति रूपः।

वटिसः।

सति नामिति: 

द्वारा: 


t५५१२। अहः शुभमिति शुभमिति 

अहः। 

शुभमिति शुभमिति। 

शुभमिति शुभमिति। 

शुभमिति शुभमिति। 

The suffix युः is added to the words अहस्मः and शुभसः।

मिति—।

अहस्मिति सकरारस्तरयमायम्—स्तसा भर्त्रस्तु चहहारः, शुभस्मिविच ग्राहम्—स्तसा भर्त्रस्तु कल्यायम्, भाभायम् 

भस्मु प्रवनराय: युस् 

प्रवनराय: 

भस्मु भसा चहसि द्रति युः।

प्रवनसा सिचाय: "सिचि च" ( ५५११६ )

द्रति प्रवनसा पद्रस्या न तु भ-सङ्खा:।

तत्: "भोजसारः" ( ५५१२२ )

द्रति अनुसारः।
भगवन्:। श्रमं युः: श्रुतान्वित: कल्याणवान् प्रति यावत्। चक्षुः च मेंहवः वृद्धे।"

नन्द अज्ञात:। श्रमं युः: इवमयैः। "वा पदावलसा" (५११२५) प्रति परस्यमेव न साधिति कर्तात्वभवेद्राम। परं भाषयार्थांमष्ठधारिन्याः। प्रयोगी न—प्रति मलवण्याः:—लतुप्त प्रवाहसा पद्म विशिष्टाः। प्रवाहाः समान्त गता:।

१६२४। प्राण स्त्रियो विभिन्न:। ५११२१।

दी—"दिक् शब्दे भवः" इत्यत: प्राण वच्चमाणा: प्रत्यया विभिन्निः संज्ञा:। चछः। धारा स्वास्तिकः। प्रत्ययाः। समर्थिनामिति प्रयोगसहि-र्तिः च निरुचन्म्। वेनि लाखुतः तः ययः।

The suffixes that are going to be spoken hereafter and will continue as far as the rule "दिक् शब्दे भवः"—(५११२७), are termed विभिन्नः—(i.e. will pass by the name विभिन्नः)। For rest see Tika.

सिद्धान्तकौशले।

"दिशः:—"दिक् शब्दे भवः। समकालिकीप्रयोगमामारुः दिगुषिधेश-काशिकसासासी।" (५११२७) प्रति सभी यत् दिक्। इति शब्दसा व्रत्वः तच्चात्त पूर्वः। शाब्दू तसिष्ठ। इवादः: वे प्रत्यया चवनके, ते तु विभिन्निः संज्ञा ववजन्ति। तथापि वच्चिति "वच्चमाणिले।" (५११२७)—यवः, चछः, इवादः। एते तसिष्ठादः। विभिन्नी-संज्ञा:। सुः।

नन्द एते प्रत्ययाः विमलेष्वु बिहिताः। संप्रयोगानिति चैतु:—उच्चाति। "वदादिनामः।" (५११२२५) प्रति विमलकर्ति गृहास्तात्तिः। चाहत, तद्यथा प्रयोगानितम्। खर-प्रकरणप्रविष्टैः च वयविहितिः च कृतापृच्छेत्—यथा "प्रचारी विभिन्निकसरहस्ति। इति व्याख्या।"

"बाह्यो" अणन्तः। "साधिकः।" सख्याः एव बिहिताः। प्रत्यया तत्त्वनि। "समवर्ती प्रयोगानितम्।" (५११२२) प्रति एते "समवर्ती" इवादः। "प्रथमाः" इवादः। "वा" इवादः। तत्र प्रति वच्चमाणिले। बिहितानितिः। विवाहितमसा तत् चत-समयानां सभे प्रथमः प्रत्ययप्रकटिः निर्धार्यः। परस्म च युः। अधिकारविचि:
The suffixes—that are going to be treated of, up to the sūtra “दिक्षुष्ठिर्म—(ऽ.ऽ.ऽ.ऽ।)” are to be attached to the words किम्, and all pronouns excluding त्रिं, मत्रिं, युपति, and आवति.

मित—। “दिक्षुष्ठिर्म—” (ऽ.ऽ.ऽ।) द्रिश्य सूक्ष्ण पूवं यावत् ते तस्रांदयः: प्रवृयो: चल्लने, ते प्राच्छिम: प्रवृयो: द्रिश्य शाख्यावने। ते खलु किम् प्रवृयात्, सर्वानांमश्येन्नथ:। तद्ध वहु प्रवृयात् च शिवीवने। पश्च। “श्रविश्येन्नथ:”

न विथीवने। द्वारायः। यथा—त्रिं, उपति, मया, भवति, किम् द्रिश्य पच। एतु किम्

श्रविश्येन्नथ: प्रवृयो: द्रिश्य किम्: बहुवर्मानि। अतेक्ष प्रक्ति, चल्लने, युपति, भवति द्रिश्य

चतुर्थिन्। प्राच्छिम: न विपीवने द्रिश्य सर्वायः। वहृश्रविश्येन्नथ: संक्षीवने न तु विपुलावतीर्

वाची। किम्। श्रविश्येन्नथ:। यथा—त्रिं, काल।

१८१३। द्रोमो इश्व। ५३१३। दी—। प्राच्छिम: एव।

Before any of the प्राच्छिम: suffix—(i.e., the suffixes to be treated of hereafter,) the word इश्व is changed to इश्व।
The word योग-विभाग: कर्तव्य: | एटदः एटैरूसितो रघुः | एटदः एटैरुवै | बन्न: एटदः एटैरूसितो रघुः | एटदः एटैरूवै | बन्न: एटदः एटैरूसितो रघुः: नलोपः प्रातिपदिकान्त्यः।

"The word एटदः is changed to एट before a प्राम्दिशीय suffix, beginning with a रकार, and to एट before a प्राम्दिशीय suffix beginning with a रकार; whereas it is changed to जन्न before any other suffix of the said class; the न, of course, elides by the rule "नलोपः प्रातिपदिकान्त्यः" (४२३)"
सात् रकारादो प्राणःदिशिये प्रलये परे । तथा इत इति सात् चकारादो प्राणःदिशिये परे । “अन्” इबसा चर्मः—पूर्व इति शब्दः शाने “अन्” इति सात् चकारादीभासा रकारादीर्वाचनम् प्राणःदिशिये प्रलये परे । अन् प्रवयसा "अन् कालः निम्न सर्वं सदा" ( ११८.४१ ) इति युते य स्वतिष्ठशि सविन । तथो नकारः खचु "प्रानीप्रतिदिनं" इति ( २१२.६ ) युते गुणस्य गच्छति ।

१५.५५ । सर्वस्य सोड़वचतरसां दि ॥ ५१३.६ ॥

दौ—। प्राणःदिशिये दक्षारादो प्रलये परे सर्वस्य सो वा सात् ।

The word सवः is optionally changed to स—before a प्राणःदिशिये suffix that begins with दः।

मितः—। यथा प्राणःदिशीयप्रलयसा भाषी दक्षारियविधितः, तथाधिनः प्रलये परे सति, सर्वस्य शब्दः शाने विकल्पम् स इति चार्दशः सात् । यथा दक्षारः परे—सवः दा, सतः। प्राणःदिशीये पथः प्रलये परे—तीन सवः हृदयः इति हस्तलःकः प्रलये परे खियन सवः दा जाप्राणी प्रत्यक्ष न सात् ।

१५४० । पक्षम्यास्तसिल् ॥ ५१३.७ ॥

दौ—। पक्षम्यन्ते: किमादिभ्य स्तसिल् स्थापा ।

The suffix तसिल् is optionally attached to the words वह and किम् and to all pronouns save those of the बाण्डि list named in the rule (२१२.१) to denote the sense of the fifth case-ending.

मितः—। “पक्षम्” पक्षम्यन्तन: किम् सवः नाम बहुसः “तसिल्” तसिल् इति प्रलये: सग्रात् विकल्पम् । हासिरिति तसिल् न सार्दिर्धि ब्रह्मः।

१५४१ । कुतिसि: ॥ ५२१०४ ॥

दौ—। किमः: कु: स्वायात्रः हादौ च विभतो परतः।
The pronoun निम्न is changed to क् before a suffix that begins with तकार or हकार.

मित—। निम्न तनान का धर्म स्वत: स्वाभाविक तकारार्थी हकारार्थी च भविष्यः परत:। "कितीः?" हकार तकारा हकार: उच्चारणः एव। कथात् धर्म स्वित: भविष्यः प्रत्यायः:—तकारार्थी तस्सिद प्रत्यायः परि का ध्रुविदेशः तेन ज्ञत: धर्म स्वम्। नस्सिदः प्रत्यायः हकार: धर्म, हकार: उच्चारणः: तस्स धर्म स्वितः, विकारः प्रत्यायः: इतः: धर्म: प्रत्यायः भाग्यात्मकीन एकम्भो वैभविकेः स्वाभः—तेन कथात् धर्मस वैिकीके परि प्रदृश्यं शोभता दीवितेन एवः कथात् यवः: तथान् तवः: एतयथात् धर्मः: "एत: दोशः?" (५.२१५) धर्म सुविधा अन: धर्म चार्तिः। अभावत् धर्मः। "सुविधा दोषः" (५.२१६) धर्म चार्तिः। अभावत् अभावः: "कालसिद्धि दौँदौँ तोः" (५.२१६०) धर्म सुविधा अभावत् अभावः: कालसिद्धि दौँदौँ तोः। भवः:—बहुत:। हकारार्थी तस्सि: प्रत्यायः नीतः:—तेन पर्य: विभविकेः स्वाभः: यथा ध्रुविदेशः।

१५८३। तस्सिद || ५३२ ||

दी—। किं स्वेतानामवहः: परस्य तस्सिदसिद्धिः स्वाभः
स्वाधीन विभविकेः च चचनम्।

The suffix तस्स is changed to तस्सि—(i.e. it should be as good as तस्सि, when added to कि’, बहु, or any pronoun—save द्वादशि).

मित—। कथारार्थीन “प्रति” द्रव्यन योगि या पछत्तो विभविकः: “प्रतिनिधि प्रतिदाता च यथा” द्विती (५.२११) शुद्ध विशिष्टः, यज्ञानात् तस्सि: धर्म प्रत्योगी
स्वति “प्रतिप्रेयो प्रत्येवासिः" (५.१६४४) धर्म सुविधा: यथा प्रत्येक वाच्यान्त्रितः: प्रति, निम्नम्भुविर्योंः प्रति, वैष्ण “प्रतिदाने चार्तियश्च:” (५.२११५) धर्म
तद्विषेषं विभिन्नसंख्यकप्रकरणम्

पूर्वः प्रापतान् या प्रभुमित्रां विभितः। तत्सः प्रत्यः। विकल्पने तस्मिन्त्य भवति।

यथा यामश्च यामको भागच्छः। पर्य वद इतस्य संख्यकप्रकरणः। किं सर्वः नामवहनं

विहितं सातं, तदा शस्त्रं तस्या। स्माने तस्मिन्। द्रष्टः शारीरिकः भवति।—भवमेव द्वारेष्यः।

उदाहरणां—कृतं। भागतं, यतं, ततं, वहुत, भागतं।

नन्तु तस्मिन्त्य तस्मिन्। द्वारात् कर्त्ते का सार्थकता द्रष्टि चैतिः—समावेशः

“शरायणम्” इत्तदीनां। “शरायणम्” सरः एव तत् भवीजनम्। भवमेः—तस्मिन्। द्रष्टि

भवायां लकारं द्रष्टः, भवं तदार्थम्। “लिति” (४५१५५५) द्रष्टि। सुवेषं भवायात् पूर्वः

मूलाम् यथा। एवं तस्मिन् द्रष्टि प्रत्यायात् स्माने तस्मिन्। द्वारात् भवान्, एवं तस्मिन्

द्रष्टि प्रत्यायान् स्माने तस्मिन्। द्वारात् भवान्, अथवापि प्रत्यायात् पूर्वः मूलाम् यथा।

उदाहरणां भवान्, अथवापि प्रत्यायान् यथा। तदैव च हि

तस्मिन्त्य तस्मिन्त्य द्रष्टि भवान्। किं च “प्राणं द्रष्टि विभिताः” (५५१५५५) द्रष्टि

विभिन्नसंख्यकप्रकरणम्। विभिन्नसंख्यकप्रकरणम्। विभिन्नसंख्यकप्रकरणम्।

१६४३। पर्यायभिः च। ५३१३।

दै—। चाभ्यं तस्मिन्। स्थानं। सवर्मभूयार्थंभूयार्थेव।

परितं। सङ्करतं। द्वार्थं।। अभिभिः—उभयतं। द्वार्थं।।

The suffix तस्मिन् is attached to परि—meaning all, as well as to भर्म्—meaning द्वार्थं।

भित—। सव्। द्वार्थं। प्रकाशयतं—परिशोधनं तथा। द्वार्थं। द्रष्टः। प्रकाशयतं

भिमश्चदान तस्मिन्। प्रत्यायी। भवति। परितं। सङ्करं। द्वार्थं।। अभिभिः। द्वार्थं।।

वधा हि किर्ति—“विधाय रचाना। परितं। परेवताः—।

१६४४। समस्यासान्—५३१५।

दै—। कृतं। यतं। ततं। वहुतं।

The suffix वह is added to pronouns ( save वादि) —to the words ‘किर्ति’ and ‘वह’ to imply the sense of the seventh case-ending.

३५
The suffix ṣ standing as a bar to बल्  is added to यदम्।

The suffix ष is added to the word किम् in the sense of बल्; by drawing in “वा” from a later sutra बल्  may also be attached to it.

Before the suffix ष, किम् is replaced by क।
In the Vedic literature, the suffix ः is optionally added to the word क्रम in the sense of the seventh case-ending.

When एतद् is used to refer to something about which something has been already stated, it is replaced by ऐसा; provided either of the suffixes ः and अिः are added to it. The substitute ऐसा together with the suffixes are एतदाधाः.

"मतः "अन्वेषिति " चतुर्थ धातुः ऐसा तत् ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐসा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐসा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐतस्कायेश्वरायपि अचांगः।
The suffix त स्, व, तस्सिर (and the like) may be used in the sense of any other case-ending than the fifth and seventh ones; they are often seen to be joined to words like भवत, दीर्घायुः, श्रायुश्राण् and देवानां प्रियः.

मिति—। "इतराभ्यः" पश्मोसतमोतरविभतत्तादि तस्सिरायो देयतः। दिशेत विभावात् भवदार्मिकौ एव। स भवान्। ततो भवान्। तव भवान्। ततो भवन्तस्म। तव भवन्तस्म। एवं दीर्घायुः। देवानां प्रियः। श्रायुश्राण्।
दो—। सम्यक्ते भागः कालायिकः स्वायं दा स्थात् त्वरः स्वर्णस्य कालेश्वरा। सवं भवते। एकदा। चन्द्रवा। कठा। यथा। कालेष्वरा किम्? सर्वत्र देशी।

The suffix दा (standing as a bar to व) is attached to सर्वं, एक, अन्य किम्, वन, तत्—to denote time.

भित—। "सर्वस्या भारः" (५.३१०) प्रति चुलाः "सर्वोऽः" प्रति च स्नुवात्। चतुर्दश स्यवस्य ज्ञातम्—सर्वस्याभेदः सवं, एक, अन्य, छिम्, तद्, तद् प्रति एतेष्यः। काले यथा नामेवः: दा प्रति प्रव्ययो भवति। सर्वकालिनः काले प्रति सर्वेदा। "सर्वं ध्वनि स्ववचित्राः (५.३१५) प्रति विकिरण स प्रति भारेश्वः; तेन सदा। एकविन्नोः काले एकदा, सर्वकालिनः काले चन्द्रवा, कालिनः काले कठा, चतुर्दशः काले चन्द्रवा, तत्विन्नः काले तदा। जनं दार्पवः बलः प्रव्ययच भक्षवादः। काले प्रति किम्? सर्वकालिनः देशी सवं, जन्म गत्वा एव नन्दत हा।

१५५२। इदमोहिल्ल। ५५३१६}।

दो—। समसर्गताः काले इतः। इस्यापावादः। औष्ठिनः कालेऽएतत्हि। कालेकिम्? देश।

The suffix हिल् (a bar to ह) is attached to इदम्—to imply time.

भित—। "सर्वोऽः " प्रति "काले" प्रति च स्नुवात्। समसर्गमात्र काले चतुर्दश स्यवस्य नामात् इद्वस्यात्तु छिम् प्रव्ययो भवति। "इदम् हः" (५.३११) प्रति ह भवस्य प्रव्ययं प्रतिपावः। चतुर्दशः काले प्रति हिल्। "एतत्तीर्थि हः" (५.३१४) प्रति एत प्रति भारेश्वः। तेन एतत्ति प्रति ध्वनि। तत्विन्नः किरः—"भवन्तिविनं नरविनं गहिंगि"। काले प्रति किम्? एतत्तीर्थि देशी प्रति ध्वनलयः पद—तेन इद्म।

१५५३। अध्यानः ५५३१७}।

दो—। इदम: समसर्गताः कालवाचिनः स्वायं ध्वनाः। प्रव्यय: स्थात्। इश्वु। यथविन्न लोपः। अध्यानः।
The suffix ष्ठिन is attached to the word दम् (which is consequently replaced by दम्) ending in the seventh case-ending and implying time.

मित—। सहस्रवनात् काले वर्षा बागात् द्वम् शृद्धात् ष्ठिना द्वित प्रवयः स्तात् स्वर्गः। चाहन् काले द्रिति दीवरे द्वम् ष्ठिना द्वित स्वर्गः, तत: “द्वम दश्” ( प्रारेष ) द्वित सुवेष दश्, तेन दशा ष्ठिना द्वित स्वर्गः, शाकारः द्रित—तेन द्म ष्ठिना द्वित स्वर्गः, तत: “ष्ठिना ष्ठिना” ( प्रारेष ) द्वित द्राक्षावे। तेन द्म ष्ठिना द्वित म्हन्ति। कामिकाते तु द्मा द्वित प्रवयः—द्वमौ निपातनात् ष्ठिना राष्ट्रः।

१८५४। दैनी च।। प्रारेष।।

दै—। ददानीम्।

The suffix दैनी is added to दम् used in the seventh case-ending and implying time.

मित—। सहस्रवनात् काले वर्षा बागात् द्वम् शृद्धात् दैनी प्रवयीपि महेषः।

१८५५। तदो दा च।। प्रारेष।।

दै—। तदा। तदानीम्। तददादृवननयनर्यास मितिल्लात्।

The suffix द as well as the suffix दानी are added to the word दम् used in the seventh case-ending and implying time.

मित—। संस्तानात् काले वर्षा बागात् सद्धस्यात् दानिक दानी द्वित प्रवयः। द्वम्, दानी महेषः। तदंग्राहम काले तदा, तदानीम्। अवः दानिकद्धिमानसं अनंतवक्म बनतः “सारः कामाक्षिकं फलं: काले दम्” ( प्रारेष ) द्रिति द्वित दानिक प्रवयः। तदद्धस्यात् म्हित:। द्रिति दीपिताख्यायः। किंतु दमौ दानी द्धिमानिन दानिक धखः वांछा सा म्हूत द्रिति पुनर्धिपि अवसंवे द्धिमानसं। काले प्रविं किमौ? तदंग्राहम खण्डः। तबः। ष्ठिन “सत्त्मधामहः” ( प्रारेष ) द्रिति पद्मैं एवं—न खण्डः दानी वा।
१८५७.। चन्दनायामः प्रभुद्वाना प्रभुवेष्टस्य वाचन्य दुःखाचरण तरीहृतिरिहृतीर्दर्शिये दुःखाचरणस्य स्वाभाविक्षणितिहृतोऽत्राचरणः॥

दृष्टि—। विपाल्यन्ते।

The words enumerated in the sutra are irregularly formed.

मित—। स्वाधीनताविभाज्य पदानि निवालनं स्वाधीन। तत्त्वउपित्य उत्थानः।

दृष्टि—। समानं समावेश द्रास् चाहनि || समानेन्द्रियं सदाः।

मित—। समानेन प्रति वाक्य समानेन्द्रियं स्वार्थनि स प्रति भवति; तत्त्वात् द्रास् प्रति प्रवेद्यो विचारयती—सदा; प्रति परं च तेन निपालनं जाते।
न१— पूर्व पूर्व तर्योः परं उदारीच्छत्र्योः संवत्सरे:।

मित— संवत्सरे शेषभिवै सति पूर्व शब्दात् उत्त प्रलयः स्थानः परं ग्रहणसः प्रति भाविष्योऽभवितः।

दी— इदम् इश्व नम्ब्रस्यः प्रलयः संवत्सरे:॥ अभिन्नः संवत्सरे ऐयम्:॥

मित— संवत्सरे शेषभिवै सति पूर्वश्चार्यात् समस्याः प्रलयस्य भवितः, इदम् शब्दात् च स्थाने इश्वाबिष्योऽभवितः। अभिन्नः संवत्सरे ग्रहणसः प्रति भ्रार्जितः।

दी— परस्मादिद्रव्यवहिनि॥ परस्मिन् अभिन्न परे-द्रविः॥

मित— पूर्वविवेच्यादशाः प्रदशात् इश्वस्विनयः स्थानः। परस्मिन् अभिन्न ग्रहणसः परे-द्रविः॥

दी— इदमीश्व राजः॥ अभिन्नवालि च कावः॥

मित— अभिन्न ग्रहणसः प्रदशात् इश्वस्विनयः स्थानः। अभिन्न अभिन्न लोकोऽभवितः॥

दी— पूर्वादिभोजगंभीर्वेकुदात्॥ पूर्वस्मिन् अभिन्न पूर्वः दुः। अन्याभिन्न अभिन्न अन्यः दुः। उभयान्:॥

To imply some particular day, the suffix एदम् is added.
to the following words:—पूंज, अन्य, अन्यतर, इत्या, यथा, वहेत, वहेत तथा।

सिद्ध—। अन्य अन्यतरे सति, पूंज अन्य अन्यतर, इत्या ’पूरा अधर’ अधर उत्तर इतित एति: एद्यास प्रवाही सति, पूराणिणृ अन्य अन्यतरे। अन्यतरीष्ठ अन्यान् अन्यतरे; इत्यादिक्यात्र अन्यत्र इतरेष्ठ; अधरिष्ठ अन्यान् अधरिष्ठ अधर, इत्या। अधरिष्ठ अन्यान् अधरिष्ठ अधर, इत्या। अधरिष्ठ अन्यान् अधर, इत्या। अधरिष्ठ अन्यान् अधर। अधरिष्ठ अन्यान् अधर। अधरिष्ठ अन्यान् अधर। अधरिष्ठ अन्यान् अधर। अधरिष्ठ अन्यान् अधर। अधरिष्ठ अन्यान् अधर। अधरिष्ठ अन्यान् अधर। अधरिष्ठ अन्यान् अधर।

$\text{१५५८} \ \text{प्रकारवचने याल्} \ \text{२७३२२} \ \text{॥}

तिती—। प्रकारवचनं निःस्वाधीन स्वाधीन स्वाधीन।

तीन प्रकारं—तथा। यथा।

The suffix याल is added to pronouns (save यादि) as well as to कि and कह—to imply “means” or “ways”.

सिद्ध—। “कि सब्बाम बहुभोज्यारिधिष्ठ:” श्रवय अनुवचारे। “सप्तत्तमा:” इति “काल्” इति च नानुवचारे। तीन प्रवाह सवयंस्व:—“प्रकारश्रमिष्ठ:” प्रकारे वचन सादेश:—प्रकार इत्येकमयथ सवयंस्व:। इति यथा, “किमादिष्ठ:” कि सवय-नामवच्चोज्यारिधिष्ठ:। इति प्रवाही सति स्वाधी। प्रकारस शराष्ठ इत्येकमयथ काष्ठास्थायम्—“सामायस्य विशेषीयो भेदक: प्रकार:। प्रकार इति किम प्रकारोऽहुँ विशेषम् न खलु प्रवाहस्य—प्रतेक प्रकारवचनं: किमादिष्ठ:। शाल् खात् स्वाधी। इति यथा। इति च नानुवचारे। तीन प्रकारं इति तद्दशाय याल्। “बद्यदीयाम्” (अष्ट२१६) इति प्रकारवचनं—तीन तथा। इति प्रयुम्। येन प्रकारं इति यथा, साधनप्रक्रिया तु पूववं भवेत, सवयं प्रकारं च तद्दशाय। [किष्ठ इत्येकमयथ शंकेष्ठ:—जातीयस्य प्रथेष्ठपि प्रकारे एव विचिद्व:। परं च तु सम्बधावत्त प्रकारवचनं च तद्दशाय। यह प्रकारस्य बाचायस्, तदवय एव अबिदात्तिष्ठ:।] याल प्रवाह: युन: प्रकाराचारे च च च। प्रकारमीत्व याल प्रवाह: अभिदात्तिष्ठ न खलु प्रकारवचनं।]
The suffix वस्तु is attached to the word िद्म as well as to the word िम्घ in the aforesaid sense. This suffix bars वाचि.

The suffix वस्तु is added to the word किम्भ in the aforesaid sense.

विश्वाक क्रोध वर्णः िम्घ प्रवणः िम्घ प्रवणः संग्रहः ग्रामिकः िम्घ प्रवणः संग्रहः ग्रामिकः िम्घ प्रवणः संग्रहः ग्रामिकः िम्घ प्रवणः संग्रहः ग्रामिकः िम्घ प्रवणः संग्रहः ग्रामिकः िम्घ प्रवणः संग्रहः ग्रामिकः िम्घ प्रवणः संग्रहः ग्रामिकः
The suffix, es that pass by the denomination विभक्ति end here.

मित—+ ये खल्च तद्भवत्वः "प्रागृदिशो विभक्तिः" (प्र.१८१) प्रति सङ्ख्या विभक्तिः क्रमादिकारे शृद्ध समाप्तिः गता: ||

अथ प्रागृदिशप्रकरणम्

मित—। जननस्त्रू "प्रति प्रति क्रिया" (प्र.१८२) प्रत्यवात् पूर्ण म प्रकरणसिद्धम् वक्ष्यं। एतत् तु प्रागृदिशप्रकरणम् प्रति सङ्ख्या शृद्धार्यति रिव-प्रवायारुपं प्रागृदिशि क्षत्रिलाः। "अत्यन्तताकावयः" इति विकारणे प्रवश्यात् क्रमविमयः।
एवमानाचापि योङैः।

१८.६०। दिक्शब्देभागाः स्वमीन्द्रमाधिमान्य दिक्षेयश- कालेषवास्तवः || ५.१६० ||

वी—। समसमानस्तेन्नमेव दिक्षेयहि भोगुदिक्षेयशकालिङ्गिभः।
स्वाधी स्नातिमत्र्यः स्नातः।

The suffix शस्त्रिः is affixed (स्थाप्तः) to words naturally expressive of some particular cardinal point of the horizon, provided they are used in either of the seventh, fifth or first case-endings, and stand for the name of a cardinal point or some space with reference to some particular direction or time.

मित—। दिशां शब्दः दिक्षश्बदः। दिशि रूपः शब्दः चर्चः। धे शवः।
स्मार्थाैः म दिशं अखण्डः ते शब्दः चर्चः। "दिक्षश्बदः" दिशि रूपः धे शवः।
"स्मार्थाैः "सप्तमीपाल्किमान्यामाणि "सप्तमाणांभा। प्रशस्याः।
The suffix अस्विक is attached to the words पूर्व, चधर, and अवर used in either of the first, seventh and fifth case-endings, and these words are replaced by पूर, चध, and अव respectively.

The words पूर्व, चधर, and अवर are replaced respectively by पूर, चध, and अव, before the suffix अस्वाति.
The word 'चन्द्र' is optionally changed to 'चन्द्र' before 'अस्ताति'.

Rest easy—see Tika under the rule “दिक्ष, चन्द्र देयम्:—”.

The word 'चन्द्र' is optionally changed to 'चन्द्र' before 'अस्ताति'.
The suffix वतसुच्च is added to the words दिचिन्तित and उत्तर in the aforesaid sense by barring प्रकाशित.

The suffix वतसुच्च is optionally added to the words परत and वय्यवर in the aforesaid sense.
The suffix श्यायि attached to words that are derived from the root च and that stand for the name of cardinal points, elide, consequently the feminine suffix affixed to such words also elide by the rule—लुक, वहितलुकि।

मिति—। सुगमा।

१६५३। बश्चे लैक्। १५६१।१२०।

dी—। अवबल्मातिक। शब्दात् श्रस्ताति लैक। श्यायि। “लुक, वहितलुकि। प्राच्या प्राच्या: प्राच्या वा दिक्—प्राक्। उदक।

एवं वेश्री काले च।
The suffixes रिल and रिदातिल are attached to the word जाज in the sense यथार्थेच, and before the suffixes the base is replaced by चप.

The suffix भान्त is added to the word चप in the sense of अस्वाति, and before the suffix, the base is replaced by पच.
भिन्न—। दिष्कङ्ग्दरः दिण् इश्वराकण्यु वच्च्यानात्र सप्तमीपवन्मोक्षस्मानात्
अयन्य एक्षेऽप्रायमन्यथं वच्च्यं आतिरिप्तयो भवः। प्रधन्याद्रविविवीणं च
अपरश्रुतविवीणं प्रथं ब्रह्म चार्यं नादेशः सान्तं। अपरस्या दिन्द्रिः वसति द्रति प्रथातु वसति।
अपरस्या: दिन्द्रिः भागात्। द्रति प्रथादात्त।। अपरार्द्रिः दिण् रामणिवया द्रति प्रथात्
रामणीयम्। किष—
(क) पूर्वोऽयं एव विषये दिन्द्रिपुम्बपदस्य अपरश्रुतवण्माविवीणं बचत्यः। आतिश
प्रथयः—यथा दिष्वप्रथास्, उत्तरप्पयात्।
(ख) अवसन्तपदस्य दिन्द्रिपुम्बपदस्य च अपरश्रुतवण्माविवीणं बचत्यः। यथा
दिष्वप्रथास्।। उत्तरप्पयात्।।
(म) अवसन्तपदस्य अयन्य एक्षेऽप्रायमन्यथं वच्च्यं प्रथात्त। बचत्यः—यथा—
प्रथात्।।
१५३०। उत्तराधरदिन्द्रिवादाति्:॥ ५३३॥
दो—। उत्तराधर। अधराधर। दिन्द्रिवाद।

In the aforesaid sense, the suffix भाति is attached to जन्त्र, अधर, and दिन्द्रिः।

भिन्न—। दिष्कङ्ग्दरः दिण् इश्वराकण्यु वच्च्यानात्र सप्तमीपवन्मोक्षस्मानात्
अयन्य एक्षेऽप्रायमन्यथं वच्च्यं आतिरिप्तयो भवः। प्रधन्याद्रविविवीणं च
अपरश्रुतविवीणं प्रथं ब्रह्म चार्यं नादेशः सान्तं। अपरस्या दिन्द्रिः वसति द्रति प्रथातु वसति।
अपरस्या: दिन्द्रिः भागात्। द्रति प्रथादात्त।। अपरार्द्रिः दिण् रामणिवया द्रति प्रथात्
रामणीयम्। किष—
१५३१। एनवन्यतरस्माहरूप्पचण्यम्:॥ ५३३॥
दो—। उत्तराधरिन्द्रिः एनव्या स्नातं प्रथवळ्यवयविवीणं। सामीन्यं
पूछान्नमां बिनायाः। उत्तरेण। अधरेण। दिन्द्रिवादेन। पचे
याश्वं प्रथयः।। इह केदिन्नान्यतरस्माहरूप्पचण्यम्—पूछाय यायम् अधरेण ग्रामम्।
३१८।
The suffix एन्न् is optionally attached to the words उत्तर, दक्षिण and पश्चिम used in either the seventh or in the first case-ending (but not in the fifth), provided nearness between these and the objects referred to, is thereby implied. Some by not dragging 'उत्तर' etc, here wish एन्न्, after any दिक्षा.

“एन्न्” एन्न् दृति प्रब्वः “अन्तरस्मात्” विकल्पेन सङ्ग, उत्तर अधर दक्षिण दृति अत्तेभः सधू ममशभेमः प्रश्रमालोभशवत, पश्चिमालोभः एभः। “श्रूत्”-अधि: (उत्तरादित्यात् दक्षिणात्) श्रुतिभिः (श्रेयसः: उत्तरादित्य इत्यते तथा:) सामीपिता गमामाने सति। अश्वाकारार्थः प्रथमात्: अतएव अस्ता अन्तर्ग्रामप्रधेषचः: अन्तर्विधयात् विशालोः प्रतापोः मन्नवः। सधू ममशालः—उत्तरादित्यात् दिक्षित वसति दृति उत्तरादित्य वसति—अत एन्न्। पश्चिमादिकार वसिति—अत पूर्व सुन्द्रव्य अतः। तविलः अधि उत्तरादिक वसिति। प्रथमानात्—उत्तरादिक रामशेषोऽभावः। दक्षिणात्—उत्तरा दिक्र रामशेषोऽभावः। अतः दक्षिणात् दक्षिणात् दक्षिणात्। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः। दक्षिणात् रामशेषोऽभावः।
The suffix ाःि is added to the word द्विष in the aforesaid sense.

This suffix ाःि as well as the suffix ाःि is affixed to the word द्विष—i.e. the direction द्विष—and the object with reference to which this word (i.e. द्विष) is used, is thereby implied.
The suffix वाच as well as the suffix वाचि is added to the word चतुर in the aforesaid sense.

The suffix था is added to cardinal numerals, to denote "ways" (means or lines).
The suffix विः is added to cardinal numerals to denote the division of a thing (or sometimes—the unification of many things).

१५३३। एकादीशमुज्ञतस्त्रावाम् ॥ ५३१४५ ॥

दी—। एकाधम्। एकथा।

The suffix विः added to एक, is optionally replaced by धम्मुः।

१५३४। विद्युम्भुवल् ॥ ५३१४५ ॥

दी—। चाभ्याम् च इत्यस्म धम्मुः खाद्य। धिधम्—हिधा।

१५३५। विद्युम्भुवल् ॥ ५३१४५ ॥

दी—। चाभ्याम् च इत्यस्म धम्मुः खाद्य। धिधम्—हिधा।

The suffix विः added to the words यि and वि is optionally replaced by धम्मुः।
The suffix छ is optionally seen to be attached to words to which छ has been already affixed—the sense not being thereby altered (खाति).

The suffix छ coming after वि or ि may also be replaced by इतः.

The suffix वाश्य is added to words to imply censure.
गमानान्

ननु यथि व्याकरणशक्ति प्रवीणः परं चारित्रिकेश दुःशीलेन्: तथानु नामः वैयाकरण-पाणि। इति कुस्मं भवितंमहं तत्त्वाति नना इति विप्रस्थिति:। समाधानः तु—न साधिति।
कथात्? नन्ह भवानं वैयाकरणां समन्ति परमेष्ठिति:। स्थानम् वैविद्यमानः समन्ति। तेनावं हुजुन्न। “बसा
गुणसा सदभावः दृढः शन्त्विद्विश्वसनातुः कस्मात् प्रथमः” इति काशिकाः। अयस्मात्?
—स्वा गुणसा वचनात्मकारूणः शन्त्विद्विश्वसनातुः संब्हार विश्वायते। तस्मा तथा कस्मात्
गमानार्थायामा प्राप्तम् प्रथमः दृढः। इति वैयाकरणव्यवस्थानं भाषित जनः
वैयाकरण जनाः। यदि तस्मा वैयाकरणस्य कस्मात्मकं सुधारं तत्त्वात् स वैयाकरण-पाणि। इति
कथात् तुहिमुः शक्तिः। अयस्मात् वैयाकरणस्य कस्मात्मको मन्त्रिताः स्थिरलते दुःशीले अथि
तस्मा वैयाकरणपाणि इति प्रथमः न साधित। एवं बसा चिकित्सा-शास्त्रानाम् कुला-दीप्यम् स एव भिष्क्ष्याः।

१८५१। पूर्णार्थाः तीयदत्तः ॥ १८५२ ॥

दी—। हितीयो भागः हितीयः। तृतीयः। खरे
विशिष्यः।

The suffixes अन् is attached to words to which the suffix तीय in the sense of पूर्ण (order) has been already affixed, provided भाग (division) is thereby implied; the adding of अन् does not affect the sense.

सित—। तृतीय इति व: पूर्णप्रवचनोत्ति, तदनात् प्रातिपदिकात् भागं वच्चनां
सित स्वार्थं अन् प्रवचनो भवित।। हितीयो भाग इति गच्छे हितीयः।। तृतीयो भाग
इति गच्छे तृतीयः।।

ननु का भास्क: स्वार्थवकान्तम् साधारकम् इति केवल् ?—समाधिः। “खरे
The suffix इक़्क is added to words to which चौ has already been added, without any alteration in the sense.

The suffix चौ is attached to all ordinal numerals up to ten, without affecting the sense to imply "division" (भाग), save in the Vedic literature.
The suffix यन्त्र as well as the suffix य may be added to the words यह and यहम in the afuresaid sense.

मीत—। भागी इति, ज इति इति च अधिकती न। यह यहम इति प्राताः भागी सभिती जहलिसिः विषयेऽ अप्रायः। यहम सत्त्विकार कार्यान्त अनुप्रायः जिपः। यहम प्रत्ययस जिस्वादःदित्तरक्षितः।। यही भागी इति याहः अप्रायः। यहः—। यहम।। यहमो भागी इति याहम। अप्रायः।। यहम—। यहम।।

१५३३। श्रधाद्माभ्यांं च। च। च।

दी—। च्यं क्ष। च्यं भागी च्यं। च्यं। च्यम।।

The suffix यन्त्र as well as the suffixes यन्त्र and य—are attached to the word यह to denote any division in some particular measure; the suffixes यन्त्र and य—that are added
to the word श्रम by the previous rule, may optionally elide—if any part of the body of a beast is implied thereby.

मित—। श्रम दरी शदा तृक केल्वल्ये भवति, तथा सुव्राशकारविनात्
पूर्ण सुलोच्षिता, चिन्नु न खल। सामग्रे भागे भाष्मविधिते रति।
एवं अस्त—
शदात पूर्ण सुलोच्षिता, अनुस्मार्ये, तथा अप्रयाब्यय लुग्बु केल्डए भवति।
सुव्राशकार-शदात प्रलयविषय सिद्धिविदि भवति, पक्षोऽर्धाने भागे एव गक्षानि सिद्ध।
पक्षको भागे—अर्ध कनु। या: खलु पक्षको भागे। स चेतु परिमार्थितिः।
श्च्यान्त, तत्रां पक्षको भागे द्रव्ये एवं चतु शका स्नान।
पचे सुव्राशकारविनात् अनुः—यशः।
अष्ठम्। भागे। पक्षोऽर्धाने द्रव्ये विषाये अस्तमशद्वात् विभित्तिका
अनु प्रवर्षाय—अप्रयाब्यय चलकु।
पचे सुव्राशकारविनात् अनुः—अप्रयाब्यः।
सैत्य अष्ठम्—पाठम्।

नन्द अनुः अर्थोः: खार्यं प्रयाब्यम्: लुक्क स्नान द्रव्ये द्रव्यम् का साथ कता?
अनुतो चाप लुक्क नाल्ला खार्यं द्रामिति चेतु्।—समाध्ये।

cान्तायामार्थोः, "महाबिभाषायथ" खार्यं क-प्रयाब्यम् स्थापिते वैकल्यकाले सिद्धे सिद्धे शुद्धाकारम्।
शब्दमानस्व विभित्तिवकाले: बन्यान्यायम्: लुक्क ा द्रामिति चेतु्—"पूर्व व" पूर्व वतु।
व्याकरणम् बन्यान्यायम् अनुः (प्र. १५५०) द्रव्ये दु: द्रामिति अनुः अर्थोः द्रव्यम् निवृत्ति।
न तु शार्यं खालि् बच्च खालि् पिघीत "द्रव्ये" एवं तत्त्र "भाष्यम्" श्रायति।

cान्तायामार्थोः, "बहुबलायाम् अनुः अर्थोः अर्थम् बिभित्तिवकाले: प्रलयविषयीकरणिम् द्रति सर्व समाधायः।

१५५६। एकाकिनित्वासहाये। १५५२।

dीः। चात् कन्नुः। एकः। एकाकी। एककः।

The suffix अकिनित्वा too is attached to the word एक to denote "ones own-self".

मित—। "एकाकी" एकमार्थाल्या "अकित्वा" अकित्वा द्रति विषाये भाषिते।
The suffix चर्ट is added to the words to denote the previous existence (or former state) of the things implied by the said words.

In the aforesaid sense, the suffix रूप (as well as the suffix चर्ट) is (or—are) added to words that is (or—are) bound to end in the sixth case-ending. For rest see Tika.
सिद्धान्तकौशोदी

मिति— "प्रवा: प्रकाशवत्त प्रकाशप्रदिकात भूतपूर्वं च च चत्वारति "हय: " रुप श्रीति 
प्रवायी भवति, "च" चकारात् चर्ट प्रकाशतिपित। हर्षाः स्वतिः प्राप्ति गी। हस्ताः—
रुपः; क्रिययः—चर्ट। एवं धृतिः प्रथमस्थायी बिधीते—स्वतिः
प्रथमः। तत् स्वतिः श्रीति तु प्रकाशनरीव विशेषस्थम्। श्राध्यायदात् चर्ट स्वरुपः—
श्राध्यः प्रकाशः—चर्ट प्रययः। स्वतिः प्राप्ति तु "श्राध्य" विशेषस्वरूपः विशेषश्च विधित। परस्मम
पूर्वः तु चर्ट रुपः श्रीति तु प्रवायी। श्राध्यस्प्रदिकात विधीननं—रुप स्वतिः
प्रथमः। तत् "स्वतिः प्रमिति तु प्रययाधिकसः एव विशेषस्थम् न प्रकाशः। हर्षाः स्वतिः
प्राप्तिः गी। हर्षाः प्रकाशः गी।—विशेषाधि तु स्वतिः प्राप्ति गी। श्राध्यस्प्रदिकात विशेषस्थम्
शिस्तविदित्वः श्रीति, "शिस्तविदित्वःश्राध्यसः।" (१८१५) श्रीति वृत्तः शिस्तविदित्वः श्राध्यसः श्राध्यसः परेऽपस्तः मित्या। तृतीयः, श्राध्यसः
परेऽपस्तः मित्या। तत् तत् श्राध्यसः परेऽपस्तः मित्या। तृतीयः श्राध्यसः परेऽपस्तः मित्या।
श्राध्यसः परेऽपस्तः मित्या। तृतीयः श्राध्यसः परेऽपस्तः मित्या। तृतीयः श्राध्यसः परेऽपस्तः मित्या।
श्राध्यसः परेऽपस्तः मित्या।

१८५५। श्राध्यतः प्रकाशवत् ॥ ५३५५ ॥

dी—। श्राध्यविशेषीष्टः। स्वाध्यं यती सः।
अयमेकामतिशिष्येन आठः। आयतमः। लघुतमो—लघुतमः।

The suffixes तमः and देवः are attached to words to denote the excessiveness of the things expressed by the said words; i.e. in the sense of the superlative degree. The suffixes तबः
and देवः are attached to words.

मिति—। श्राध्याः प्रकाशवत्त श्राध्यस्प्रदिकात श्राध्यस्प्रदिकात। श्राध्यस्प्रदिकात
श्राध्यस्प्रदिकात। चिपाताम्बिक स्वतिः प्रकाशः। श्राध्यस्प्रदिकात—निपातात्तदेवः। श्रीति कामिकः। श्राध्यस्प्रदिकात श्राध्यः उत्तरः।
तद्वितियुः स्वाधिकरकवादम् ५७२

प्रकर्षः । व्रति यावद । । "अतिशय-विशिष्टवृत्तात् वर्णः"—प्रकर्षासाधकानां वर्णः वचः सामान्यम् अतिशयविशिष्टात् व्रतिः एव तिष्ठति । तथात व्रतिः प्रबोधः विविधतः । सनूः अतिशय-विशिष्टम् व्रति च वर्णः धोषयति नाम । । अय जनः । एवम् जनानाम् अतिशये न भाष्यः । व्रति आयत्तमः । कथा अभिरूः साधृोरः वा आयत्तमः । अयम् एव च अहितस्य वर्णः । व्रति कालवतः । तस्मां । तथिचः इन्द्रः । जनेनु जनानां वा याचः । खचितः । जसुतस्य च । एवं द्वितीयवतः । सुकुमारवतः । तमप्रविष्टवती च पुंवभावः । एवं नारायणाम् नारीः वा अतिशये दर्शनोत्तरः व्रतिः दशायतनम् यथा नारीः । इव रामपीयसु रामविष्टसु अतिशये प्रवृत्तविशिष्टम् कवि तमप्रविष्टवस्य च पुंवभावस्य न साताः । कार्यमिति विन्य । जच्चलः । । "चः प्रकारः" (१६.१४.६) इवाद्वि वृत्तिविष्ट सकलवेष्टस्य परलवाः पुंवभावस्य वाभति । तेन परातनमाः द्रव्ये रसीः । अव श्रृङ्गमेवः । अन्वेषनाम् अतिशये प्रवृत्तः इति इन्द्रः पद्धितः । चित्तः यथा च प्रकर्षवताः पुनः प्रकर्षः विविधनि तदा अतिशयबाहुभारः प्रबोधः भवतायः । द्वेषः वा सविता प्राप्तवहु व्रतियताः कर्मः । युक्तिरूपः अन्तःतस्या क्राकाः"भविष्यति कार्यः । अपरः प्रविष्टः । इदां इन्द्रः विविधत्वाम् पुनः प्रकर्षः तमप्रविष्टवर्णादित्वो विशेषः ।

३८६४ । तिष्ठत । । ५३६५ ।

दौ— । तिष्ठन्तादर्श्यों द्वृतिः तमप्रविष्ट ोऽस्तु ।

This तमप्रविष्ट is also added to तिष्ठन्ता verbs in the aforesaid sense.

मित— । तिष्ठन्तादिपि अतिशयानि गच्छे तमप्रविष्टवेय भविष्यति । "क्राप
प्रतिष्ठाम्" (१६.३१) इतिमुखे प्रोक्तः वचः (आ-पञ्चनामाय-परिसारः यथा
वक्तव्यः) ततो क्रापः प्रतिशैलिकारव विशिष्टः सारः । अनेन तिष्ठन्ते । तमप्र
प्रविष्टवेय चारित भासोत्सरुत्सरु सु तुष्मेन् विशुद्धिः । तिष्ठन्ताय इन्द्रः न चारु ।—तस्मां
The suffixes तरः and तमः pass by the name च.

The aforesaid च (i.e. the suffixes तरः and तमः), when joined to the word चातु, to any word ending in एकार, or to any verb (विष्नु) or to any indeclinable, takes the suffix चास (i.e. चास) after it—except in the case where the excellence of any object (चत्वार) is implied.
The suffixes तरप and इयसुन are attached to words—when the excellence of either of the two is implied (i.e. in the sense of the comparative degree).

मिन—। द्योरथः वोरचन्तम् द्रति इयसुनम्। विभज्यः विभज्यः। नियुतलानात् यत्र द्रति काशिका। द्योरथः सुनीम्यः अन्यःकम्यः द्रति, तत्र उपपदे व विभज्यः, सुनीम्यः तत्र इविलानात् च तरपे इयसुन् द्रति प्रत्योक्त:। तरपे द्रति तमय: वास्ता। इयसुन् द्रति इदस्त्र वास्ता। द्विरसो तु—चयम् अनवी: अभिशेषिन वहः। द्रति भक्तगः। काव्यरसीवः जन:। चत पद्यरिकस भतिश्वराभिमृत्तः। इयसुन् = वधोयान्। पर्यावलः। सुधस्तात:। द्वितीयान्। गद्यावः। विभास्यपदः। उद्धीश्यः। प्राचेयः। पठवतः। पटीयः। पटीयांची वा, माधुर:। पाटवीपुपाभ्यः। चावतः। पाटलिपुपाभ्यः। इवतः "वभास्मीवभिमाषे" (२११००) द्रति पंचसी।
The suffixes शन and शुन are attached only to adjective whereas तरप and तमप may be added to all.

The Suffixes शन and शुन are added to words ending in श (whether these are adjectives or not) in the Vedic literature.
Words ending in य lose its य portion when any one of the suffixes रण, द्रमनित्र or एवः is added to it.

The word प्रश्न is replaced by य before the suffix रण and एवः.

Before suffixes रण, एवः and द्रमनित्र, the base that passes by the denomination म and contains only one vowel, suffers no change.
The base प्रशस्त is also replaced by का before रहन and इयसून।

The इराक of इयसून is replaced by का when it comes after का।

सिद्धान्तकौसुदो

वाक्य प्रशस्त इतर प्रति स्थिति:। पृथ्वीसूख्य आर्द्र:—तेन व इतर प्रति स्थिति:।
तत्: “क्षितिज च” (झू. १४४.) प्रति व इयसून आर्द्रकारण: प्रसंग:। दे: (झू. १५५.)
प्रति सूलेख च शिल्पीत:। प्रसंग:। चतुर्व चक्रार्ध लीपि प्राप्ते सति अभिन प्रकाष्या
प्रस्वायं विशिष्यते। तेन नैव चक्रार्ध लीपि:। तथा सति श्रेष्ठः प्रतिदहम्। एवम्
—श्रेयस्य।

१५५२। जग च। ५६८६॥

दे—। प्रशस्तस्त जगादेषिः: समादित्वसोऽसि:। जीष्ठ:।

The base प्रशस्त is also replaced by का before रहन and इयसून।

१५५५। जगादाधीयस्। ६८।१६०॥

दे—। आदि: परम्। जगायानू॥

The इराक of इयसून is replaced by का when it comes after का।

सिद्धान्तकौसुदो

वाक्य प्रशस्त इतर प्रति स्थिति:। “भात्” ज्ञ प्रवचनात पर-
स्खितस स “इयसून” इयसून इतर प्रवचन “भात्” आर्द्र:। इतर आर्द्र:। तत्त्वः.
प्रशस्तम्, व्याख्यानयोनि त्वमित्र साहस:। इतर वाक्येऽज्ञायानूः। का यथा इयसून
आर्द्रकारण:—तेन ज्ञाय आध्याम इतर स्थिति:।—तत्: भात् इतर प्रतिदाहम्। प्रभुक्रियायामिचे
पुः लिङ्गाय जगायानू॥

२००। इयसून च। ५६५०॥

दे—। जगादेषिः: स्मादेजायोऽसि:। जीष्ठ: जगायानू।

१५६। The word इतर is also replaced by का before the aforesaid suffix.
Before the suffixes above spoken of, the base अनिक is replaced by नेद and बाढ by साध.

Before the suffixes इहन्, इयसुन् and इमणिच, the वश (i.e. ववरस— as the case may be) of the words कृत्व, दूर, युव, इस, चिप्र and चुद्र, elide and the vowels in these words takes the guna substitute. इस etc take इमणिच also being of प्रथवादि class.
Before the suffixes इन्द्र, इतमिनि and इन्यमुनि, the words प्रिय, स्वार, स्वार, फ्रह, फ्रहुल, गुण, गुण, फ्रया, फ्रया and इन्द्रारक—are replaced respectively by प्र, स्व, स्व, फ्रह, फ्रह, गुण, गुण, फ्रया, फ्रया, फ्रया, फ्रया and इन्द्र.

The first vowel of the suffixes इतमिनि and इन्यमुनि elides when they are attached to फ्रह and the base is replaced by फ्रु.
The śak of श elides when attached to वह; and विध. is inserted between the base and the suffix—वह being replaced by सू।

Before the suffix वहन and ब्रह्म:—the bases वृव and ब्रह्म are optionally replaced by कन।
Before the suffixes द्वत् and द्वम्, words that end in विन् or मतुप् (that is words formed with these two suffixes), lose विन or मतुप् portion.

मित—। श्रवणं तथा ईश्वरिनि च परत: विन् प्रलयानांगम, मतुप् प्रवाहयानां श्रद्धानां लीप: साधु:। सङ्क: साला। सा षष्ठी शति निर्मि। बिन्—सब्बी। श्रद्धालुं विन् प्रवाह्।। सब्बे इसि: शति:—प्रत्येक प्रवाहा प्रतिश्रद्धासब्बि: श्रद्धालुं विन् प्रवाह:। शति: सब्बी। बिन् प्रवाहा लुक् तीन श्रद्धालुं विन् प्रवाहात् बिन् निर्मि।। शिलाभावे चैनिकिकासा अधि: भमात: शति: पुरुषोपगकार: स्थाने जनात:—तीन श्रद्धा बिन्। शति: सिद्धि:—स्वाभावि भाजित: शति: प्रस्थान:। लचिष्ठ: प्रवाह—“विषमस्” (१४१५) शति प्रस्थान: पक्षलाभात् “भक्ता जोशीन” (१२१५) शति सन्निपं घातू।

२००८। प्रश्नंसायं रूपम्।। ५३३।द्वै।

दौ—। सुब्बलातिडिन्ताच। प्रश्नसः पद: पदः रूपम्।। प्रश्नसः पनति प्रचरितिरूपम्।

The suffix रूपम् is attached to words (including verbs) in the sense of praising; to imply some speciality the suffix रूपम् is added to words as well as to such verbal forms as pass by the denomination तिस्रा।

मित—। प्रश्नंसा शति:। तद्या: गमध्यानाम: “रूपम्”। शति प्रववयी भवति; श्रद्धात्। सुव्यात्तु तथा तिस्रान्तादिपि। तिस्रा (१४१५) प्रवाहात् “तिस्रा:” शति प्रवव ब्रजनायते।। काशिकामध्ये तु प्रश्नंसा शति प्राक्तिरिवार्थम् बिसिष्टशति: षणपव तन्नात्त अयमेव यथ:—प्रश्नंसा चालित: च च च भवति सुव्यात्तु तथा तिस्रान्तादिपि प्रातिपदिकात् सायं रूपम् प्रववयी भवति।। शालिकाः: प्रववया: प्राक्तिरिव षण—बिसिष्टशता: दौलता:। भवनि। प्रश्नं पद:। शति पठुरूपम्।। प्राक्तिरिव षणचब्बितु वैनिष्ठे एव प्रश्नंसा भवति षणपव षणम् षणपण: च; सुराः पक्षवाणा भिनति।
The suffixes कप्प, देश and देशीय are added to words (also to तिर्न forms) in the sense of “a little inferior or a little below or a little short of”.

In the aforesaid sense, the suffix वहूँ may, also be added to words (but not to तिर्न forms); and the said suffix takes its position before the base and not after it. Why do we say ऊँ: here? witness यज्ञिकल्पम् as without वहूँ (for it is not a ऊँ: but तिर्न).

In the aforesaid sense, the suffix वहूँ may, also be added to words (but not to तिर्न forms); and the said suffix takes its position before the base and not after it. Why do we say ऊँ: here? witness यज्ञिकल्पम् as without वहूँ (for it is not a ऊँ: but तिर्न).
The suffix जातियत is added to words which imply the प्रकार (nature or speciality) of something; [ प्रकार:—differentiation ].

भित — प्रकार:—“सामान्यता भेदको विशेष: प्रकार:” व्रति काशिका। यदि किसी वैशिष्ट्य एकतर्कम् व्याख्या व्यति स एव प्रकार: इत्य:। “प्रकार:—वचने” प्रकारसा व्याख्या व्यति, सूक्तसत्त्व व्याख्या प्रतिपादितार्थ: जातियत् व्रति प्राथ्ये भवति।

नन् प्रकारवचने धार्य प्रब्धि—यथा, सत्य:। को भेदोन्यो: प्रवययोक्ति पैदुषके। प्रकारसारे धार्य प्रागु:। प्राप्तसारे धार्य प्रवययो:—नै यथा प्रकार: वसन्त वसन्त: जातियत् पन:। प्रकारविधि अभिविधि: सति विविधते; यथा प्रकार:। एव अभिविधि: प्राप्त:। जातीयत् विविधते:। यथा सर्वान्:। पद्यकार: व्रति पद्य:। जातीयत्। रूपकार: व्रति रूपकालीः। एवं रूपेन्द्रियालीः। नियमं पद्य:। जातीयत्वा द्वादिः।

2012 | प्रागिवात् क: ॥ ५३१७१ ||

दी — “इवे प्रतिकाली” इत्यत: प्राक् काधिकार:।

The suffix क is to pervade in all the sutras that precede “इवे प्रतिकाली” (§ १८५१).

भित — प्राक् प्रागि का: प्रति पद्येन्दृ:। ”प्रागि”—“इवे प्रतिकाली” (§ १८५२) व्रति सुवर्णस्वरङ्गस्वर्णविलासान् “प्राक्”—चाल जने:। व्यङ्गायामेव “क”
तद्विषु स्वाधिकाक्रकारणम्

प्रत्येकीपिताती वैदितम्। बल्हति—“प्रशालि” (५१४११)। तव क्रियवायंभवति
श्रवी लेखस्य। तिड़िनात् तु अर्थः प्रथमो नैपिवते।

२०१२। अध्ययनाय नामार्गमकच्छ प्राक् टे। इ। ५३०२१।

द्रि—“तिड़िन” इत्यनुवाचं ते।

The suffix प्रकङ्क is added to indeclinables, pronouns and
tिड़िना forms in any one of the senses, spoken of before the
री प्रतिक्रिती, and the suffix takes its position before the टि portion of the base.

भित—“तिड़िन” प्रति (५१४१६) अनुवाचन्ति। तिड़िनात्, अध्ययनं तथा
सर्वनामार्थ प्रकङ्कप्रथमो भवति द्रव्यवस्तु समार्थमात् प्रक्रियोऽपिष्टपु अर्थायु (प्रामाण्यीपुरु
अर्थायु); स च प्रथम: टे: प्राक् एव तिड़िन न तु परस्तः। अर्थं क्रियाप्रथमा
अपवादः। तिड़िनात् यथा, जस्य यथे इत्ययनमकत्र प्रकङ्क—टे: प्राक्ष प्रधा चिन्तित न
जाले पूर्ब प्रकङ्क इ प्रति परिश्रयितः, तत: जालेपूर्व प्रति प्रति रूपम्। अध्ययनं यथा—
उँचः—इत्ययनं प्रकङ्क—तेन उँच प्रकङ्क ऐः प्रति चिन्तितः; ऐः भवक: प्रधाक्ष।
सर्वनामान्तः—सर्व प्रति प्रकङ्कात प्रकङ्क तेन सर्व प्रकङ्क ऐ द्रति चिन्तितः;
सर्वं के द्रति।

२०१४। क्रियावचं। इ। ५३०३२।

द्रि—कान्ताययका दक्षारोखनादेशः स्मादकच्छ च।

The final क्रियावच of indeclinables is replaced by दक्षार when
the aforesaid suffix प्रकङ्क is attached to them.

भित—“क्रियावचं क्रियास्य खाने “च” प्रकङ्कप्रथयस्त्रियोऽगी द्रृशः।
द प्रति आदेशे सहवति।

त्रां क्रियावचं क्रियास्य प्रति चेतयं? —अध्ययनं एव नतु सर्वनामं—क्रियाश्रयम्
सार्वनामात्। क्रियाश्रयमात् अध्ययनं क्षाने द्विते सहवति प्रकङ्कक्रियाश्रय—
स्त्रियोऽगी—द्रति सर्वकारः। धिशं प्रति चानम् प्रधानम्। प्रधानम् प्रकङ्क—च।
Any suitable suffix (falling within the category of श्रेयस्वीय) may be affixed to words (including the सिद्ध forms), to denote something which is not particularly known (श्रेयस्वीय).

Before any सुभव suffix beginning with चीकार, सकार or सकार, the suffix चकच is placed before the दि portion of any pronoun.
The suffix काम—equivalent to the suffix शक्ति is added to the indeclinable तूम्हीम. Now see Tika.

In the sense of तूम्हीम: (habitually taciturn) the suffix क is affixed to तूम्हीम, the सकार of which elides in this case.
Any suitable suffix may be added to words to imply the blamabliity (censurability—censure) of the objects expressed by the said words.

Any suitable suffix is to be added towards to imply that the objects expressed by the said words are objects of compassion.

The suffix कन् instead of क, is attached to words to imply censure, provided the word thus formed, stands as a proper noun. कन् in place of क is for सारः.

Any suitable suffix may be added to words to imply the blamabliity (censurability—censure) of the objects expressed by the said words.
२०१८। नीती च तद्द्राक्षात्। पृ० २३७।

dी—। साम-दानादिरूपा सा नीतिस्तत्सम् गम्यमानायां अनुक्कप्पायुक्तात् क-प्रवेयः सातु॥ चतुः ते धानकाः। गुड़काः।
एहकि। अहकि। पूर्वेण अनुक्कप्पामानात् प्रवेयः। ज्ञेन
तु पर्यंपरासम्बन्धी प्रकीट विशेषः।

Suitable suffixes are added to words—which denote objects of compassion provided any one of the ( four ) means, ( or ways or expediency ), is thereby implied. By the prior sutra क is attached to the person who is an object of pity, but this rule directs क after an article that is being given to an अनुक्कप्पामान person.

मित—। नीती दिति। नीतिच चतुबिधा—सामी दानं मेदी दण्डव।
“नीती” सामारोमाम् अधिकस्थाम् गम्यमानवाम् “च तद्द्राक्षात्” अनुक्कप्पा-सनृयात्
प्रातिविद्यात् यथाविशिष्टम् प्रवेयः ( यथा कार्यवः ) सातु। चतुः ते धानकाः।
इनाने तिलकाः। इनाने गुड़काः। एवं कार्यम्। एहं प्रवेयः कः—एहकि।
अह दण्डवे कः—अहकि। अह तितादकार्यम्। सम्बंत दानम् मन्यते—
अनुक्कप्पा च। हे दृश्य जन एहकि, चन्द्रम् प्रसा। अनुक्कप्पामान: जन दानग न
tीथते।

नन्द। पूर्वम् ते विषय विश्वसिनिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषिनिषि। पूर्वम् सूर्य ते जन: अनुक्कप्पामान: तस्मात् एव प्रवेयः श्राहिते। जन चतुः तु अनुक्कप्पामानाय वत्त वस्तुं दीधते,
तस्मात् एव प्रवेयी भवनीते। अतसदेव पूर्वम् सूर्य अनुक्कप्पामानवसुः: सारादेव
प्रवेयः: जन तु पर्यंपरासम्बन्धी दिति वृत्ताये।विशेषः। पूर्वम् अनुक्कप्पामान: चक्षुः। सन्नाथी यी मेदीताको दानवचक: साम-शाचकी वा शबदसबाद्वेदि: अन्धेगः
रीथा कार्यः सातु।

२०२०। वह्रो मनुष्यनामधवम् पृ० ५२१॥
The suffix दच्च is added, in the aforesaid sense, to words possessed of more than two vowels provided they stand for human names.

In the aforesaid sense, two other suffixes दन्न and द्वच्च may also be added.

In the aforesaid sense, two other suffixes दन्न and द्वच्छ may also be added.

In the aforesaid sense, two other suffixes दन्न and द्वच्छ may also be added.

In the aforesaid sense, two other suffixes दन्न and द्वच्छ may also be added.

In the aforesaid sense, two other suffixes दन्न and द्वच्छ may also be added.

In the aforesaid sense, two other suffixes दन्न and द्वच्छ may also be added.
Before the suffix ष or any other suffix—beginning with a vowel (such as व्यं or व्य (च) the base (to which these suffixes are to be attached), lose its portion that comes after the second vowel of its body (the body of the base)—so far as this chapter is concerned. Here ष only in the sūtra in place of त्र, indicates direction of क (after 2nd द्वैत vowel) in place of usual द्व of द्व; see the rule "ब्रमण कृ" (ante).

**भिन्न**

इ ऋषिदी तह मु विनियोग पट:। वर्तमानप्रकारणी इ "ष" वसि प्रयोग परी तथा "प्राचीनी" सैंस प्राथममात्र धारी वचन विषयत: तादेव वर्तमान प्रयोग परत:। "विनियोग" प्रकारी भी विनियोग: खरवक्षविहायत्तरत:। योऽः प्रत्येकसिद: तद्यथो लुप्तते। विविध प्रकारे क-प्रभावकारा अनुकूलकारा नीती च विहित प्रभावकाराय धव प्रकारी वियते तथ्यान प्रकारे प्रत्ययः।। अनुकृतिः: दैवतक: प्रति दूर प्रक्रियः। वहचनः।। (प्र.१३२) प्रति समाधः; दूर स्थाने इत्य दूर प्रति चातुः। दैवतक: दूर प्रति विहितः।। अनेन विनियोगकारण: उचारिः इत्य दूर शङ्कर लोपः। तेन दूर इत्य प्रति विहितः।। ततः दैविक: प्रति:। यस्यति च।। (प्र.११४) प्रति समाधः दूर शङ्कर अवयव अवकारकशङ्करः।। पचे वचनः इत्य प्रति प्रवत्ती।। दैवतदशातु दूर अवकारेण दूर। पूर्ण वत: प्रक्रियः।। तेन दैविक: प्रति:।। दैवतदशातु दूर दूर वत: प्रक्रियः।। तेन दैविक: प्रति:।। एवम्: अनुकृतिः।। वर्तमान:।। प्रति कः।। दूर:।। इत्य प्रति।। जनः।। उदितः।। इत्य प्रति।। दूर:।। एवम्:।। अनुकृतिः।। बायुः।। प्रति कः।। जनः।। उदितः।। इत्य प्रति।। दूर:।। एवम्:।। अनुकृतिः।। बायुः।। प्रति कः।। जनः।। उदितः।। इत्य प्रति।। दूर:।। एवम्:।। अनुकृतिः।। बायुः।। प्रति कः।। जनः।। उदितः।। इत्य प्रति।। दूर:।। एवम्:।। अनुकृतिः।। बायुः।। प्रति कः।। जनः।। उदितः।। इत्य प्रति।। दूर:।। एवम्:।। अनुकृतिः।। बायुः।। प्रति कः।। जनः।। उदितः।। इत्य प्रति।। दूर:।। एवम्:।। अनुकृतिः।। बायुः।। प्रति कः।। जनः।। उदितः।। इत्य प्रति।। दूर:।। एवम्:।। अनुकृतिः।। बायुः।। प्रति कः।। जनः।। उदितः।। इत्य प्रति।। दूर:।। एवम्:।। अनुकृतिः।। बायुः।। प्रति कः।। जनः।। उदितः।। इत्य प्रति।। दूर:।। एवम्:।। अनुकृतिः।। बायुः।। प्रति कः।। जनः।। उदितः।। इत्य प्रति।। दूर:।। एवम्:।। अनुकृतिः।। बायुः।। प्रति कः।। जनः।। उदितः।। इत्य प्रति।। दूर:।। एवम्:।। अनुकृतिः।। बायुः।। प्रति कः।। जनः।। उदितः।। इत्य प्रति।। दूर:।। एवम्:।। अनुकृतिः।। बायुः।। प्रति कः।। जनः।। उदितः।। इत्य प्रति।। दूर:।। एवम्:।। अनुकृतिः।। बायुः।। प्रति कः।। जनः।। उदितः।। इत्य प्रति।। दूर:।। एवम्:।। अनुकृतिः।। बायुः।। प्रति कः।। जनः।। उदितः।। इत्य प्रति।। दूर:।। एवम्:।। अनुकृतिः।। बायुः।। प्रति कः।। जनः।। उदितः।। इत्य प्रति।। दूर:।। एवम्:।। अनुकृतिः।। बायुः।। प्रति कः।। जनः।। उदितः।। इत्य प्रति।। दूर:।। एवम्:।। अनुकृतिः।। बायुः।। प्रति कः।। जनः।। उदितः।। इत्य प्रति।। दूर:।। एवम्:।। अनुकृतिः।। बायुः।। प्रति कः।। जनः।। उदितः।। इत्य प्रति।। दूर:।। एवम्:।। अनुकृतिः।। बायुः।। प्रति कः।। जनः।। उदितः।। इत्य प्रति।। दूर:।। एवम्:।। अनुकृतिः।। बायुः।। प्रति कः।। जनः।। उदितः।। इत्य प्रति।। दूर:।। एवम्:।। अनुकृतिः।। बायुः।। प्रति कः।। जनः।। उदितः।। इत्य प्रति।। दूर:।। एवम्:।। अनुकृतिः।। बायुः।। प्रति कः।। जनः।। उदितः।। इत्य प्रति।। दूर:।। एवम्:।। अनुकृतिः।। बायुः।। प्रति कः।। जनः।। उदितः।। इत्य प्रति।। दूर:।। एवम्:।। अनुकृतिः।। बायुः।। प्रति कः।। जनः।। उदितः।। इत्य प्रति।। दूर:।। एवम्:।। अनुकृति
वांछन: श्रेयः वानिज्यव्यवस्थात् एक श्रेयः प्रचल:। विनियोगशास्त्रति उत्तरेक्षा भागशः लिपः—प्रशस्तव्यक्ष्यिन: क श्रेयः आदिः: तथा तत: वानिज्यः श्रेयः श्रापम्। एवं अनुकृमितः पिठव्य:—श्रेयः क्रामव्यः—पिठव्यः। पश्चाँ च अनुमूल इत्यथ: पिठव्यः—पिठव्यः।

नन्द नन्द च चनुचानायात्रा श्रेयः सुवे वाचः श्रेयः किसः। अनुकृमितो द्वार: श्रेयः द्वारः। अनुकृमितो गुणः। श्रेयः गुणः। अतः चनुचानायात्रे प्रशस्तव्यक्ष्यिनः उत्तरेक्षा न उच्च च अनुमूल इत्यथ: वा—प्रवृत्त: क एव। चनुचानायात्रा श्रेयः किसः। अनुकृमितः श्रापम्। मदव्यः। मदव्यः। अनुकृमितो श्रापम्। श्रापम्। एतो न मनुष्यवाम स्तेन नेव उच्च, चनुः इत्यथ:। प्रवृत्त: क एव।

द्वी—। चनुचानायात्रे चनुः सा लोपी वाचः।

If the first member of the base contains four vowels, then the portion coming after the fourth vowel elides before उच् or other suffix beginning with a vowel.

मितः—। यद्य प्रकृती पूवः पर्वे चलार:। श्रापमानिक्षिनः तस्मि चनुचानात् श्रापमानिक्षिनः उत्तरेक्षा अस्तशः लिपः। तथातु एतः प्रकृत्याविशिष्टे उद्ध चनुचानात् च प्रवृत्त: पर्वतः। अनुकृमितः। श्रापमानिक्षिनः श्रेयः उच्चै। श्रापमानिक्षिनः।।

चारः श्रापमानिक्षिनः। पश्चाँ श्रापमानिक्षिनः। एतो यशायाः कः। श्रापमानिक्षिनः॥

द्वी—। अनुजादी च विभाषा लोपी वक्तव्यः। देवद्वाकः।

देवनकः।

The portion of the base which is to elide before any suffix beginning with a vowel, optionally elides before a suffix that does not begin with a vowel.

मितः। अनुस्मृत प्रकृती जनादी प्रवृत्ते पर्वतः। प्रकृतेष्यात् अनुमूल लोपी भवति। तथा अनुमूल “अनुजादी” प्रवृत्ते पर्व “त” “विभाषा” विकालन “लोपी” त्यातु श्रेयः “वक्तव्यः” वाचः। अनुकृमितो देवद्वाकः। श्रेयः क्रामव्यः। तेन देवद्वाकः।—देवनकः।
Before the suffix दच्छ or any other suffix of this class whether beginning with vowel or not, the first member of a compound word may elide.

Either the first member or the last member of a compound word may optionally elide without any suffix being attached to it provided the aforesaid sense is thereby implied.
The य of the suffix रचयित्र when coming after चरण्य, elides; or रचयि after चरण्य, is replaced by ल।

दौ—| कठवणीदिपि सविनियः सविनूः।

The aforesaid rule holds good with reference to words ending in चरण्य।

दौ—| चतुर्युस्तऽन्नः च लोऽः पूणं पद्सः च।
अग्न्यबे तथैवेष्ट उवणीः इशः ।१।

Before suffix whether beginning with a vowel or a consonant, the second member of the base coming after the fourth vowel elides optionally; the first member of the base—may also elide in stead of the last member (the member after the fourth vowel); such rule holds good even where there no affix is added; whereas the रचयि coming after a base ending in चरण्य is replaced by ल।

सम्म—| चतुर्युस्तऽन्नः। “चन्द्रजादी च” वैवां प्रवर्णानम् चार्यः चण्यःः।
वर्णादि ताक्षरिः प्रवर्णः परतः।—यथा चण्यां परे। एवम् चकारात् चन्द्रजादी च परि
वैवां प्रवर्णानम् चार्यः चण्यः तिशादि ताक्षरिः चण्यः प्रवर्णः यथा।—उचि, बनि, इशि वा,
“चतुर्युस्तऽ” चतुर्युस्तऽ चण्यः जाः चण्यः प्रवर्णः।—कण्यः “लोः” सा। “पूणम् पद्सः च”
परुः प्रवर्णः। पूणः पद्सः चण्यः सा।। किंतु “मण्यार्यः” विनादिः प्रवर्णः—यथा
प्रवर्णः न व तिशादि ताक्षरिः चण्यः प्रवर्णः।—स्वर्णाथे।। तथैवेष्टः। तथा एव अभिमितः,
पूणः पद्सः चण्यः सा।। स्वर्णः परुः चतुर्युस्तऽन्नः सा।। कण्यः सादिः।। अभिप्रेष मण्याऽः
उवणाऽः। उवणाऽः प्रतिपित्काः चलसः। “इशः” “च” “ल” सादिः
कारिकाः।।

२०२३ | प्राणाधारी सर्जनूः च।। ५३१४०।।
दौ—| उपशिष्टः वैवूः प्रतिपित्काः पूः-विषये च्वदः।
According to old professors the suffix श्रेण and वृष्ण are optionally also attached to words the first portion of which begins with ध, in the aforesaid sense.
सिद्धान्तकौशलदी 

उपनिषद्वाते क्—उपनिषद्या; उपका: (ञन्नादी च विभाषा लीप; )।

“इष्टा—उपका: । (ञन्नादान् उपम् ।)

“ठच्—उपिका: ।

“घन्—उठियः ।

“इडला—उपिला: ।

“इडब्लू—उपखः ।

खर्मेदस् खर्मीर्क्षव सह एव दुपानि—ञन्नादा पद्व, दुपानि। कप्रयदत्त उपका: 
आयुर्या: । तु स प्रयदत्त उपका: ञन्नादान: ।

२०२४। जातिनाम: अन्। श्रीकृष्ण।

दौ—। मनुष्यनाम: इत्येव। जातिशास्त्रो यो मनुष्यनामविव—
स्त्राजाति कन् स्मारति अनुक्रमपायाम् नीति च ॥ सिंहकः ।
शर्मकः। रासभकः।

The suffix कन् is attached to words which originally standing for class-names, are used to stand for the name of a human being.

भिते—। "जातिशास्त्र:। जातिशास्त्रोक्त शबद्: य: । खले मनुष्याओऽकसार्थितः 
नामिक्यस्य व्यवहितय:। शब्दात् शब्दात् अनुक्रमपायाम् नीति च कन् प्रचयं स्मारत्:।
यथा सिंहः वैशिष्ट जातिशास्त्रो: शब्द:। सु तु कसार्थितः जन्माचा नाम:। अभाव
अनुक्रमितः सिंहः वैशिष्ट बाके कन् स्मारति—सिंहकः। अनुक्रमिता व्याख्या: 
व्याख्या। अनुक्रमिता: शर्म: शर्मकः। अनुक्रमिता: रासभ् रासभकः। काशिकाकारस्य 
सिंहः व्याख्या वैशिष्ट शब्दाचार्याम् इर्दच् प्रदायमपि इर्दचति यथा—सिंहकः। व्याप्रिलः।

दौ—। धर्मियं सम्भवारं चेतादेशिलोऽपि वज्रावः। आनुक्रमिति:
कहेंद्रः कहेंकः।

In the case of the elision of a word's portion after the
second vowel, the second vowel too elides, provided it be a compound vowel (i.e. एक्. vowel).

सिद्धि-। “ताजादाबृहम् वितीयाधच् (५.१५२) प्रति पूर्वं यदा वितीयाधचः। अर्थांसा लोपप्रसः स्त्राणं। तदा वितीयाधचः सन्धाचर (सन्धिजातस सर्ववर्षम्) चेतु तस्सृपाणि लोपः। [‘सन्धाचरम् इवनेन पच्छेण् स्त्राणं। एकः सन्धाचरसिति प्राचो संधा।] अनुवृत्तिः काहः प्रति वाके “प्रशोचः” (५.१५२) प्रति ऊच।” “ताजादा—” (५.१५२) प्रति वितीयाधचः। अर्थांसा लोपप्रसः। परसं चत्वरो वितीयाधचः शीकारः स तु सन्धाचरसिति। अर्थांसा सार्डम् उकारसा सन्धिम् ज्ञाता शीकारसम् उत्प्राप्तविनम् वै वाकारणः। अर्थात् चत्वर शीकारसचा चपि लोपप्रसां चाही काहः प्रकृते ऊचः प्रति विस्तिताः। कौमः प्रकृते प्रति। ततः कौमः प्रकृते ततः। वाचिक प्रति दृष्टम्।

ढी—। एकाचरपूर्वं पदार्थादृत मुद्दले पयो। वक्तव्य:।! बागाम्बीति। बाचिक:।

With reference to compound words, the first member of which contains a single vowel only, the first member only remains and the other portion elides.

सिद्धि-। दैवो समालपदानां पूर्वं पदम् एकसरविषिदम् सतिति, एततप्रकारप्रोज्यत-विविधतम् लोपम् प्रसः। प्रति, तेषांसा उत्प्रकारसा एव लोपी सतिति। अनुवृत्तिः: बागाम्बीति। प्रति ऊच। बाकः प्रति पूर्वं पदम् एकाचर उत्प्रकारस्युता: परताव वचात्स उत्सर्ग लोपी सतिति। तथा प्रति प्रकृति प्रकृति स्थिताः। ततः। बाचः प्रकृति स्थितिनिर्भर:। वाचिक प्रति दृष्टम्।

गतु कवम् वाचः प्रकृति चतुर्दशी—उच्चति। “वचिसम्” (५.१५२) प्रति बाकः प्रवृत्तम् भवः। बागाम्बीति। बाचः ज्ञातसम् भवः। “भाषा ज्ञातोऽऽ” (५.१५२) प्रति ज्ञात् न—“श्री:। ज्ञः” (५.२५०) प्रति उच्चति। मुनः प्रकृति स्थितिभवितूतः। तत:। वाचिक प्रति दृष्टम्।! एवम् अनुवृत्तिः: लग्नांशिद्वत वैशृविचक:।
De—I. कथं बहुःलिख्तः प्रविक्ष कन्त ? वयामादृशिवचनात्सुरस्म। (वा)।

How the form प्रविक्ष is established with कन्त (त) attached to बहुःलिख्तम्? This is owing to the varrtika that the member after चव् elides when त or चाजार्थ affixes follow herein.

२०२५। श्रवल्दपरिभिशालवकुणाधुराधीमादीनां तृतीयाठल।

De—I. एवं मनुष्यानां ठाणादी परि तृतीयादचव अज्ञः लोपः सागत।। पूत सा अपवादः।। अनुकृमितः श्रवल्दपतः। श्रवल्लिकः। श्रवलियः। श्रवलिलः। सुपरिकः। विशालिकः। शर्शिकः। अध्यामिकः।

The words श्रवल्दप पुरिषर विशाल वहुः and चर्मः, when standing for humar names, elide the portion after the third vowel, before the suffix तच् and others—beginning with a vowel. This nullifies prior rules.

मित—। श्रवल्दप पुरिषर विशाल वहुः चर्मः श्रवल्लिकः प्रति एवं मनुष्यानां ठाणादी परि सूतः तृतीयादचवः। एव अज्ञः ्तुसारसः न तु हृतीयादचः।। अवत ब्रजः—“पूव्व सापवादः।।”।। अन्वतः सुगमम।।

२०२६। च्रिजनात्सोपार्चरपदलोप्य।। ५३१८२।।

De—। च्रिजनात्सोमनुष्यानां श्रवल्लिको चोरक्षमायः कनू तस्मा चौर्यादर्चरपदलोपः।। अनुकृमितो च्रिजनात्म: च्रिजन:। स्मृतकः।

The suffix कनू is attached to words ending in च्रिजन and standing for humar names—to imply endearment and then the उच्चरप (i.e. च्रिजन here) elides.
Propersuffixes (such as क, चक्र) are attached to words to imply scantiness (or slightness) of the objects expressed by the said words.

भित—ि अत्यु प्रक्तविच्हित्विशेषविशेषां विशेषां च. प्रथमार्थं अभिधारणकार्यं प्रारंभिकी सति तत्प्रथमविशेषाकार्यं प्रारंभिकी यथाविचित्त प्रयासः सुः। अत्यु प्रक्तविच्हित्विशेषां विशेषां च। एवं सवः कमः। विशेषां तीव्रादि प्रयास इत्यादित्यादित्यादि—पततादि, जन्माद्विगः अन्याद्विगः—नीचकः; उबकः।

Proper suffixes (such as क etc) are attached to words to imply the shortness (short stature) of the things expressed by the said words.

भित—ि इच्छार्थित्विशेषकार्यं प्रारंभिकी विशेषां विशेषां च। प्रथमार्थं प्रक्तविच्हितप्रक्तविच्हित्विशेषां विशेषां च। इच्छार्थित्विशेषकार्यं प्रारंभिकी सति तत्प्रथमविशेषाकार्यं प्रारंभिकी यथाविचित्त प्रयासः सुः। इच्छा: इच्छा: इच्छा:। [इच्छा:—a plant], एवं इच्छा: इच्छा:।
The suffix कन् is added to words to imply their denomi-
nation due to shortness (short stature).

महतः। "स्मायाम्" द्वालम्बी स्यायः। स्मायाम्: हेतुलम् गच्छति, तद्वशास्र गः 
मन्यानालाम् प्रतिष्ठितकात् कन् प्रश्वथी भवति; विविधैः पूः 
श्वामः। श्वामः। श्वामः। श्वामः। एनः द्वाः: द्वाः 
श्वामः।

2030। करोदेशामिजुल्लाध्यो रः। ॥ ॥
दी। कुट्टा कुट्टा कुट्टर। शशीर।। शृङ्गार।।

The suffix र is added to words कट्टी शभी और युक्ता to imply 
their short stature.

महतः। कसलं गम्यामि सति कुट्टी शभी युक्ता डति परंवभः: प्रश्वथी 
भवति। करोदेशामख्यां। कसला कुट्टी कुटीर।। कसला 
शशीर।। कसला 
शृङ्गार।।

नान् प्रश्वथानाम् साधिकतिपरं सध्य शृङ्गारानामिनीहि 
पुः वशिष्ठस विषुः।। साधिकतिपरं वृः शृङ्गारानामि 
काशिका। तवार्थेहि 
"कादिकामि काष्ठासारि विकाषणामि अविकाषणामि" वशविषुः।

2031। कुला दुःच।। ॥ ॥
दी। कुला कुला कुलुप।। कुला कुला कुलुप: सद्य हर्पाब्धम् 
कुला सा कुलुप: पुराण।।

The suffix दुःच is attached to the word कुला—to imply 
it's short stature (the diminutive form of कुला)।
तत्त्वेऽनु स्वाच्छिकप्रकरणम्

ित—। कुतूरिवाचपणस्य स्वरा विदि काशिका। “कृष्णं कृष्णं स्वयंपावम्।”

हिि—। प्रथमं। कृष्णं स्वयंपावम्—चर्चा गोयलस्य स्वच्छिकप्रकरणम् इत्यथाः। कृष्णले

ग्राम्यं कुतूरिवाचपणस्य स्वरां विदि प्रथ्या भविष्यति। कीस्ता कुतृथितस्य कुप्रयः कीस्ता

विचारन्त जनोदालम्। तेन कृष्णं प्रति प्रमे। कृष्णं प्रति कृष्णं चर्चा—

निन्धिः तस्मै स्वयंपावम्।

२०३२॥ काशुगोणोभ्या धर्म् || ५३१५० ||

दी—। आयुधविषेणः काः। दृष्ट्वा सा काष्ठेरी।

गीणीतरी।

In the aforesaid sense, the suffix धर्म् is attached to the words काः and गीणी।

ित—। काः गीणी विदि प्रत्येकम् धर्मं प्रथ्या भविष्यति परमप्रथ्या ग्राम्यं

स्य ग्राम्यम्। काः आयुधविषेण;। दृष्ट्वा काः। धर्मं धर्मम्—काष्ठेरी। दृष्ट्वा

गीणी विदि गीणीतरी। भयं प्राय: अभ्जर्यस्य अपबादः। प्रायः प्रवाह विलात्

खियाम दीपा।

२०३३॥ वत्सोलाचाश्रयमभ्यो तनुली || ५३१५२ ||

दी—। वत्सोला। द्वितीयं वय: प्राप्तः। प्रचतः।

उच्चतरः। अष्टभट्टरः। प्राध्यतिनिमिततनुली एवायम्।

The suffix धर्म् (धर्म) is added to वत्सोला अष्टभट्टर and काष्ठे to imply theirchildhood (i.e. feebleness due to childhood).

ित—। दृष्ट्वात् काः गीणाकृति। वत्सोला अष्टभट्टर धर्मं प्रथ्या विदि प्रतेकम्; धर्मम्

प्रायः। अष्टभट्टर वत्सोला। दृष्ट्वात् धर्मम्। काः तनुली।

प्रभुप्रेक्षात्मिति चतुः—“वधस: गुणास: द्विगुणास: भावानु धर्मम् शब्दविहृतसः। तसा

तनुली

प्रत्याः।”—विदि काशिका। अभ्जर्यः—काष्ठेरी गुण:। काष्ठे बिन्धुः निवधानः। सन्

तसा

लक्षणमियताः काष्ठेरी संहासं जनयति। वधस: श्रावस्तनः। दीपाकृती विधानः। सन्

तसा,
The suffix वर्ष is added (optionally) to the words किम् यद् and तद् to imply singling out either of the two (i.e. one out of the two).
बाणसा निर्दृष्ट:। एवं सूतारः—“हयोः” हयोवं सूतारः एकसा निर्दृष्टः। सति, “सिं वद तद्द” द्रव्य एतेशः प्रातिपदिकः—“हतच्” द्रव्य क्षिं प्रवहूः। भावः क: खलु वैष्णवव्र द्रव्य वा कार्ये अनयोः: कतर: वैष्णवः। किंसंशुद्धा हतच्। प्रव्यसा टिलात् टिलेषः, चद्भश्चाद्—यतः। तद्भश्चाद्—यतः। अनंत्योऽक्तः भाग्यः। भवतः: यतरस्वङ्गे गत्तः। महाद्विमाणः प्रव्यः विकल्पः—

te, क: स्वापि सहायः—अनंत्योः: क: खलु वैष्णवः। भवत: य: खलु

tव गत्तः।

२०१५। वा बहँनाः जातिप्रियाः वटमच्। ठूः।

ती—। बहँनाः सभी एकसा निर्वारणः वटमच् वा सागऽः।

जातिप्रिय्रशः द्रव्य प्रव्याश्चाद्यात्मा आकारे। कतमो भवतां कठः। यतमः। तत्तमः। वायुव्रमः अक्रजश्च। यः। तकः।

महाद्विमाणः।—कः।

The suffix वटमच् is added to किम्, यद्द and तत् to imply singling out of one out of many. The inclusion of जातिप्रियाः in the sūtra is rejected in the माथः। “वा” in the sūtra is to allow शक्तः after the pronominal bases यद्द, तद्द etc.

मिन—। बहँनाः सभी एकसा निर्वारणः गम्यानि सति किम्, यद्द, तद्द द्रव्य एतेशः वटमच् प्रव्याः। भवताः कठः। किंसंशुद्धा वटमच्।

सुः वा द्रव्य इर्षः। सतु “अन्याः—” (३६०१७९) द्रव्य सूतिः तत्र एकसा अक्रजश्च प्रव्याः। स्वापि विधानः स्वापि विकल्पेऽन्ति। तेन यद्भश्चाद्य अक्रजः। यः। यको भवतां कठः। तद्भश्चाद्य तकः।—एष्य तकः। आग्नेरः। भीकार सकार भीकारः सूपि सचिवामः। प्राग:। द्रव्याः। शक्तः, नतु प्रातिपदिकः।

स्वापि सहायः प्रव्याः। तत्र यहूः प्रागः। ततु अवापि अनुवर्तः।—तेन प्रव्याः।

तथा यः, कः। प्रव्याः। को भवताः। कठः। यो भवताः। कठः।

स एव शक्त आग्नेरः।
In the aforesaid subject, the suffix डतरच् may also be added to किम्.

मेवः। “प्राच्य विद्ये” वाहनाम् मध्ये निधारणातिविधे “किम्” निम्न-श्रव्दं डतरच् प्रवृत्तिप्रणि मध्ये। कालात्तिकं कलापस्: द्रव्यः। “कालकालसी जातिप्रस्तरी” (२१६१) द्रव्य निवे जातिप्रस्तरी कालसूचना: क्षीणत:। आचार्येऽः। जीवं ज्ञातपादितः।

२०१६। एकाद्र प्राचार्। प्रृ.१०५४।

द्री। डतरच्, डतत्व समान्। अन्योर्विकारे भौतः।

एथामितमः।

The suffixes डतरच् and डतत्व may also be attached to एक in the aforesaid sense.

मेवः। “प्राची” प्राचीना वै काळकालां सति “एकाद्र्” “व” एकाद्रवदाधि कृतविधाने निधारणे डतरच्, वाहनाम् एकाद्रान्त निधारणे डतत्व वृत्तिप्रणि मध्ये।

अन्योर्विकारे भौतः। प्राचार् एकाद्रः। यादवः। पूर्ववत् प्रवृत्तिप्रणि विकारस्य द्विते सन्तन प्रवृत्तिप्रणि भौतः।

२०१७। अन्योर्विकारे भौतः। प्रृ.१०५५।

द्री। आकाशस्त्रक गरितः। वेदनातः कृतसति तदद्विद्यो-धारणम्। स्वतः कृतसिंह तु कृतसिंहद्रव्यस्य (उद्वाहरणस्य)।

The suffix कन् is added to words to imply censure. Here the example will be when कन् is to attach to a word by
which another is condemned; but वृत्तिक कन् is to be attached when कृत्तिका of one's own is implied.

The suffix कन् is added to words to denote the likeness (the prototype) of the objects, expressed by the said words.
The self same suffix is also added to words to imply semblance provided the word thus formed stands for particular class names.

The कन्न of the aforesaid nature, elides, provided the class name implied stands for human name only.
The suffix कनू elides, if thereby the means (or instruments) of livelihood other than any merchandise (i.e. other than anything for sale) is implied.

The suffix कनू attached to the word देवपय and other passing by the denomination देव-पञ्चि (either by the rule देव प्रतिकार्ति or संबाचारोऽ च) elides.

मित—। "देव प्रतिकार्ति" (िशा२५४), "संबाचारोऽ च" (िशा२५४०) प्रति सुवाभो विशिष्टसं देवपय प्रति एवादेशतर्सं कनू प्रत्यवस्य् लुप्त सात्। देवपयः, इन्द्रपयः। देवपञ्चिदिर्यन्तः—देवपय, इन्द्रपय, चारिपय, जनपय, रथपय, स्वल्पपय, करिपय, भ्रंपय, राजपय, शतपय, शकु पय, सिंह पय, निशंगति, चन्द्रनीव नमोऽ। पयर्क्ष, इक्षु, चन्द्र, दक्ष, गुप, मतसस्बः आकालिन्यत्वपयः। तदाधि—"अवधोसु पुजनादाव म"
The suffix ः is attached to the word विन्ता to imply similarity (४३)।

मित-। "इत्र प्रत्यक्षिती" (४६६४६)। इत्र सूचात् इत्र प्रत्यक्षिते-प्रतिक्रिया प्रति तु मानवाले। विशेष "इत्र प्रत्यक्षित प्रत्ययः सामाजिक भविष्य प्रति क्रिया। सामाजिकों व" इत्र कायिका। सूचारयस् - "कसी" प्रशिक्षात् इत्र (शाहद्वारं) इत्रां इत्र प्रत्ययिश्वित। विचारित्र इत्र प्रति वासिक्यः। "कसी काशः" (४६१५)। इत्र विचारित्र कपि = वासिक्यः।

२०४३। शिलाया ः।। ५३१०२।।

दी-। शिलाया इत्र योगविमागाभ इत्रीवी०। शिलाय शिलेयम्। शिलेयम्।

The suffix ः as well as the suffix ः is added to the word शिला in the aforesaid sense. This is by योगविमाग of this rule.

मित-। अक्ष सूचात् योगविमागः। कर्मः। वशः-(१) शिलाया। (२) ः।। प्रत्ययिश्वित अर्थः-"शिलायः" शिला प्रशिक्षा इत्रीवी। इत्र सागरः। इत्र इत्र। इत्रां इत्र। (२) ः।"-शिलासंवधान प्रशिक्षा। इत्र अव्योपिक भविष्य; इत्र इत्र इत्रीयम् इत्र इत्र = इत्र इत्र।
The suffix य is added to the word शाखा and other words called शाखादि in the aforesaid sense.

The suffix य is added to the word त्र in the aforesaid sense giving rise to the word त्रय in the sense of मय, worthy.

The suffix य is added to the words कुशाय in the aforesaid sense.
In the aforesaid sense, the suffix क is attached to words that are compounded in the sense of द्रवः. In द्रवः, देवदर्शस्, द्रवः: there are two उपमानेऽप्रय (इवाधिः) :—one is—advent of चीरिः is like coincidence of crow and तालः and this is denoted in the समासः here; the second is—death of द्रवः by thieves is accidental like the death of crow by falling of तालः, this is the प्रतायाचः here.
ताहितेय स्वाधिकारकरणम् ५११

इव देवदस्रा वधः ( तब देवदस्रा द्रिति कांतश्री प्रणीत ) द्रिति वतिये द्रवाये प्रत्येकः—काकतालीयो देवदस्रा वधः।

नवू काकागमिन तालयतनंविन द्रिति विषये काकतालम् द्रिति यः समासश्रव अर्थसः वोषः। काक चंत्रितः। द्रिति चंत्रितः। 'इति विषये काकतालम् तालयतनंवि काकतालम् समासश्रव अर्थश्रवणनिनी'। काकश्रवणे काकागमिन् तालयतनं व तालयतनंवि खलु वीणिवर्षः। तव काकागमिनः देवदस्रा आगमिनः उपमानः। तालयतनं व दसुङ्गाम् समासश्रव उपमानः। तालयतनः यः काकागमिनः वधः। इव देवदस्रा द्रुमिविस्तः। व्यघ्र्या उपमानः। तालयतनः यः वधः। काकतालीय द्रिति काण्ये। अतएव प्रीतः दीर्घितम्—'इति काकतालमस्माहसहभी श्रीमानमः। द्रिति समासश्रवणे।'। अथौः—समासः द्रवायः। वर्षः ते स प्रथमः। द्रवायः। इव इल्यूम्—काकतालमस्माहसह ब्रह्म चौर्यसमाहः। चौर्यसमाहः। देवदस्रा च समासः। इल्यूमः। 'तब तुप्रभुक्तः काकतालसहस्रहसु प्रथवायः।'। तब तुप्रभुक्तः काकतालसहस्रहसु काके प्रत्यावर्जनेम्। देवदस्रा यथा। द्रिति प्रथवायः। इव च कान्तश्री द्रवायः। आनमापार्थः। आनमापार्थः। इव च द्रिति काण्ये। अततीतोपनसतः। इव च भवानः। चापीतोपनसतः। चिलिकरणम् भवानः। चापीतोपनसतः।

२०४५। श्रकः रावक्ष्योऽः ॥ ५१३।१०३ ॥

दी—। श्रकः देव शाकरसः।

The suffix अः is attached to the words that pass by the term शकराविद in the aforesaid sense.

भिन्—। शकराविद एवमाधिष्ठः। शक्रेशः। अः प्रवः। श्राविदवः। शकराविद्ययुक्तम्। कापालिका देव कापालिकम्। शकरादिष्ठया—शकराव, कापालिका, कापालिका, पुष्परीका, शतपत्र, मोदोमन, मोदुङ्ग, बिंकर, नकल, कापालिका, श्लोग, नरोती।

२०४५। अशुः वारविद्ययुक्तः ॥ ५१३।१०४ ॥

दी—। अशुः लोक उपाणुलिकः। भवीजव भारुतसिंहः।
The suffix टकः is attached to the words that are called बहु वादि in the aforesaid sense.

In the aforesaid sense, the suffix टकः is optionally attached to the word एकशाला.

The suffix त्रकः is attached to words कर्कः and लोहित in the aforesaid sense.
The suffix जा is added to words denoting groups without altering the sense (खाध्यः).

The selfsame suffix जा is attached in the selfsame sense to words standing for ब्राह (a host or nomad tribe or marauding hordes) and also to words that are themselves derived with the suffix चण्डः.
The suffix आट is attached without altering the sense to words denoting groups of mercenaries in the land of the Vahikas—except in the case of words that can stand for the name of brahmans and khatriyas. For rest see Tika.
नाधनी पत्रीकप्रकरणम् ७९५

— "लक्षणाविषेण्" (५४१५५) चित्र मूलेण यलियः। एवं कौमित्राः—प्रयमात्
स्वयं वाट्, कौमित्राः, कौमित्रस्वां कौमित्राः—प्रत्यव्यसा लीपः, लियां कौमित्री-
प्रसी। शारणवीि चित्र किम्? भवः। महानां संधी बिंदुते नास,—पर नहि महाः।
शारणवीिनः—सत्तथ समां संधः शारणवीिनस्वः चित्र चङ्गितमू न शक्यते
तेनावं न प्रलयः। संधः चित्र किम्? समाघः। सर्वं खलू सचारः शारणवीि
राजापलनावः, शारणवीिर्क्रंगितः। परं सचारः, चित्र सम्बी नाणि तस्माद्
प्रवृत्तयो नैः। वाहिकेनुपु चित्र किम्? शब्रः, पुलिन्दा:। भवनामः शर्वश्रषः
पुलिन्दशवः, शारणवीिसचविचारः परं वाहिकेनुपु शब्दः। पुलिन्दा: वा न हभणि
सत्तथ प्रत्येकं नैः चित्र प्रलयः। तत्र श्रमाधिकारितं किम्? गोपालकः:—
गोपालकः: चित्र श्रमाधिकारित्वा:। श्रमाधिकारित्वा तु श्रमाधिकारित्वा विशिष्टतया
प्रवृत्तस्त्व:। श्रमाधिकारित्वा तु श्रमाधिकारित्वा विशिष्टत:। एवं शालध्यायः। शालध्यायः: श्रमाधिकारित्वा:।
सुः सुः तु राजाध्यायः स्वप्नविनायः। तेन राजाध्यायः। न चित्रः
सत्तथादृश्याय: सत्तथादृश्याय:। तत्त: तत्त: सत्तथादृश्याय: सत्तथादृश्याय:।
शालध्यायः कामिनी:। नाधनी पत्रीकप्रकरणम् ७९५।

२०५५। भक्काण्डे यमणः ॥ ५४१७५ ॥

दी—। शारणवीिसचविचारः स्वायः। वाके यमणः।

मित्र चित्र किम्? जातिकवमाभुतः।

The suffix यमण is attached without altering the sense to the word हक that belongs to the शारणवीिसचच—class.
सिद्धान्तकौमुदी

महुषाना साहित्यार्थ व्रजार्थ। सिन्यां वाक्यपी। "हजारहिरस" (६११५०) 

दर्जत वलोपः।

२०५४। दामन्यादिविंद्रगतं वधाक्षः। ॥ ९७॥१६॥

दी—! दामन्यादिस्यकिंगत्वंस्भस्यायूधाःःधवाचिब्बः। 

स्याचं कः व्यात्। तिगार्यं। वधशोऽवां वेयां ते तिगार्यं प्रातः।

चारुसिगार्यं प्रायस्तु, कीर्णोपरिवधाक्षः।

कौःकि जालमानिशः ब्रह्मणोऽध्याजानकः। २।

दामनीयः। दामनीयः। दामनयः। चौलपी—चौलपीयः। विगतांसिथः—विगतांसिथः। कीर्णोपरिवधायः। दाश्रीकीयः।

The suffix कः is added, without any alteration in the sense—
to the words दामनी and others passing by the denomination—
रामन्यादि and also to other six words beginning with विगार् (and—
thus passing by the term विगार् धत्रः).

भित—। दामनी दुर्वेशादिविप्रयाय विगार्यं द्रति अन्तेभ्रः। श्यायाच्यः भारुधाः—

नीची-संचवाचिभः। स्याचं कमः। स्यात्। विगार्यं पक्षः—किंतु वाँच। वाँचः। 

वेय्य शरदाणां ते विगार्यं पक्षः। कैतः। उच्चकृतः। अहृतिवादिना। तयायूधः—

कीर्णोपरयः। द्राक्षकः। कीर्णोपरयः। जालमानी। भ्रमणः। जानकः। द्रति विगार्यं पक्षः।

विगार्यं द्रति च म यथास्थि धत मर्यादाः: मर्यादाः। अद्यतन स्वुत्तः कालिकः। "देयमायुधाः—

लीमिना संचाणां यथास्थि गाँवत च विगार्यं पक्षः। " अद्व विगार्यं द्रति कबित्। भारुधाः—

लीमिना संस्थाप्न म कीर्णोपरय द्वितयः। चौल्य चार्यांकः। संस्थि द्रति भावः।

दामन्यादिर्गायः—दामनी, चौलपी, सौ पुराण, चौदकिः, चौदकिः, भारुधालिः, भारुधालिः,

शालकाः, शाकिलिः, कीर्णोपरिवः, शाल्य लापि, सार्वसेनिः, विन्दुः,

वैद्यर्य, तुल्यम, मिश्रयायिः, काण्डदि, सामीरिवम्।

दामनी। एव द्रति स्याचं कः—दामनीयः। दिनवणी—दामनीयः। वहर्चर्के


The suffixes ष and ष्ण are attached without any alteration in the sense to the words of the प्रजानी class as well as of the याधियादि class i.e.—which are names for mercenaries (persons living by weapons).


d——। ब्राह्मजीविसंगवाचित्वयुं कप्पादायां ग्यायूः प्रजानी श्रेष्ठ अद्वचित्य ब्राह्मजीविसंगवाचित्वयुं स्त्रां ग्यायूः। प्रजानीम्। याधियादि। ब्राह्मजीविसंगवाचित्वयुं स्त्रां। प्रजानीनां प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां। प्रजानीनां।
The suffix वण is attached to the words चमिजित्र, बिद्वत्, 
शालावत्, शिखावत्, श्मीवत्, ब्रह्मवत् and शुभव—after the suffix वण has 
already been added to these.

मित—। चण प्रक्ष्यानेभा: आभिजिजिदा: स्वपित्थिमेव: प्रातिपदिकेमाः। 
व्यायमे चण प्रत्येकी भवति। चणमितीप्रक्ष्याम् प्रति चण—“वणमणिस्वपित्थिमेव”। 
(४.२.१६) प्रति चण्य खं। तत्तसदानात् चणेन चण—आभिजिजि।। चणमिती इतिहासी। 
व्यावहरान्तः—आभिजिजितः।। चणमितीप्रक्ष्याम् प्रति चण प्रत्येकः ततः: चण, वैदेवत्वः, वैदेवत्व, 
वैदेवतः:। सर्वसंवस व्यावहरः चण प्रत्येकः लोपेेभवति। चण च तिर्थति। चणमिती 
चत तरिके, त्रीकः। सदृ गोपमार्गस्य चणः। प्रति—तेन चणमिती चणमिती।: प्रति 
आभिजिजितः सूचः।। द्वैत चण प्रत्येकः न खातः।। चणमिती इतिहास प्रत्येकाः 
चणात्मकानांतः।।

२५९। आद्यस्त्राजान: || ५.३.१६ ||

दी—। पूराणाक इत्यार्थम् उक्ता: एतत्सुंशा: सुर:। तीन 
अभियां चवाहु लुक्।। लोहितश्वासः।। कपोपस्का:।। कोभायः:। 
वाधायः: इत्यादि।

All the suffixes beginning from वण of the sutra “पूराण—” 
(५.३.१२) and ending with वण of the sutra “चमिजित्र—” (५.३.१२) 
are termed “तद्वरः”।

मित—।। पूराणवणी—” (५.३.१२) प्रति चणे चणके आचार्याः: प्रीतः:— 
तथात् भाष्यभा “चमिजित्र—” (५.३.१२) प्रति चणे चणके आचार्याः: कथितस्य 
स्ववर्त चणा प्रत्यः: “तद्वरः” प्रति संस्कृतम्:।। एतत् संभावितादिक कि 
फलोपित्थिमेव चणके चणके। “तद्वरः चवाहु तेनै वणमणिस्यायम्” (१.४.६२) 
प्रति चणे चणमितीप्रक्ष्याम् चवाहु प्रत्येकस्य लुक्।। यथा लोहितश्वासः। प्रत्येकस्य चवाहु चणे 
लोहितश्वासः।। कपोपस्का:।। “चण” चवाहु चणे कपोपस्का:।। कोभायः।। “चण” चवाहु कोभायः।। 
आद्यायः।। प्रति चवाहु आद्यायः: प्रपञ्चिन्दितादिक भवेत। प्राणीः।
दी—। लोपवचनम् चनैौ मितिकलार्यम् । चतो न स्थानिनवत् । “पाद: पत्” । “तद्हितायथ:” इति समाचे छति प्रत्ययः । वुनलम् स्थियामेव । हो हाँ पादी द्व्यार्थि हि-पदंकाम् । हि-प्रशिकाम् ।

The suffix डून is attached to compound words the first member of which is any cardinal numeral and the second member is either पाद or शत, when वीषा (pervasion or multiplicity—taking more than one at a time) is implied; and the last letter of the compound elides before the suffix.

भिति—। “वीषाईम्” गयमानाईम् “पादशतानान्त्”—वस्त्र चने पाद: शतः वा तिहिति ताद्वसा प्रातिपदिकसः, “संख्यान्” संख्यापूवकसः—स्त्रा अन्ये पाद: शतः वा तिहिति भादी च संख्यास्त्रबक्षस् स्थितिः ताद्वसा प्रातिपदिकसः, बुनु इति ग्राह्यीः भवति; “लोप:”—प्रत्यावधिश्रोणेन च प्रातिपदिकसः चनोत्वः: लोपः भावः।

ननु “वसेरति च” (ि्दिःिर्वत् लोपः सिध्दति ताहि कर्तु दुनन्ति पुरातापि शत लोपी विद्याते इति वेदत्:—समाधचे।।। “लोपोवचनम् चनैौमितिकलार्यम्” द्वानन्ति। चत्वारि:—“लोपवचनम्” चत्वृत्ते लोपसा विधानम् “चनैौमितिकलार्यम्” निमिन्तात् जात: इति नैतिकिकः तथातः चन्त्र इति चनैौमितिकिकः; तस्मा भावः इति चनैौमितिकलार्यम्। तथाः इद्धः इति चनैौमितिकलार्यम्। लोपी वहि चच न कचार्पि निमित्तात् जात: इति श्रापते, पुराति लोपविधानन्ति। तथाहि = “वसेरति च” इति लोपसा परानिनिंधकसः। इद्धः इति चच ओढ़ते।।। चचारि परे तव्यि प्रवाहः प्रवाहान्तसा भस्या लोपीबिंधति। तथातः इद्धारङ्गालोपी: मानात्तरनिमितिसः—ताहितिनिखतकतः। परस्परः: चचारङ्गां तद्हिताद्वः तद्हिताद्वः
This rule holds good—even if other words take the place of पाद or पति.

मित— I सूत्र पादान्वक श्रदृढ्यो श्रवः सूत्र, प्रति मित्। यदि:
तद्विषेण स्वामिजीक्रियकरणम्


c

The aforesaid rule holds good in the sense of suppression and charity also.

मित्। दशै। द्वारोऽधिन। व्याकर-न। द्वारोऽधिन। व्यवह्यसति द्रवति द्वैरः। द्वैरः व्यवस्त्रोऽ च राज्यवानी अर्थालामका शतालामका च चः चाईः। प्राप्तिपदिकसा वन्नुमायः।

इच्छा न अभिप्रेरता। हेय पाठी द्रविष्टः। विपिकाः द्रविष्टः।

डी। जातीयरोशपवासः। व्यक्तः। अशुकः।

The suffix 'कन्' is added to words that are called स्थूलादि in the sense of प्रकार i.e. to imply the nature of the objects—expressed by the said words.

मित्। व्यक्ति एवविद्याभा। कन्नन्यायी भवति प्रकारवचने द्विमानि स्थिता।

“प्रकारक्रमने जातीयर्” (शास्त्र) इति जातीयर् प्रवस्ता। प्रकार। विषमः। शूलवकार। इति कन्न् स्थूलः। अशुकः। प्रकार: इति भ्रूकः। एवं मायकः।

यथा शुल्कारः—शुल्क, भ्रूक, माय, भ्रूक, भ्रूक, तालः। पाठः। यथा श्रीहिंदु—उद्यान वक्तः। श्रीहिंदु:। कालावदक सुराकाम—कालः। सुराकाम:। अपि सुराकाम:। कालिका तु—भ्रूक तिल पाठः इति एवतात्पर्यं सुराकाम।

तेन तबादले भ्रूकः। तिलः। पाठः। इति च सबोऽसुराकामः।
The suffix कन् is also added to चन्द्र and दन्त in the aforesaid sense.

The self-same suffix is added to सुरा to imply a serpent.

The suffix कन् is added to words derived with the suffix कन् to imply that the said words cover only a portion of something (and not the whole).
The suffix कन्न is not to be added to words derived with the suffix न if the said words are presented in compounds by साधि or any other word having the sense of साधि. साल words with साधि as उपपद naturally denote part connection (अनलयनःगति) so the prior rule “पन्नवलन”—has no scope here—then what’s the necessity of nullifying कन्न here by the present rule? On this Bhattoji says—By this निषेधमुद it is signified that purely साधिक कन्न has scope every where and that कन्न is being prohibited here.

नित—। साधिकाः सती प्रक्षेत्रवृत्ति तथाकर: वा उपपदैः सतिः, जाग्यन्निषेधानुत्र प्रातिपदिकानु प्रवृत्तिः येन सात। प्रातिकाम्त। जाग्यन्त। नैसाधिकाम्। न तु साधि द्वयस्य भवेष्टु प्रातिक:। अनबन्ध साधिक खाग्यन्त। अनाबन्ध साधिकः सतिः (शृंगत: साधिकः—वाभदुः प्रवृत्तियान्त यत्र अनित्य सचेति विदेशान्य सचेति सचेति दृष्टिः वाभदुः) शापयति; अनन्तं साधिक दृष्टिः द्वयस्य तथापदः त्वारातः स्वर्णिक तद्दृष्टः कान्नप्रवृत्त: न यथोत्क्रमं—तथा सति “पन्नवलन—” (प्रभृती।) प्रातिक: द्वयस्य प्रवृत्तिरूप: नान्ति। तथा शापिततः हृदयानं नान्ति, तथा निषेधचन्द्रः कान्नचन्द्रः कान्नचन्द्रः दृष्टि चेतु—समाचारे—“उदमेव” द्वायिना।

चयनाः—नैव खलु प्रथमः चक्षुस्त्रतिः विभिन्नतः कन्नप्रवृत्तिः प्रतिपादः। तद्धिः कक्ष च प्रतिपादंकः। साधिककक्ष कन्नप्रवृत्तिः। केवल: युनः: साधिकः: कन्न प्रक्षेत्रवृत्ति विभिन्नः। भृषभृतु नवम्युष्कः नान्त: कन्न दृष्टि भावकर सततः। अनन्तेऽव एवत्रिवस्त्रवृत्तिः अवलयन्तः चाहिः कन्नप्रवृत्तः शाप्ये दृष्टि भावः। वहृत्तमेव वहृत्तकम्। अभिमन्नात्रः एव दृष्टि अभिमन्नतरकम्। तद्धिः काशिकः—“एव’हि सूत्रमिन्नतरकं सततः। एताहि वहृत्तकं व्याप्ते।”
The suffix ख is added to the word वही to imply some covering.

The suffix ख is added to the word ध्रुव as well as to words the last member of which is वचि. See Tika also.
नित—। चपडळ, अविकील, चलाकाम नूँ चल पुरुष दीप्ति एकाधि: चढ़ोतर-पदाच काये खाने खानेरी भवति । अविद्यालाभी यक्षीर्ष चाक दीप्ति बहुमुखिषः।

"विहारीस्व तत्त्वस्वार्थी सन्ताने" दीप्ति (४१११२) समाप्तवः—तन्त चपडळ दीप्ति रूपे तन्त: अनेन स्वार्थः—चपडळीः। चपडळचीः सचः—यी सचः हामालेव चित्रे न बहुभि:। चावामथः—व्योरलावेर चाचीरि सचः सचि । तवाना तु पढ़ेव।

षोडी मलिश्यम् चपडळचीः राष्ट्रः स हामालेव—अविश्वा तस्म चपडळचीः न स्वातः। चपडळीः दीप्ति पदी विद्याली न यज चक्षुसेवा: भूमिसिंहाकारः (चलारि ध्वनि:) चाचीरि सारपति। अङ्गिता गावींछिन् दीप्ति अङ्गितालेवानम् अवस्था:।

[ अवदेहार्जु कुर्दाराहित: करति ] दीप्ति भाषाकारः काव्य वा। निपातनादिक अङ्गितालेवानम् दीप्ति पूर्णपरिव समूह भाषाः। [ एकाकामाराजालेवानम् "अङ्गिता" दीप्ति सुधारणामात् ]। पाठ वर्णनी दीप्ति अङ्गिता "प्रथाद्वः शान्तावः" चतुर्ऊऽगा। दीप्ति समाधसतः कार्ये: प्रवाह: चाचीः। कार्यास्तः: द्रव्यः। पाठ पुनःपाठ दीप्ति पूर्णतम समासः प्रवाहः—तेन अल्पपुरुषः। अङ्गितादेव: शौचालाय घिरते। ईशरे एक दीप्ति "सरसीचिहः" दीप्ति (२११०) समासः।

ततः: स्वार्थः—ईशरायमः। एवः राजाधिनः। तवाधि "वेदाधिनः जस्तः सुभः। सन्दाधिनाश देवता:। ते मनः: विदावालीर्वलाभायुः प्राणः। देवता:। परस्परे विभाषायहारान अवर्ण प्रव्यः: निव्य दीप्ति भ्रमः। अततेव ईशरे एक द्वाराएः खाने श्वासः विना न परे दुःखाते।

नन्त किम् अर्जित प्रव्यः निव्य अचित तु अब्धेदीप केशितु? समाधि—अनेदीपिकेशित्सः आर्धः कार्यः। निव्य: दीप्ति वहांस्वामः। यथा अवचिपणी कन्न दीप्ति कन्नालयान पूर्णा विहिता: तस्म प्रव्यः। "पादशः—(४११२) दीप्ति बूनालयान पूर्णा विहिता: आन्द्र:। सम्मुखावान प्राकः "किमः—(४११३) प्रवाही विहिता:। विहिता: भाषास्वामः। तथा ध्वस्तेश्वरान ज्ञातान व विहिता: प्रव्यः। एवं समाधानात्। समाधानातः: किल ईशरे एक ईशराधिनानम् दीप्ति एवं जानियोः।

ध्वस्तेश्वरानात् "हक्कः—(४११४) दीप्ति सुवेषः। ज्ञातात् तु "ज्ञानायाजः वन नि" (४११५) दीप्ति सुवेषः।

80
The suffix ख is optionally attached, without altering the sense to words derived from the root भ, provided they, being used in the feminine gender, do not stand for any quarter of the horizon. See Tika also.
The suffix ष is added to words ending in जाति to imply वम्, i.e. the characteristic of the said जाति.

Example: “जातिजाति” वसा प्रातिपदिकमा अनि जातिरिति तिदति सबात् जातिजाति। चयनं वम् वसा अमिविधि सबि। चयनं वम् जातिरितिवम्। चयनं वम् जातिजाति। चयनं वम् चयनं जातिजाति।

The suffix ष is optionally attached to words ending in स्थान to denote equality (i.e., to imply “as good as”) with the object, expressed by the word of which स्थान is the second member.
सिहालकौमुदी

मित्र — समान स्वामी धर्ति स्वामि तुलसी। स्वामिनाथ प्रारंभिकाथा कप्रतायो विकासिन भवति “स्वामि मे” —तुलसी वें वर्तु “स्वामि मे” प्रारंभिकाथा “धर्ति वें” सार्थ कम्। पितामह: पितामहानीय: — परे पितामह:। मातास्थानाना। मातास्थाना। राजस्थानीय: — राजस्थान:। स्वामीन धर्ति किम्? गीतम्। स्वामि।

2070। चनुगादिनीकार। ५५११२।

दै। चनुगादितीलनुगादी। स एव चनुगादिकः।

The suffix दै is attached to the word चनुगादिनः without any alteration in the sense.

मित्र — चनुगादीतीलनुगादी, [ चनुगादी नियानतात्र द्रव्यमोक्षण धर्म: ]। चनुगादिनः धर्म प्रारंभिकाथा स्वामी दै। प्रतायो मन्त्र। चनुगादी एव धर्म आनुभवादिकः।

2071। विसारिणो मत्स्ये। ५५११२।

दै—। प्राण, स्वात्। वैसारिणः। मत्स्ये धर्म किम्?

विसारिण देवदेवः।

The suffix प्राण is attached (स्वाते) to the word विसारिण. to imply fish.

मित्र — मत्स्ये प्रभुधिथि धर्म विसारिणुन्मेद्वत् प्राण प्रतायो मन्त्र। विसारिणौति विसारिणः। प्राणम् प्राणम् मत्स्य:। प्रसरणशील:। मत्स्य:। दै।

2072। संख्राया: क्रियाभाषातिगणने कल्पनाः। ५५११३।

दै—। क्रियाभाषार्थिण। क्रियाभाषातिगणन्तः संख्रायासाध्य। स्वार्थे कल्पनाः स्वात्। प्रवेश्यो भुद्रः। संख्राया: किम्?

सूचिवारान्त भुद्रः।
The suffix कलसूच is attached to cardinal numerals when they stand for the repetition of “times” of some action.

In the aforesaid sense, the suffix सूच (and not कलसूच) is affixed to the words वि वि and चतुर.

The suffix सूच is added to the word एक in the aforesaid sense and before the suffix (i.e. the suffix following the base
is changed to सक्र (1). In सक्र + सुच = सक्र + सुच, the स elides by
the rule “सयोगालसा लोप,” and not by “हलक्षण भौ—” for here as
स stands for सप, and not सिंच (as seen in कथैवीत्त), so स
estands for सुच and not for सुच।

भित—। एकश्रद्धात् पूर्वैकि विषयी सुच प्रत्यय: खामू; प्रत्यय-सि
त्योगीनच प्रकाशणोः सक्रत् वृत्ति भाषेक। एक सुचु वृत्ति सिंचति सति सक्रत् सुचु वृत्ति सिंचति।
सयोगालसा लोप:” (२.१४१४) वृत्ति सुचु (स) लोप। “हलक्षणा स दीर्घांत् सुतिः
सामार्थ्य: हलक्षणा” (२.१४२१) वृत्ति सुचु सुच प्रत्ययसा लोपो न सम्बन्ध। वाक्यसिं
ति वैतृथचे—मोधालीकृति प्रथमपुरुषैऽवचनो अभैत्तीति वृत्ति रूपस। तव सिंच
वृत्ति प्रत्ययसा तस्मात् एक्रकार: हल (सुकारसा धर्मांतः) लोपो न सम्बन्ध तव सुतिम
वृत्ति तिंप: प्रत्ययसान सहारसातता सिन्धुदासा यहांत: सिंची यहं नासी। यथा तव
sिंची यहं नासी ततह तु सुचु द्रव्याष्ने सुचुकायी। प्रत्यय नेन सुरेण्य न
सुचु प्रत्ययसा लोप।

२०३५। विभाषा वहुंचोैविप्रक्रक्षकाले।।५४।२०।।

दी—। चविप्रक्षक धार्मिक।। वहुंचा विनियोग भुष्ट्ये।
वास्तवकाले किम्? वहुलो मासस्य भुष्ट्ये।।

The suffix भा is optionally added to the word वहु in the
aforesaid sense, when nearness of time is implied.

भित—। वहुश्रद्धात् पूर्वाकि विषयेऽधार्मिको भवित विकल्पे, पचो क्लमुच्
—”चविप्रक्षक” धार्मिको वस्ये गम्यायने सति। कियानासुतपपछये-दासद्वद्वादः
भवित, न च विप्रक्रकाले विधायातिवधिवन्ये विकल्पे धार्मिको भवित
इत्यथार्थः; दिवसी वहुंचा विनियोग भुष्ट्ये वृत्ति वहुंचा विनियोग भुष्ट्ये।। चचो क्लमुच्
वहुलोभुष्ट्ये दिनियमः। चविप्रक्रकाले वृत्ति किम्? वहुलो मासाय भुष्ट्ये।।
अव मासाय वृत्ति विप्रक्रकाले: पचो कियानासुतपपभ्र; वाह्याने—पचो न
वा भुषित वहुमुच् एव।।
The suffix मय्यः is added to words to imply the sufficiency of the objects—expressed by the said words. See Tika for rest.
All the suffixes that are attached to words in the sense of समूह i.e. to imply groups, may also be added when the sufficiency of a large number of things is implied.

The suffix आ is added to the words जनन, जवस, द्रितिह and भेषन without any alteration in the sense.
तद्विनिवेश स्वाधिका: ६३३

टिचम् दत्त निपातसमुद्राय: चक्रम् उपर्युत-पारम्यायः च वचते। टिचम् चूः चतुः प्रताहद्यः च परन्नविवेदी विरुपाराणान्ते च हृद्यन्ते। टिचम् दत्ति च भव्य-शब्दान् ज्ञा:—पीतस्याम्। पीतस्याम् दत्ति सूतिः। भविष्यम् भोजयम्। तद्विच् भविष्यम्।

२०३७। देवतान्तरात्मायाः चतुः || ५३४२५ ||

दी—। तद्वर्ती एव तद्वर्त्त्व म। स्वाधिर्णात्। प्रमिद्रेष्टवातारः
प्रदव्याः। ऐदव्याः। पित्रदेववायम्।

The suffix दत्तू is attached to words ending in देवता to denote something meant for them.

मित—। तसा श्रवः। तद्वर्ती। तद्वर्त्त्व एव तद्वर्त्त्वमिनिति चालुक्याणिदिवालों
साध्यैं वाबः। 'देवतानाराम' देवताकम्यानात् प्रासकितकाम् पालुक्यसमाधानम्
'तादव्या' चतुः प्रताहीमभित। चालुक्यानातारः प्रदुः। दत्ति आदिवाताम्। पित्रदेववाय
द्रव्याः। दत्ति पित्रदेववायम्। एवं वायु देवताम्। 'छादिशेवल्ल्यम्' दत्तिः त्रू प्रायमादिकः:
पाठः।

२०३५। पादार्धम्यावः || ५३४२५ ||

दी—। पादार्धम् उद्कम् पादाम्। अध्वर्यः।

The suffix दत्तू is also to be attached to the words पाद and
श्रवः in the aforesaid sense.

मित—। पाद श्रवः। दत्ती एतामहाम्। चालुक्यानिदिवालों चतुः प्रताहाः। स्वाधिर्णाः
श्रवः। पादाय प्रदुः पादाम्। पादाय प्रदुः पादाय प्रदुः। एव बल्लस्य।
पराश्चाय द्रव्याः। दत्ति। दर्शिषह प्रदुः पुपादि। बुद्धस्वरंसः। एतामहाम्
साध्यात्। तत्त्र अवचापि ज्ञस्ति वाबः—वर्षक्र द्रव्याः। एव द्रव्याः।
उक्षाम्।

दी—। नवस्य नु चादेश: बपत्तनप्रष्ठध्यत्यां विद्या:।
नूत्तमः। नूत्तनम्। नवीनम्।
सिद्धान्ताकोपुद्रो

मित—। नवशंडात् वप् तनप् ख दति प्रतायाः: भवति; प्रतायमर्द्ध नित्योगेन च नवशंडकासा खाण्ये न दति आदेशः समागः। नव वप् नूत्तमः। नव तनप् नूत्तमः। नव ख दति—तत् नू ख दति तत् नू इन्द्र दति; तत् गुण्डिति द्वितीयानि

दौ—। नस पुराणे प्रांत ॥ पुराष्ट्रात् च साधनात प्रश्नादात् वत्त्याः। चातु धृतोऽता ॥ प्रणमः। प्रबमः। प्रतनमः। प्रीणमः।

मित—। प्र दति निष्कं त्मु पुराणम प्रत्या नः दौृशकम्। चातु नगरावेऽभवति तथा गुण्डिति द्वितीयानि

दौ—। भागुपपानमभ्योधिषयः॥ भागुधेयम्। रुपेवक्ष्यम्।

नामधेयम्।

मित—। भागे; भागुम्। नामधे पान दति एतेऽथ धार्यं धृतिः प्रवद्यो भवति। भागे एव भागुधेयम्। रुपनः रुपेवक्ष्यम्। नामधे एव नामधेयम्।

दौ—। बाधीपः साधारणादात्॥ बाधीप्रभम्। साधारणम्।

स्त्रुः यां च धृपः चाधीपोः। साधारणी।

मित—। बाधीपः साधारण दति एताथामु च च प्रद्यो भवति। बाधीप्रभम्।

साधारणाः। प्रवद्यमलितात् शब्दम् चैप—तेन बाधीपो। साधारणी।

साधारणी। धारणामुः दति साधारणीं (प्रवद्यमलितात् साधनाः साधारणाः समासः)। [काविकातु च प्रवद्यम वैलक्षण्यालं सम्बन्धे तेन यथार्थसाध्यं भवति—चाणारका शाला; साधारणा शूरिति]

२०५१। चतिष्ठेष्यः॥ ५१५२॥

दौ—। ताप्त्यं इत्येव। चतिष्ठेष्यं इत्म चातिष्ठायाम्।
The suffix या is added to the word भविष्य to imply something meant for it.

भवि || भविष्यस्यात् चतुर्विंशतिसः तादाय याभविष्ये एव प्रवेयोभवहिताः। भविष्यस्य रूपं भविष्यस्याः।

२०४२ || देवात्सन || प्रारम्भ ||
दी— || देव एव देवता ||

The suffix तन् is affixed to the word देव without any alteration in the sense.

भवि— || तादाय भवि नामरक्षते || देवस्यात् स्वाधीं तान्वयुः भवति।

२०४२ || अवे: कः || प्रारम्भ ||
दी— || अवदिवाविकः।

The suffix क is attached to the word भवि without any change in the sense.

भवि— || अविष्यस्य स्वाधीं क प्रवेयो भवति। भवि निष्ठ:।

२०४५ || यावादिप्यः जन्म || प्रारम्भ ||
दी— || याव एव यावकः। मणिकः।

The suffix कन् is attached, without any change in the meaning, to the word याव and others that pass by the term यावादि।

भवि— || याव एव वसादिभा: स्वाधीं कन्नर्वयोम भवति। याव एव यावकः। यावकः यज्ञकर्मम्। स्वाधि च चड्ढोढ़पदाद्वार्यम्—“चरणकामि स्वाहोद्वत्तेन सुदर्शनाद्वा रक्षा”। मणिरिव सणिकः। यावादिप्यः—याव, मणि, अभिभ, तान्व, चर्च, गीत, सांह, सान्ट्य, जात, अपित पुजः क्रियाम, तजिस: पुजः, पुजः: स्वाच्छेद समातो, स्वातः: समासिद्धः, गुणि रिखः, गुखः: रिखः, दान कुत्सिति दानकः।
वृत्तिता, तथू सुत्त, तनुकः: चुलम्, चतुरुपशीति—उषः: शीता: चहुः, शीतकः: शिरिः: चहु:; अतु निमश्वि चुनुकः: चुलम्; षडी भू३ विपुस्क्रि गुरुः: पगः, विद्वा शालकुमार आदशाक्रीकृत्र्य इति एति अधि चेव पश्यनन। इत्ययुन्युर्वमालय—यथा:—हेयः।

2059। लोहिताक्षरः II 5148511।

दो—। लोहित एव मणिलोहितकः।

The suffix कन is added to the word लोहित to imply some gem original.

सम—। “लोहितान्” लोहितश्चान् “सयो” भविष्येष चति वायि कन् प्रवेक्ष्य भवति। लोहित एव मणिलोहितकः। सयो श्रीति किन्? लोहितो रसः।

2067। वणेचाचिनि II 5148511।

दो—। लोहितकः कोपेन।

The suffix कन is attached to the word लोहित to imply some temporary reddishness.

सम—। “चनित्ये” चनित्योऽसहनिस्वल्लकुश्याति—कनिचित्यू कारष्णः सा कानित्य इति:। वणेचाचिनि सति लोहितश्चान् कनूपथ्यो भवति। लोहितकः पाये चुद्ये कोपेन। नहि चुद्ये: भविष्येष एव लोहितः—चपितु कोपवशादि। तब साम्युक्तलोहितलं सन्धात। लोहितकः पीलेनेन प्रिया वा। चनित्ये श्रीति किन्? लोहितः गो।।। लोहितः सफः।

दो—। लोहिताक्षरवातनवा II लोहितिका, लोहितिका कोपेन।

सम—। लोहितश्चान्त प्रसा लोहितकः विष्णुवशादि कनकन। वात्स्य वा वायात् श्रीति वाचिकायः। तव: श्रीति वाचे लोहितश्चान्ता भविष्ये कनूपथ्ये तृविकुम्म
“प्रत्यय्यात् कात्—” (अश.२४) इति सूत्रेशो लोहितिकशा इति खात्। पदेन वार्ण वातिष्ठेत्य तथा कोपो वागे च बसति “बर्गणदन्—” (अश.२५) इति कौऽप्रथ्ये पर्ये यो नकारादिष्ठविधि। स द्रहापि स्खात्—नैन लोहितिकशा, कौऽपि लोहितिकशा लोहितिकशा वैद्य रसवी।

२०५७। रत्ने॥ ३३४॥

दी—। लाचारिणा रत्ने यो लोहितशब्दस्मृत्तिः कन्
खात्। लिङ्गवधनं वैतिव। लोहितिकशा लोहितिकशा शारी।

The suffix कन् is attached to the word लोहित when it denotes something dyed with lac or the like. There arises optional bar to डूप् (the श्रीमिति:बोधक प्रत्यय) by कन् here also.

मित—। रत्न: विहिरितम:।। “रत्नः” लाचारिणाः रज्जकद्रव्येन
उत्पादितरागि बस्तुं मणिवनी सति लोहितशब्दमेव कन्न प्रत्ययों भवति। लोहितिकशा कथाः।। लोहितिकशा: पद:।। लाचारिणा उत्पादितरागः लख्यः।। सियां
कौऽप्रथ्ये प्रथ्येभं करणा बाधा व खाद्यपि ततः—लोहितिकशा शारी; पदी नकारादिष्ठ
—लोहितिकशा शारी।

२०५८। कालाश्॥ ३३४॥

दी—। “चण्डो चानिये” “रत्ने” इति इयम्मुत्तरते।
कालकं एकं वैललियाय। कालक: पदः।। कालिका शारी।

The suffix कन् is attached to the word काल to imply something which has been temporarily dyed with black.

मित—। काल इति क्रान्तिः तस्मा क्रान्तिरूपकस्व ह वर्णति। तथाहि
रत्नी “सहस्र काला गुरुपर्वः” इति। “चण्डो च चानिये,” “रत्ने” इति सूत्राणां
भवं अनुसिद्धो नायास्यः सूबं—“कालाशः” कालशब्दमेव “च” श्रीन कन्नुवयो
भवति, चलने सामायिककाली राग उत्पादित: इति तदा कालशक्राद्वेयेन
The suffix तक is added to the word विनय and others passing by the denomination विनयधि without any alteration in the sense.

The suffix तक is attached to the word वाक—without any alteration in the sense, provided the said base stands for message.
208.1 | तद्युकात् कर्मणोपणं || ५१५३६ ||
दौ—कर्मेऽव कार्मवाम्। वाचिकं खुला कियमां कर्मैव तथयोः।

The suffix अण is to be attached to the word कर्म which is connected with वाचिक (message), (i.e. the duty-done in consequence of message).

मित—"तद्युकात्" व्याहतायख्यम्। चाचा यन्त्र कर्मणु युक्तः सदभिवधायिनः।
"कर्मणुष्" कर्मणु बन्दलुः साथोः अष्टर्म भवति। कर्मणु एव द्रति अणु कार्मवाम्।
वाचिकं खुला तथीव यन्त्र कर्म जियम्यन्तं तत् कार्मवामु प्रतिपायते।

208.2 | चीषघिरमवजाति || ५१५३७ ||
दौ—साथो अणा। चीषघि पिषवति। जातिकिम् ?
चौधवयुः चेते रुद्ध।

The suffix अण is to be attached to the word चीषघि provided it does not stand for any class-name (i.e. does not denote any class).

मित—चाताति वर्तमानात् चीषघिलिस्तद् साथिः अष्टर्म प्रथमी सत्वत।
चीषघिलिस्व द्रति अणु चीषघिमव। चीषघि पिषवति रीती। चीषघि ददाति भिषक्कः।
चाताति द्रति किम् ? चेते चीषघिव: रुद्धः। चीषघियुः फलपातानामः द्रचः।

208.3 | प्राकारमिस्वयः || ५१५३८ ||
दौ—प्रह एव प्रान्तः। प्राणी रस्तो। दैवतः।
वान्वः।
The suffix थ्र is added to words that pass by the denomination प्रजाविं, without affecting the sense of the said words.

The suffix थ्र is added to the word ब्रह्म—without affecting the sense.
The two suffixes श्य and त्य are added to the word दश to imply the better quality of the same. This is निष्प (obligatory) for we have अन्यतरस्यांम् (=विकलय = optionality) in the next rule.

The suffix श्य is optionally affixed to words meaning many or few (much or little), when they are used in any case.

The two suffixes श्य and त्य are added to the word दश to imply the better quality of the same. This is निष्प (obligatory) for we have अन्यतरस्यांम् (=विकलय = optionality) in the next rule.

The suffix श्य is optionally affixed to words meaning many or few (much or little), when they are used in any case.

The suffix श्य is optionally affixed to words meaning many or few (much or little), when they are used in any case.
The suffix म is optionally added to cardinal numerical words and also to other words standing for a single unit (i.e. to collective nouns denoting a single unit) in the sense of repetition.

The suffix म is optionally added to cardinal numerical words and also to other words standing for a single unit (i.e. to collective nouns denoting a single unit) in the sense of repetition.
The suffix ति is added to words ending in the fifth case-ending in connection with the कर्म-प्रवचनीय प्रति.

मित—। "प्रतिनिधि-प्रतिदान य यथाशिति" (१०१०११) प्रति: कर्म-प्रवचनीय तथ्योऽथ यथाशिति। इहनस्स परमालसा तसि: स्वात्। प्रुष: ऋषात् प्रति प्रति तसि:—तेन प्रुषु: क्रष्ट: प्रति इव रघुस्वात्।

द्वी—। स्वाताधिब्ध उपस्थिताम्। द्वीपोऽथानि। स्वात्। पूर्वतः। पाश्वतः। ऋषातिगणिद्वियम्। स्वरेण-स्वरतः। वर्णतः।

मित—। एवद् इत्तेषव्यायाम् तसि: स्वात्। एवद् एवानि। सभी स्वात्। "सि यथाः कर्मवर्त्तमार्थः पार्श्वानि जातिशाश्वतः।" एवानितु ऋषातिग्यात्। सर्वेऽस्त्रि स्वरतः। चर्चे चर्चे। "स्वतः स्वरतिः स्वरती यती।" "स्विन्द्रश्च: स्वर्तीद्वाराधारात्।"।

२१११। अपराधी चार्हीयः। अपराधी या पञ्चभिः तदन्ततात्सि: स्वात्। ग्रामात: गल्लरत्। ग्रामतः। अहीयः। किम्? स्वर्गान्तु हृज्ञस्त। पर्यवतात् चहवरोऽहति।

The suffix ति may be added to words to give the sense of the ablative case—the fifth case-ending being substituted by the said suffix, except with reference to the two roots हीय and रह।
मित—। घण्टायें या पश्चाद बिखिता, तस्मा: पश्चा:। वा तसिप्रस्थयं:। सत्यं
सत्यं दण्डरामप्रमु हीमङ्गारङ्गक्षी। कमङ्गारङ्गक्षी। सुभांत्य भवति।। श्रामादानमक्तिति
सत्यं। चौरायें। विभेदिति। द्रतिः। चौरायें। निभेदिति।। द्रतिः। सत्यं। पराक्षैरप्रति
द्रतिः। सत्यं।।।
धीरेशु: द्रतिः। किम्?। खर्मातु। हीरेयं।। पञ्चलाशु। भर्गरोहिताः।
हीरेयं। द्रति:। विकाराविनः। शाल्न।”शोहाकः। लागेम्।” द्रतिः। जहातिरिव। प्रति:। न
शुभः।। शोहाकः। शक्तिः।” द्रतिः। विश्रीत:, विभिन्नतिति।
द्रतिः।। शरिरं। हृदितः।। शरिरं। हृदितः।।।
समस्तो हृदि:। खुर वर्तितो वा।” द्रतिः। वाके
“हीरेयाः।” द्रति:। दहाकः। तो:। अवघितो। अपि। तसिरित्वं। बेदों। उज्ज्वलः—सः। पश्चाद्।।
कि तरी?। लतियाः।। करेण बतेन वा हीरेय:। बल्यः।।

2100। द्रतिं हास्ययन्त्रेपेक्षकर्मवर लतियाः।

| द्रतिः। चक्षुः करुपायायः पदं। स्थायु:। द्रतिः।।
| गृहोदितिगृहो।” चारित्रेणांतिरित्रेण।।
| चारित्रेण:। गृहोदितिगृहो।।।
| चारित्रेण:। गृहोदितिगृहो।।।
| चारित्रेण:। गृहोदितिगृहो।।।
| चारित्रेण:। गृहोदितिगृहो।।।
| चारित्रेण:। गृहोदितिगृहो।।।
| चारित्रेण:। गृहोदितिगृहो।।।

The suffix तस्मा is added to words replacing the third case-ending after them with reference to “surpassing”, “standing firm” and “censuring” provided the said third case-ending is not due to nominative case (अनुक्रमच्या)।

मित—। द्रतिः। गृहोदितिगृहो।। अन्यु:। द्रतिः। गृहोदितिगृहो।।।
| चारित्रेण:। गृहोदितिगृहो।।।
| चारित्रेण:। गृहोदितिगृहो।।।
| चारित्रेण:। गृहोदितिगृहो।।।
| चारित्रेण:। गृहोदितिगृहो।।।
| चारित्रेण:। गृहोदितिगृहो।।।
| चारित्रेण:। गृहोदितिगृहो।।।
| चारित्रेण:। गृहोदितिगृहो।।।
| चारित्रेण:। गृहोदितिगृहो।।।
The suffix तस optionally replaces any third case-ending (save and except that used in the nominative case) coming after a word with which is connected the word पाप or any other word derived from the root शा to abandon. Rest easy.
2102 | पद्मा व्यासे || ५१४८ ||

दो- | पद्मनाबहारा तस्मां स्वारामप्रचारसामाये। देवा अजमलोभवन्। आदित्य कार्योभवन्। अज्ञात्सः पचे इत्यः। आयिरे किम्? दचस्य शाखा।

The suffix इति optionally replaces the sixth case-ending when siding with various parties is thereby implied.

सिद्धार्थसमाये व्यासे। तविन्म कथामाने सति पद्मनाबहारारी विकल्पेन तस्मिन्त्यथा महति। ज्ञानादिलक्ष्य यथा यद्वी प्रका सा सू यथा ज्ञान वेदवध यथा। देवा अज्ञात्सः पचे अभवन्—आदित्य: कर्ण्यां पचे अभवन् इति वाके। देवा अज्ञात्सः पचे अभवन्—आदित्य: कर्ण्यां अभवन् इति वाके। आयिरे इति किम्? वाके। दचस्य शाखायांमु अभवन्।

2103 | रोगाधारिणे || ५१४८ ||

दो- | रोगवाचिन: पद्मनाबहारा सर्वितिकतिस्यायाम्। प्रवाहिकात: कृत। प्रतिकारसम्या कृथित्यः। अपनाने किम्? प्रवाहिकाया: प्रकोपन' करोति।

The suffix इति optionally replaces the sixth case-ending coming after word expressive of some disease when the treatment of the same is implied.

सिद्धार्थ: व्यासे। अपनानेप्रतिकार:-चिकित्सा इत्यः। रोगाधारिणेः सर्वितिकार:-सर्वितिका इत्यः। रोगवाचिनः सर्वितिकार:-विकारस्यायां सर्वितिकारः। प्रवाहिकात:-प्रवाहीनातिरिक्तीक्रियेः। प्रवाहिकात: कृत। कृथित्यः कृत। अपनानेइति किम्? प्रवाहिकाया: प्रकोपन' करोति। नाव अपनाने गमते।

2104 | इम्भस्तिरोगां संप्रदायकतेरि विच: || ५१४५.० ||

अमृतस्य तस्य इति वसायम्।
The suffix वि is attached to a word itself a subject or objects of production (and by production the creation of a new phase being implied) in connection with one of the following verb चू or चस.

Or thus—वि may be attached to a transformation (प्रकृति-विकारभाव) in the subjective (कर्ता) with चू and चस, but in the accusative with चस the transformed in both being in the same case with the transformation.

भित—। भूत: जात।। तत्त्वात्त चमः अभूत: जात।। भाव: उत्पत्ति।।
तस्म ज्ञातस्य भाव: इति तत्त्वात्त।। अभूमूत: जात:।। तत्त्वात्त: तसः उपत्ती: सम्बन्धायाय मेघभोजस्य प्रबंधे।।

संपदायतिर इति—संपदति इति चाचाच।। तस्म चाचाः संपदायताः।। सत्तियू।
सहाय:—“अभूततद्भाविक” यस्य चस्य भविष्यमानः नाम तस्म उत्पत्ती: सिद्धायायू
“सभ्येति विवर्तित” सम्यक्तमेव इति क्रिया:।। कर्त्रित्व चत्वारामात्त व्रतपश्चिकालू:।। च
अवश्य इति व्रतपश्चिकालू: चिन्ह व्रतपश्चिकालू:।

२१०५।। चस्य चौ।। ३४।२२।।

दौ—। अवर्णेन ईतस्यात्त:। वेलोधः।। चुंबनत्वाद्वायस्।। अधेश:। क्षेत्र:। सम्भवते तं करोति क्षेत्रोकरोति।। ब्रह्मो
भवति।। गधीस्यात्।।

The final कार of the word preceding the वि is replaced by इत।। व of वि elides, and अन word is an अवधय as well.

भित—। “इं वर्णोऽ” ( ३४।२१ ) प्रवर्तात्।। अनुवर्तते।। चर्चार्थाः
सिद्धान्तकौमुदी

प्रातिपदिकम गंगारस्यां द्रकारी भवति चिन्त्रध्वजः परे सति। क्षणः ( य: प्राकः
क्षणात् गंगारः वानः: पालीतः सः ) क्रमः ( कक्षणात्; ) समयते ( आयतेः );
स् ( क्रमः ) करोति ( तथा करोति ) इति क्रमशः गंगारः चि: ; चिन्त्रध्वजः गंगारी
इतिसिद्धः। “वर्षाकेशः” ( ॥१४११६१) इति दृश्ये द्रकारी सुष्मे। क्रमः इतिसिद्धः।
तत्। द्रकारी—केशः इति सिद्धः। तत्: कः: प्रयुज्यते केशः इतिसिद्धः।
क्षणः तथा भवति इति केशः स्वाभिमस्तः। “सन्तः” ( ॥१४११५५ ) इति नकारालेपः।
क्षणः गानः चालः इति गानः चालः। “वसीति च” ( ॥१४११५२ ) इति चकारालेपः।

दी—। अव्यययः चावीसः नेति वाचम्। दोषाभूतमहः।
दिवासुतात रातिः। तत्व अव्ययीभावः इति सूले भाषे
उजळः।

सिद्धः। वृत्तां वरे धर्मालालानामः अव्ययशः नामामः गंगारस्यां द्रकारी
न चालः। दीशा रातिः। दिशा दिशाः। अव्ययः। अदोषा
दृष्टाभूतमः, दृष्टाभूतमः। अदोषा दिशा भूतमः इति दिवासुतात
दिवासुतात रातिः।

१९०५। काच्चोः ॥ ॥१४११५२ ॥

दी—। चलः परस्याप्तायकारसः लोपः स्वात्केत्र चवः
च परतः। गार्दभवति।

A चकार Oweing its existence to some अपवल्पवच, elides before the suffixes कः and चः, when (provided) the said चकार stands after some consonant.

सिद्धः। चलः उतरसः अपवल्पवचाङ्कः गंगारस्य लोपः भवति कर्मध्वजः
तथा चिन्त्रध्वजः च परे। अभावः गार्देः भवति इति गार्दभवति। अपवल्पवचः
नासः सूतः। इति नासः सूतः। को परे यथा नासः सूतः इति बाचरति बाचसीयति।
गार्देः इति च चाचरति गार्दभवति। अपवल्पवचारसः एवलेपः चालः नासः चतरः
Before the च् suffix, the final vowel of the word (preceding the च्) is lengthened. This is for other vowels than ज्ञ, for which ज्ञ comes by “अन्त चुडी”. अन्य (अन्यकारान) words also get the lengthening.

The suffix च् changes its form according to the pāda: प्राप्त: स्मार्त, दृष्टि: ज्ञाति.

The suffix च् also affects the form of the verb: निक्षेपणम् ज्ञाति.

नन्द: अन्त: चुडी ज्ञाति.

The suffix च् affects the form of the verb: विखययित ज्ञाति.

The suffix च् also affects the form of the verb: विपक्ष निक्षेपणम् ज्ञाति.

The suffix च् also affects the form of the verb: कृपानुजितम् ज्ञाति.

The suffix च् also affects the form of the verb: अन्त: चुडी ज्ञाति.
Before the suffix चिव, the last letter of the words भ्रस्म, समस्म, चंसम, चेतसम, राजसम, असिले, निले, and जैनसम, elide.

The suffix चाति takes the place of चिव when totality is implied.

The suffix चाति takes the place of चिव when totality is implied.
The dental श of the suffix साति as well as the initial dental श of a word does not change into शूँच्छति. Rest easy.

मित । "साति" शित साति प्रव्यवस्थेः यो नाम सकारात्मक तथा "पदायोः" पद्धर्ष भादिन्तिर्योः सकारात्मक श्व नभवति । पदायोः—शित मितित । अनु-छिन्नति द्वारा श्व सकारः स तु पद्धर्ष खायेद्विषार्थि धर्मचयनां नाम पल्लुः।

ननु पल्लु प्रातिः कब्जात्र भवति ये निविधः धिविधित्रि धति चेताः—उत्त्यते । "वालाईः शः सः" (१५९५) धति ‘वः उः धारायाः । पकारात्र स्वात्ति सकारात्मकी भवति । अतएव पकारकः आदिशालातुः "आदिशालातः" (१५३४) धति पकारकः प्रातिशालातः। सतु जनेन प्रतिपिन्धति । सातिप्रव्यवस्थः—क्राक्षमु शधमु अधिः सम्पन्नरेषित्रि धति वाको "विभाषा सातिकातृत्वः" (१५६२) धति सातिप्रव्यवस्थः—तेन आप्रेशातुः भवति धति रूपम्। अत न पल्लुः। सातिप्रव्यवस्थ विवक्षकालः पन्ने चिन्तकालः—चत्रीभवति ।

ननु सातिप्रव्यवस्थ सकारात्र कति पल्लुप्रथावना ये निविधित्रि धति चेताः—उत्त्यते। प्रव्यवस्थकालातः अव अव पल्लु प्रातिरिता सुद। "महाविभाषया वाकाकापि भवति।" प्रव्यवस्थ उदत्पर्चः शृङ्गल्पिके इत्यदि: । अव लवधम् उद्देशातुः भवति (साति,) लवधम् उद्देशायाभिषिक्तः (चित्रः)=रुद्धर्षः लवधम् उद्देशात्री परिप्रेयति (वाकामु)। काकामु धति विनुः? पत्रं एकादशीय नक्षिमा भवति—चत चिन्तकालः नवनया सातिप्रव्यवस्थोऽपि।

२५६१। अभिफळी सङ्गदः च। ५४५२।

dी—। सङ्गदः क्रृत्तकातिभिषेकोऽग्नि सातिवाहिनाः। पनेक्रिकातिभिषेकोऽदिनः। सङ्गदातृ वाकामेव। अभि साति सङ्गदर्ते। अभिनितातृ भवतिश्चत्तमुः। अभि भवति। जलसाति सङ्गदर्ते। जलभवति। लवधम्। एकदम्य व्यस्तः सत्तैववाच्चेतेन अन्यायाभावः कात्यायंभुः। वजारान्तर्भोऽन्निन्यानां किविदववाच्चेतेन अन्यायायां ल्युत्विषि।
The suffix सति may be used instead of the suffix च व, in connection with the verb सपद (also)—when partial scope (with reference to attaching, covering and the like) is implied; it may be used in connection with श्रृः श्रम् also. See Tika for the rest and for expl. of कान्हा और चम्बिविधि.

**मिति—** शभिषिणियाः। सपदा शति सम्पूर्वः कः पद्धतिः राजसः। च—शति कः श्रृः शति पद्धतिः सुधिनियाः। "शभिषिणियाः" वाप्तः तामः सम्मुनायायाः। "सपदा" सम्पूर्वः कः पद्धतिः धातीयाः। "च" चपि सातिप्रथ्येः संवति चि च-वियाः। पति कः श्रृः शति एविं गः सातिप्रथ्येः संवति शभिषिणियाः। सातिप्रथ्येः वें कः सम्पूर्वः शति प्रथ्येः भ्रातिपठः पद्धतिः चारः; स च कः श्रृः शति एविं गः योिः न तु सपदा। सपदा तु वाकार्य शताः। सपदोऽघायेः सति—चिजसात् सम्पध्येः श्रमसः। सुसोऽघायेः सति—चिजसात् भवति श्रमसः। चिज—चिजेविभिः श्रमसः। पति कः सपदा योिः चैवेद्वातः वाकार्यः—श्रमसः एकदेशेऽन अस्वः सम्पध्येः। श्रवणः ज्ञानात् सम्पध्येः। श्रवणः ज्ञानात् सञ्ज्ञाति। श्रवणः ज्ञानात् सञ्ज्ञाति। श्रवणः ज्ञानात् सञ्ज्ञाति। श्रवणः ज्ञानात् सञ्ज्ञाति। श्रवणः ज्ञानात् सञ्ज्ञाति। श्रवणः ज्ञानात् सञ्ज्ञाति।

नतु शभिषिणिना सह कालात्म्कः को विवेदः शति चोः—समाधिः। “एकसः अयः”। एकसा द्रष्टा। “सासावयवच्च देवा” सवः सर्वरोमः अधिक्यः। “अन्ताय-नायः” दपानायाः। “काकासा स” वहःष्ठम्। श्रमसः विकारः। श्रमसः प्रधायः। “वहानास्य धारानाः” अनेकाः सूर्याः। “विहारवयवा-च्छेडः” वर्णवायाः श्रमसः अधिक्यः। श्रमसः प्रधायः। “यव एकदेशेऽनापि सत्सः प्रतिः विकारः सम्पध्येः सोभिषिणियाः। यथा श्रमसः श्रमसः चुप्तिः सवः श्रमसः अभिषितः सपदाः। वर्णसः सवः लघुमवमः उद्यानाच्छेः स शति चोः” —कामिकः।

$$9212 \quad \text{तद्भविनचने} \quad 584584$$

**त्री—** सति सामार कर्मसिद्धिः सपदा च योिः। राजसात करोः। राजसात सम्पत्तिः। राजाविनामः इत्ययः।
The suffix साति is attached to words expressive of masters, in connection with the roots म भु भव and संपद—to imply the making over of something to the said masters.

सित—“तद्धीनवचन्म” विशिष्ठ  तथिनू भधीन’ करोति द्रति गम्ये चति। ततु द्रति यथिनू भधीनोऽनि यति किरिति विषिति स लब्धति। चतपयः द्रववन्यस्य—सलिनलिः विशिष्ठ  ‘भधीन’ करोति द्रति योरी सति राजविनवचन्म प्राप्तिमलिकात् भवति क्षु भवतः संपदात् द्रति शतियाः योगे जयति। भधीन भधीन’ करोति द्रति राजसात् करोति। भधीन भधीन’ सम्पदाति द्रति राजसात् सम्पदाति। राजाधीन’ करोति—राजाधीन’ सम्पदाति प्रवृत्तः।

२११३। देये वा च। ५४५५।

दी—तद्धीने देये वा सरात् सातिन्य भूषवादिवशी। विप्रासिने देयें करोति। विप्रवता सम्पदाति। पचे विप्रसत् करोति। देये किम्? राजसात् भवति राजस्त।

The suffix वा may be used (also साति) in the aforesaid sense i.e. in the sense of “under control of” provided the making over of some dues is implied. i.e. if the thing controlled is a gift and there is syntactical connection with क, भू, भवतः, सम्पदा।

‘सित—तद्धीनवचन्म द्रवनुवचन्ति। तत् द्रवन्या विशिष्ठं देयम। देयं द्रवपत्म। यत् भधीनंज्ञयति तद्धी मवचन्म मवात् तत्त्वं भविष्यं भधीववचन्म प्राप्तिमलिकात् बा प्रथमोऽभवति क्षु भवतः संपदात् द्रति शतियाः योगे। सुर्खंकरवचन्म पचे सातिसवर्धीयमिः सम्पदा। ’भधीनवधीन्य सातिनिः यविशिष्यं तद्धीन् तद्धी सम्पदाति तद्धीनोऽनि यति स्वर्णम् निर्मिति तद्धी भविष्य। ’भधीनवधीनं करोति भधीमवात् करोति, पचे भधीमवात् करोति। विप्रवता—विप्रसत् करोति। भधीमवात् सम्पदाति। विप्रवता
सिद्धान्तकौसुदी

सम्प्रदाय। देवी दर्ति चिन्? राजसात्व करोति राग्रम्। भवु देवलभाभात् नवा—जपित चिन्तन्वदी।

२११५। देवनुवापुष्य-पुष्यचर्यं भेयो हितीयाससब्योविलंबू॥ ५।४।५५॥

दी—। एभो हितीयाण्तेभ्यो समान्तीभ्य वा समात्।

देवला बन्दे रमे वा। वहुलोलिन्यापि—वहुता जीवती

The suffix वा is often attached to the words देव. समुष्य पुष्य पुष and मथौ to give out the sense of either हितीया or समात्नी। See Tika also.

भि—। वाति दर्ति गानूचत वा देवे व भवुत्तिे भजति। नमु भवु दर्ति

एवं देवु पुष्यचर्यं—देव मुनुष्य पुष्य पुष्य मथा दर्ति एवं: हितीयालेभ्यो सम्प तथापनात्यो वा वाप्रत्याय्यो भजति वहुलम्। देवला बन्दे दर्ति देवला बन्दे। देवीयु रम दर्ति

बन्दे देवला रमे। एवं देवला गच्छति दर्ति देवला गच्छति। देवीयु सम्प दर्ति दर्ति देवला बचति। गानूचत गच्छति—गानूचत बचति। पुष्यचर्या गच्छति—पुष्यचर्या बचति।

पुष्यला गच्छति—पुष्यला बचति। साहृति गच्छति—साहृति बचति। वहुलबचनात्

पम्बीयापि दर्ति रमा वहुता जीवती मथा। दर्ति। नमु बहुमुद्रात् वा प्रथावः।

बहुता जीवत। दवध्रे।।

२११५। अव्यतानुकरणाद्वाराद्वाराद्वैदिनितो डाचू

॥ ५।४।५५॥

दी—। द्राक्ष अवरं नूयाम, नतु ततो नूयाम।

नानेकाणिति यावत। ताधृतमहे सना तममाण्डल ग्रात्

इम्नस्तित्योगं।
दाचि विवचिति वहुलम्। निलामात्रे रीति दाचिति वहुलम्। दाच्चपरम् द्वारे द्वित सताः परे पूवशंपायोः वर्षयोः पररुपं सारात्। इति तकार-पकायोऽ पकाः। पटपटा करोति। अव्यतासुकरणात किम्? हपत करोति। द्राजबराञ्जुत् किम्? अत् करोति। अप्विति किम्? खरस्वर्ता करोति। तपत-तपता करोति। अण्वेकाच्-द्रीव सुवर्यितुमुचितत्म्। एवे हि दाचिति परस्तमित्र दिले सुवचेल्वचित्यम्। अषिन्ति किम्? पटिति करोति।

With reference to (in connection with) the roots क्, भू or भम्, the suffix दाच् is affixed to words that imply (imitation of) indistinct sounds—provided the second member of the said words being reduplicated, contains at least two (or more than two) vowels save when द्रिति is not present there. For rest see Tīkā.

नित——। "अब्यक्तानुकरणात्" अव्यक्तय अनव: अनुकरण दोतथि य: शब्दतामात्। "द्राजबराञ्जुत्" हृ अचो एव चबरी नूर्नी यशिनू चरी विधति सामात्। सुतादित्—क्ष सू भस्म द्रति एती गोरी अब्यक्तानुकरणस्योक्तिके: प्रातिपदिकेश: क्रृत:—क्रियायः। सार्थभागी हि शतोपिजनान् वा प्राचिन: धारयहः। सांस्कृत प्रत्यौ भवति परे "द्रति" दृवस्य गोरी तु पवतु न सात्। दाचि विवचिति तति चहुः दिवः सातु प्रक्रियः। अपि दाच्च प्रत्येके परे धातु "माख्यितर्" कालाभिन्नता विद्विदितयाऽ सतान्तु दिवांसि प्रतियो दिवपन्त्योऽसंस्कृतं पररुपं सारात्। पटतस द्रति कथित्य अव्यक्तानुकरणस्या शब्द:। तत् करोति द्रति चम्किप्तः अभिमथियः अभातु दाच्—तेन पटतस दाच् द्रति सिद्धि:। पटतस प्रत्यया दिवांसि—तदात्मसि पटतस पटतस दाच् द्रति सिद्धि:। पटतस पटतस द्रति चम्किप्तः ही चम्किप्तः चतवेद दाचो निधिने स
कापि बाधा। चतुः पर्वत देवत्व "पर्वत" दिति विपन्यने परे चति प्रोक्षणेने यो ताकारलोक तत्तातु प्रस्थितो यो वचः पकारः दिति दभ्योः परसवप्त स्मातः। तताः टॅलॉण्ये आते पर्वतदा करोति दिति ५प पर्वते। एव द्वजदासायू। ज्ञानानुकरणाभिविक्ष्या। दिति निष्ठा ५३ प्रयत् करोति। नमु ५प प्रति श्च। ज्ञानानुकरणाभिविक्ष्या अचितु उष्णपालायणी। एवस्मृ इत्तवत करोति त्यादि। दाराजवराजसायू। दिति निष्ठा ५ श्च। रत्तु करोति। रत्तु ५प प्रति एकः एव अच्छेदनं न्युत्तत्व शब्द दाराजवराजसायू नाकि। दाराजवराजसायू इत्यत्व अनेकाशः। आत्तेचार अस्यः। तेन खर्स्तः खर्स्तः करोति लक्ष-पवता करोति त्यादिः श्रावणीयस्य घातुः। अनिताँ दिति निष्ठा ५। दिति इत्तवत योगी एवतू न सरता। परिभाषाय करोति। अनेकाशः दिति = दृष्टी 'अनेकाशः' दिति पताकीः। 'एव हृद' तथा चति 'विक्षादः' विक्षादिः व्याप्राति दिति 'सरस्वती एव सुचारा' भाषी शोभनिया। दिति अप्रभवः द्रव्यम्। फलतः द्रव्यचः (परसः) हिलम्। इत्यत्व वाच्चः कः कालः म शकामाः।

२११६। कृताहितोपन्ततीतियशम्बवीजातृ कृतिः।

दी—। हितोपन्ततीतिय वाच ग्राम्यः क्रम एव थोः कर्षणेवत्।
बहुतोऽनि व्यक्तानुकरणात् प्रन्तत्व वाचः न हिलम्। हितीयं
तृतीयं कर्षणं करोरति दिति हितीयाकरोति। तृतीयाकरोति।
शम्बवेदः। प्रतिलोकः। अनुलोकम कृष्यैः चित्रमृ युनः प्रतिलोकः
कर्षणं शम्बाकरोति। बीजेन सह कर्षणं बीजाकरोति।

With reference to the root क्रः (क्र), the suffix वाचः is
added to the words हितीयं तृतीयं शम्बवीजातृ and बीज in the sense of
क्रमः। No हिल here for these are not प्रन्तत्वः।

भितर—। कर्षणसम मात्राय चतुः गंगानां भवति हितीयं तृतीयं शम्बवीजातृ शम्बः वाचः
एते भाष्यं वाचः प्रश्नेयं भवति क्रमैः वाचः प्रश्नेयं। भाष्यं विविधविवेदैः च प्रश्नेयम्।
With reference to क्रृ, the suffix छाच is attached to compound words the first member of which is any cardinal numeral and the second member is the word गृह, in the sense of ploughing.

The suffix छाच is added to the word समय in the sense of whiling or passing away.
दृ—। सप्ताकरोति भग्मृ। सुपुजुळश्रवोविशिन सप्तवः
करोतीलयः। नियताकरोति। सुपुजुळस शरस्वारपराराखः
निगमःनाविवपत्मृ करोतीलयः। अलोकवनने जिम्। सप्तसम्
निष्णल वा करोति भुतलम्।

The suffix छच्छ is added to सप्त and निष्ण in the sense of
over-afflicting. For rest see Tika.

भित—। सप्त निष्णल यति अतिभाषयो छच्छः सारः भतिपीड़ने गमयमाने
सति। स स्था सप्ताकरोति। पुकुळ-समाध्य शर तथा भरीरे विविधतः
तथा पवित्रः करोति यथा स भ्रीती पीड़ी। नियताकरोति।
पुकुळभविलिना शरस्वाराखः
‘भिस्षा निगमः भवित—चेष्टा यथा नियताकरोति यति उच्चारे।
“पुभुच्छा-
वेष्ठोऽति दिव्यन्ति सप्ताकरोत्तमसम्”। अलोकवनने जिम्। सप्तवे निष्णल वा
करोति भुतलम्। सूचले पवानि स्वप्नवति तथापल निष्णल अनुशिंहति वा।

$2118$ निष्ण लाविष्कारणे॥ ५१४ि२॥

दृ—। निष्णाकरोति दाहिमम्। निगमं कुलमन्तरवर-
यवानां समुद्दीयवार्दि वहुः ही हां।

The suffix छच्छ is added to the word निष्ण in the sense of
“cutting” the different cells of anything (especially of
any fruit).

भित—। निष्ण नक्षत्रयुः बाह्य प्रवचः सातु निष्णां नम्बराणि। निष्णां
कस्मवितः कुलस्य मण्डल तथा कोणां तत्त्वात्करणम्। निगमम नक्षत्रम् अन्न:खिता-
नामो अध्यवस्थ यथास्तय समुद्राभासा चक्षुः तति वदुव्रीजिहसामागमनिष्ठातु निष्णकुलशीवानु
दातप्रयासः ततः कश्चाद्विन निष्णाकरोति निष्णकुलाहते यति वा दाहिम्।
निष्णाकरोति दाहिमम्। निष्णकुलाहते जम्भिरामस।

$2120$  सुख-प्रयादान्यलोमे॥ ५१४ि३॥
The suffix ढाच is added to the words सुख and प्रिय in the sense of satisfying or pleasing.

मित—। “आनुक्रृष्टेन” चानुक्रृष्टे गमधमेनि सुखश्वादात् प्रिय-शव्दाच ढाच प्रव्यो भवति। सुखिन चानुक्रृष्टे करोतीति सुखाकरोति। प्रियाकरोति गुरुम्। गुरीगुरुक्षिन चाचरणेन ते गुरुम्। प्रीणयति। तथार्थ: “प्रियाकुलुम प्रियंवदा।”

२१२१। दुःखात् प्रातिलोमिति। पृ.४५५॥

The suffix ढाच is added to the words दुःख in the sense of afflicting.

मित—। “प्रातिलोमिति।” प्रातिलोमिति गमधमेनि दुःखश्वादाच ढाच प्रव्यो भवति। दुःखिन प्रातिलोमिति करोति द्रत दुःखाकरोति। सानिन पीड्यति। दुःखाकरोति

२१२२। शूलात् पाकेन। पृ.४५५॥

The suffix ढाच is affixed to the word शूल in the sense of cooking (i.e. cooking upon a spit or prang).

मित—। पाकेन गमधमेनि शूलश्वादाच ढाच प्रव्यो भवति हज्जोरी। सांसन्द्र-शूलेन प्रकृतित सांस। शूलाकरोति।

२१२३। सत्यादशमेष। पृ.४५५॥

The suffix ढाच is added to the word सत्य in the sense of

२१२३। सत्यादशमेष। पृ.४५५॥

The suffix ढाच is added to the word सत्य in the sense of
The suffix डाच is added to the word मह to save and except when it implies शयन (pledging or promising).

The suffix डाच is added to the word मह to imply shaving due to some auspicious ceremony.

The suffix डाच is added to the word मह also in the same sense.
वर्तमान स्वाधिकारकरणम्

द्रि—। इत्यर्थिकूत्र ॥

The province of reduplication begins here.

भित—। अस्यम् अशिकारः। संवेष्क हिस्तिकवाच्या। अभिन्न प्रकरणं यानि
व्यवस्थानि तथा हिस्तिं चाल्लितं। यानि द्वियमः।

२१२५। निषु-वीपस्योः ॥ २११५ ॥

द्रि—। भावीभाषैर् वीपसायां च ददोते पदसा हिवचन्म्।
भावीचारं विहिततंश्वयमसं द्विकृभतेतुं च। प्रचति पचति। भुज्जा
भुज्जा। वीपसायां—हुंच हुंच सिख्वति। यामो यामो
रमणीयः।

Words implying repetition of action (भावीचार) and pervasion (वीप्सा) are reduplicated i.e. they are then twice written. See Tika also.

भित—। निषुष्टलम् भावीभाषोः। सा च तिष्कं अवयवकल्यं प्रति एतत्रु
सम्भवति। वीपसां दुग्धपत्तिवाचि। निषुष्टलम् भावीभाषोः प्रति यादतु तथा वीपसायां च यः
शब्दं चते तस्मा संवेष्क संस्कारोः। तिष्टलम् भावीभाषम् यथा—प्रचति पचति।
प्रत्यचति प्रचति। अवयवं शवकु यावि—भुज्जा भुज्जा यावि।
नदीस्मृ शब्दक्षणव उपयोगातृ। "भार् भार्" संग्रहारित हरस्थूती सुराचि।।" वीपसायाम्
—हुंच हुंच सिख्वति। यथि रघुवीः। "हिंसे हिंसे सा परिवर्त्माणोऽया"—
कुमारसुधार्। नदीस्मृ नदीस्मृ शब्दक्षणपुस्तिः। भावी भावी रमणीयः।

"इति भावायात्स्माध्यात्स्मानिति तात्प्रकरं प्रमवस्त्वविलिङ्गिति" प्रति भावायः
भित।। कौशिकौ विकृतं। परस्पर प्रायविलिङ्गितं यथा प्रचतिप्रतिविधितराम।
"कौशिकौ विकृतं उपवाश्वलातु विशिष्टिं भवसन्नुं ते। ही ही पद्यं ददाति चिपिदिकां ददाति।
ही ही देि—डियो डियो। सत सत प्रायविलिङ्ग सपुष्पर्यं।। कुलम् कुलमटवि
कुलम्। कौशिकतार्थस्माणि प्रयोगः—एकीकर्षितः। अन्योन्यसहाया प्रति।"—प्रति
भाषायित।।
The indeclinable par is reduplicated—when it implies exclusion.

The above rule is to be treated as an optional one.

To imply nearness or proximity the three indeclinables उपरि, निधि, and जन्म, take the re-duplication.
वाक्यादिरामन्पितस्वात्यासम्भावतिकोणकुलसनम्बन्धः
संनिधु || शास्त्र ||

two. असुशास्त्रम्—उन्द्र सुन्दर ब्रम्हि सौन्दर्यम्।
संमती—संवेदनेश्वर वल्लोडास। कौनी—दुरंशीत दुरंशीत इवानी
ब्राह्मणि। कुस्तने—धानुक धानुका ब्रम्हि धानुक। भतुःसनी—
चौर चौर धातविश्वासि लाम्।

The first word of a sentence uttered to imply either
malice, appreciation, anger, deprecation or reproach, is redup-
licated, provided the said word is used in the vocative
case.

मित—। भास्वातश्च स्वातन्त्रम्। अमृतश्च स्वाति। सुवार्तस्व—
असुशा संभावितः। कौन: कुलसन् मतः सन् श्री अत्यन्ती एकत्रम्
कथयो बाकाश भाद्री क्षितम वतु स्वरूपनयतः तत्तथ हे भवताः।
असुशास्त्रम्—उन्द्र सुन्दर ब्रम्हि ते
सौन्दर्यम्। भीम भीम रिते च भुजरितिभावावतः।
संस्कृतोऽद्वेदवे वल्लोडास।
अजुनांसुवेणि शीताय: खलसि। एवंकौपादि उदाहरणम् वीमता दीर्घितम्।

२१३०। एकं बहुनिहितवान् || शास्त्र ||

tree—। दिक्क एकश्चर वहुभ्रह्वति स्वाति तैः सुव-
लोपुःवद्धभावध। एकौकम्बरम्। इहयोरपि श्रोतुः कि इती
बहुनिहितविभावादि व प्रारूपिकरिकाति समुद्रायाति सुप्।
एकौक्षा
आहुताः। इह एकभागे पुंःवद्धभावात् अवग्रही विशेषः।
n बहुनिहितवृहि इलावत चन्द्रवुहुभ्रह्वति श्रीस्वरूपहृदलाभावाध्यमम्;
तेनातिष्ठतवहुलेही सच्यानुमतान्त्रेश्वरिवि प्राच्छ। वसुन्तस्य
भाष्यस्य प्रायवश्वामिततः। चूतमतिविश्व बहुनिहितवलीकि
The word एक—when reduplicated, should be treated as if in a बहुव्रीहि compound. Thus in एकौकम् etc., there is elision of सुप् विभक्त इन both एक and युँ ब्रजाव also in first एक applies as in a बहुव्रीहि। Again it being like वह ब्रीहि, new विभक्त arises when its duplicated forms are compounded. In एकौकया भालु वया there is युँ ब्रजाव in first एकया owing to वह ब्रीहि ब्रजाव in एकया एकया yielding एक एकया; if it is not said as वह ब्रीहि, but सामासिक only then without युँ ब्रजाव the form is एका एकया। Thus the बहुव्र (i.e. first of duplicated form; विभक्त युँ ब्रजाव; अवथयः; विभत्ति याकाल) differs in the two cases. Hence the significance of saying “बहु ब्रीहि” here. To establish सब नामाता in एकौकया Bhattoji says that old grammarians hold सब नामाता in अतिदिवश्रुती हि; for the rule “न वह ब्रीहि” speaks of सुखव्रहू ब्रीहि। But as भाषा rejects this rule (see ante) and as Sutrakaraka also wishes this निश्चय in अतिदिवश्रुताय so want of सब नामाता in वह ब्रीहि or question of अतिदिवश्रू has no scope here.

मि—। एकौ विभत्ति प्रतलो विद्वक्त यत् वह ब्रीहि भालु। तथा जिम्
कालिति चेत्—समाकाली। वह ब्रीहि ब्रजावात् एकस्यादि शुभिभिषज्योऽति:। स्वातः। स्वातः पुः ब्रजावायोः विभक्ति। एक: एक: विभत् एकौः। एकौकम् चचरं
अविभक्ति। “एकौकम्; विभिन्नति विभयः। एकौकया भालु ब्रीहि” विभत्ति भाषाकालिति:।
समासे द्वयोऽविभक्ति यद्यात् पद्धतिः सुपो चोपिभवति प्रतात् सम्भवात् एव सम्भवात् सुपो चोपिभवति। प्रतात् तथा भवति—यद्या। एकौकया भालु ब्रीहि। एकया एकया भालु ब्रीहि
विभिन्नति पद्धति:।

तुष अकौकय। वह ब्रीहि ब्रजावायोः युँ ब्रजावात्, सम्भवायोः “एकौकया” एकौःः।
स्थात, तद्विषुपं वञ्चभावस्त्रीणां का सारथकता द्रति चैतन्—समाचारे। ‘इि’
प्रवादिनाम्—हिन्दुमान्य समाधिपत्ति पूर्ण सार्थः कथयः [“तस्य पूर्णस्य यथा” द्रति
हि प्रातिशास्यम् ज।] तदा भविषयार्थी विश्वेषः विचित्राकसः। यथा बहु श्रीरीणी ‘एक एकाया’
निर्भावे एका एकाया द्रति।

‘न बहुश्रीणी’ (११२२) द्रति सुले यथापि बहुश्रीणी द्रति प्रातिशास्याम् लघुम्
शक्यः स्थात-तथापि ‘बहुश्रीणी’ द्रति चर्म दुष्णरी मश्चते। कालस्थितिः—उच्चाये
tab सुखारुपब्रह्मिलाभायम्। यशोभाय।—यशो भुक्ता एव बहुश्रीणी। तव सम्बास्या
तारिता—तब तु बहुश्रीणी: असतिदिशते तव सा न वारिता। अत्यन्त यथा सत्यमानमा
अवश्य, नेन एरूवेसे द्रति चतुर्थीश्चम्—द्रति प्राचापायाय। बहुवर्त्तश्च महाहाच्छे
प्रत्युत्तर प्रवाहायायम्। सुभांस्यमम् बहुव्रह्मिलाभाः सौनिकिं व्यासवाकी वित्ते:। नन्तु बहुश्रीणी
प्रत्युत्तर प्राचापायाय नालि द्रति सूत्री मूर्द्धम्।

२१२१। आचार्यः च। द१।१०।।

दी—। पीड़ायां दोषे हेतु सो वहुश्रीणिवच। गतगतः।
विरहातो पीडामानसा इत्युक्तिः। वहु श्रीणिवदभावात् जन्म लुक्।
गतगता। इह पुंवदभावः।
Words implying affliction are reduplicated. Rest easy.

भिन।।। पीड़ाया गम्भीरायां शब्दस् हि साताम्—तथा वहुश्रीणिवदभावः। गतगतः। विरहिप्रितश्च उक्तिरिम्म। वहुश्रीणिवदभावात् जन्म सूपः
लुक्। पुंवदभावः—यथा गतगता। नाभनाता।

२१२२। कम धारायवदुतिरिष्टु|| द१।११।।

दी—। इति उत्तरिष्टौ कर्मधारायवत्कायायम्। प्रयोजनः
छलोपुष्पं वदभावानीवदातिवानि।

Duplication of Words treated in the later sutras are to undergo the operation as in Karmadharaya compound. The result will be शुच्चीप, पुंवदभाव and प्रयोजनः...
सिद्धान्तकोषाणी

भिन—। प्रकारः कादिर्विदु सुविष्ट वत् दिव्यं चन्द्रं चित्रि द्वम तथा कर्मधारयचादर्रोभ्वावः
स्मार्य, तथा स्वते सुप: लोिः युः बदभावः वर्णविद्वालः च सुबिन्भुः।

२१२२। प्रकारे गुणवचनस्य ॥ वा०१२२ ॥

द्वी—। साहित्यां दोली गणः वचनस्य हेस्तदलाय कर्मचारयः
वत्। कर्मचारयवदुसतैर्विद्विधिकारात्। लेन पूवं भागसः
पुंड्रभावः। समासीयोद्रासतः च। पदप्रतेकः। पदपृथः।
पदत्रस्मः। द्वितपुत्रिति व्यावः। गुणोपसाजन्यव्यवाचिनः
केवलु-गुणवाचिनिवेद हृदचारनः। सुमास्मावः रुपमः। सुकः
सुकःः पठः।

Words implying attributes (or attributives) are reduplicated when expressing resemblance (or similarity.). Rest easy—see Tika.

भिन—। प्रकारः साहित्यसः। गुणवचनसः—ही गुष्म' वति तसः। केवलु-गुण-
वाचिनिह्वः य चारी गुणि वतिला पत्रातु गुष्मदति द्रव्ये वतसे तस्मापि च।
मुळाश्च—साहित्ये द्वसे केवलु-गुणवाचिनिह्वः गुणोपसाजन्यव्यवाचिनः वे
स्मार्यः। तब पूवः पुववलाय कर्मधारयचादर्रोभ्वावः। स्वस्तवः। पूः बदथः
भावः। समासीयोद्रासतः (११२२२२ ॥) द्वित सुबिन्य असा वन्ददालः च स्माराः। पदः
प्रकारः। द्विति पदपृः। पठ वीः प्रकारः। द्विति पदपृः। असा अर्थसः पदपृः
पदवाहः—
ः पदवाहः। गुणवाहः। पठः। एवं परश्वप्रकारः। द्विति परश्वप्रकारः।
परश्वप्रकारः। पवित्राश्च—साही गुणि वतिला पत्रातु पवित्राश्चर्गुणदति नरः
वचः। गुणाश्चारयः तथा || स्वस्तवः नृद्र्यु मृदः पवनशानुजालो वथा
लोकः। द्वित प्रकारः। विनायकः। द्विति यान्तसत्त्वायाद्वाहः। वथनु मान्यमित्रोगात्
निपाततातुः पत्राः। द्विति चादर्रोभ्वाः।

अधीं गुणवचनसः। द्विति वक्तश्चसः। गङ्गाशालः। किरातश्चसः प्रियांम्यीवान्पि विन्नेति। पत्र
Reduplication takes place when order is implied.

To imply hurry, one word may be twice or more than twice repeated.

Verbs undergo reduplication to imply frequency and intensity. See Tika for the rest.
वीटा लोट् प्रलोक्त सह “सबूतिव्” चं दस समावेशं खीर्य। “प्रसादकता” पीणः पुनर्षाकपन्तान् जनमः शास्ति कर्मम्। लोट् एव प्रसुल्लातैः निर्वचनं पीणः पुनः। दोषविन्दीति मातृ:। तत्तद्विषि “क्षियामसम्भविरेऽहृदी हिंसी वा चतामि।” (३.१४२) श्रति दृष्टेषु क्षियामसम्भविरेऽहृदी लोट् प्रिंि्; भर्वेन क्षियामसम्भविरेऽहृदी निर्वचनसा। निर्विन्दी। श्रतेद्व जनमोः समावेशं खीर्य लोट् एव क्षियामसम्भविरेऽहृदी निर्वचनस। खाद्यम्। क्षियामसम्भविरेऽ ग्ये काल-वेदके लोट् सार्वं। सुनेरी। सुनोगी। लोट् ख्यात। सुनादि। खविन्दित्व। सरस्वते।। पुनः पुनर्थिरश्वेन तु श्रार्विश्वेन।। वाहिन् वाहिन्। श्रति यादि। पुनः पुनर्थिरश्वेन वा यादि। श्रवनाशीले वाहिन्। वाहिन् वाहिन्। श्रति वायाविश् यादि। वाहिन्।। विकारं तु “समावेशं शामाओबचनं” (३.१४४) प्रथव श्रवनम्।

त्रिनां। काव्यालोकमुखे स्वं नान्यो हे वाचे समावेशं खुम लम।।

Pronouns undergo reduplication when implying कर्मविद्याब्दिः or क्रियाविद्याब्दि (interchange of action)—each one doing the like; and they are treated as if compounded; but the two pronouns ध्वन and पर are not treated as such, owing to “चूड़ा” here; on the other hand the pronoun द्रात is always treated as compounded; When they are not treated as compounded, the Bibhakti of the first member is always replaced by the स् (first case-ending singular). Rest easy.
तत्त्वितिः स्वार्थिकप्रकरणम्

नित्। परस्परस् एकाजातीयकियाकरणं व्यतीताः। कर्षणं: व्यतीताः। विनिमय श्रति कर्षणयतीताः। "कर्षण-व्यतीताः" तव परस्पर सजातीयार्थप्रियाः क्रियाः सूक्ष्णति तव "सुखवनामः" सुखवनामवदवद् "हे" दिर्ब चां श्रविति श्रवेदम्। कते सुहिते चने बचने सहारसस्वस्त सहारुः। सुभाषितदभवशाम श्रिमु बालाचिति चषु ? उपाधः। पूर्वः पद्धति विनिमयीप्रयोग एव तव फलम्। "बचलाम्" श्रविति चबलानाध्रम पर श्रविति सुख-नासनधः। सहारसस्व न भवति। इतरशब्दं निह्योतीविव सुभाषितदभवेयाः।

ननु बन्धु काशित्। समासस्व न भवति तदा कि पूर्वः पद्धति विनिमयः। शिरस्तीति जिनवकर्मायाम् दचरुः पठति—"श्रस्तसस्ववदभवेयाः" तदा श्रस्तसस्व न भवति तदा "पूर्वः पद्धति" पूर्वः पद्धति चलसायस शुमः।" विमानः: स्वामेः "सुः" चावेद प्रयासः विभावर्ती कर्षणति भवति श्रवः "वाच्यः" वाचः। अश्रोत्तिक निर्दा: नमस्ते। एकः विपः। अर्थः नमस्ति। स तु पुनरार्थस्वस्तिनां नमस्ति श्रवः कर्षणयतीताः। अर्थतदाध्रम इति श्रवः सहारसस्वः। दिर्बः चां श्रविति। इततदिहितः चने बचना इत्यथा न सहारसस्वभवशामः।—तथा पूर्वः पद्धतिः सुमः। श्रवः दुर्विमानिर्वेद्। विमानेः।—अश्रोत्तिकः। बचलामेः। अश्रोत्तिकः। बचलामेः। अश्रोत्तिकः। अश्रोत्तिकः। अश्रोत्तिकः। अश्रोत्तिकः। अश्रोत्तिकः। अश्रोत्तिकः। अश्रोत्तिकः। अश्रोत्तिकः। अश्रोत्तिकः। अश्रोत्तिकः। अश्रोत्तिकः।

दौ। स्वानुपंसवक्षोभ्यिग्नरसस्वायत्वेविनिमति रागावो वा

चतायः। अश्रोत्तिकः। अश्रोत्तिकः। अश्रोत्तिकः। परस्परः। परस्परः।

इतर्दितरः। इतर्दितरः वा इति वाच्यायाः कलेः वा भोजयता।

The vibhakti of the second member of इतर्दितर, परस्पर and अश्रोत्तिक य is optionally substituted by आम्—with reference to feminine and neuter gender.

भिन्। इतर्दितर अश्रोत्तिक श्रवः श्रवः दुर्विमानिर्वेद्या श्रवः दुर्विमानिर्वेद्या।
Some affirm that this replacement of the vibhakti by ाम is with reference to the second case-ending only; as the example of this same is only to be met with in the celebrated commentary (सहाय्य) of Patanjali.

But others contend that the commentary shows only a part of examples (i.e. the examples there are not exhaustive); and hence this rule of ाम: holds good with other bibhaktis also.
The existence of द्राप (available in the feminine gender) is barred in both the members (of the reduplicated form); in the neuter, the शद्रं sanctioned in the place of सु and शमं is also barred, and the non-elision of the bibhakti सु in case of samasa (of course with reference to those mentioned above)—all these three are to be accepted by dint of the statement of “बहुलम्” here.

भित—“दलवेंधे” यस विधेंचनः जातमुः तस्म दण्डवांशी एवं “टावभावं” स्त्रीलिङ्गः विधियत्वा एव प्रव्ययस्य अभावः द्रति एकपञ्चः। तथा “श्रीवें” स्त्रीलिङ्गः “सासोः” सु घसु द्रति विभजित्या “शद्रतत्तात्तिकिस्य: पक्षः:” (अः७४५) द्रति सुङ्क्वेय विधित्वा अद्वद्यपि “विरहः” अक्षमः सामूः द्रति अपरपञ्चः। अपिच “सासोः” समासकालेपि “शीः” सुविभजः: “शलुकः” लोपापावय द्रति “वयः” वित्य पच्छय वासुकाः” वहुलाः इत्यतः यहं “भितः” स्त्रीलिङ्गः सामूः। चदार्धशानि तु प्रथात्र द्रष्टव्यांपि।

द्वी—तथाहि। अन्योन्नामः परस्परम् इत्यत दलवेंधे संप्र्योः प्रासः। न च सव्यान्योऽवतिलाभः द्रति पुंवद्भावः। अन्यापर्योऽसमासवपुद्भावाः। न च द्विवंचनः द्रति। यां यां प्रियोऽप्रेतः काराचाची साक्ष्यतः तद्भवनिः। अन्योन्नामः इतर्वेदतित्तम्यत्र अद्वद्तत्तात्तितिस्वतारितिस्वतारितिः। अन्योन्नासु सत्कान्तान्नामाः। अन्योन्नाप्राशः। परस्पराचिसाहस्यम्, अपर-
सिद्धान्तकोशीयी

स्वरूपाशार्याची सौंभाव्य, चुंबकात शरीरातील समाधिमय.

प्रत्ययावर्ति कामश्चुरापर्यंतार्यंत "सिद्धा"स्वतः सूक्तेन ब्राह्मणसंस्कृत्य लोक नदित्यांच्छादनबाट वाचक प्रसादमयः

Eng.—Easy—see Tika.

सिद्धा—सिद्धार्थकोशीयी प्रत्ययावर्ति. दशौले ठावभावाचा
रूप—सिद्धा: अन्यौपर्यंत परस्परमय वा प्रस्तुत्तान्त—सिद्धा च्यातु, कृपायामुळे अन्या
प्रत्ययांप्रमाणे वाचकृते: विनिमयः. अतएव अन्यां अन्या
अवधार्यार्द्धं परस्परमय: संप्रदाय: चरित्रामये यथावतः
एव श्लोक: विनिमयः चार्य: प्राप्तः. सि च वहूलमुळे श्लोकमयानुसार अन्य
स्वरूपानुसार अतएव ब्राह्मणसंस्कृत्य प्रवर्तित पुस्तिकानुसार श्लोकमयानुसार अन्य
प्रवर्तित प्रकथाविरपि.

नन्दू स्वरूपानुसार श्लोकमयानुसार पुंद्रभाव: श्लोकमयानुसार पुंवन्द्रभाव: प्रकथाविरपि: तदृशः
कार्यं वगन्नवर्त्ता पुंवन्द्रभाव: खोजितवते प्रतिचित्ता—प्रकथाविरपि.
वहूलमुळे अन्या
परस्परमयं सूक्तेन ब्राह्मणसंस्कृत्य प्रवर्तित अन्यान्तराणात अन्यान्तराणात अन्यान्तराणात अन्यान्तराणात
श्लोकमयानुसार अन्यान्तराणात अन्यान्तराणात अन्यान्तराणात
पुस्तिकानुसार प्रकथाविरपि: तत: तथा.
तदृशः तक्ताणितममुळे स्वरूपानुसार श्लोकमयानुसार
श्लोकमयानुसार अन्यः कार्यमयानुसार श्लोकमयानुसार
प्रकथाविरपि: तदृशः तत्तत: कार्यमयानुसार श्लोकमयानुसार
प्रकथाविरपि: तदृशः तत्तत: कार्यमयानुसार श्लोकमयानुसार
p्रकथाविरपि: तदृशः तत्तत: कार्यमयानुसार श्लोकमयानुसार
p्रकथाविरपि: तदृशः तत्तत: कार्यमयानुसार श्लोकमयानुसार
p्रकथाविरपि: तदृशः तत्तत: कार्यमयानुसार श्लोकमयानुसार
p्रकथाविरपि: तदृशः तत्तत: कार्यमयानुसार श्लोकमयानुसार
p्रकथाविरपि: तदृशः तत्तत: कार्यमयानुसार श्लोकमयानुसार
p्रकथाविरपि: तदृशः तत्तत: कार्यमयानुसार श्लोकमयानुसार
p्रकथाविरपि: तदृशः तत्तत: कार्यमयानुसार श्लोकमयानुसार
p्रकथाविरपि: तदृशः तत्तत: कार्यमयानुसार श्लोकमयानुसार
२१३४

The words प्रिय and सुख optionally undergo reduplication when it implies झक्का, i.e. want of difficulty or easiness.

मित्रा- “प्रज्ञ” चमत्कारशी झक्का झक्का अभिव्यक्ति “प्रिय-
The word वधायथम् is (irregularly) formed by reduplication—to imply वीषा and meaning वधायथम्—i.e. according to one’s ownself or own relatives—or rather in accordance with true nature (i.e. properly or rightly).


The word हि being reduplicated, gives birth to the word इन्हि in the sense of रहस्य (secrecy, privacy, or reality), non-transgression of status, व्रतक्रमण (separate existence), वधपात प्रवीण (handling of sacrificial pots), and घनिष्ठि (manifestation—by साहचर्य).

मिति—दि पद्म - दिवं च स्वात्: तथा सति "हि हि" ्दि श्रयस्त पूवं पद्म " हि " ्दि अथार्थ महति, तथा "हि" ्दि उद्धलपद्ध अन्तरं चर्य प्रतितिर्दि—रहस्यम् सम्बंधाचार व्रतक्रमणं वधपातः। घनिष्ठि निति एनेन एव। एवं मिति रहस्यम् इन्हि पद्म इन्हि श्रयस्त घनिष्ठि।
सिद्धान्तकौमुदी

मर्यादादिकृतं विषयभूतं—मर्यादादिविपयम् एव ब्रह्मचर्यम् प्रवीणो भवति क्रियाः।
अव असाधितं प्रस्तृतं ब्रह्मचार्यम् धार्मिकम्यामिति ब्रह्मचार्यम् भवति अधि। आयामः।
मर्यादाधिकृतिनिमित्तम्—यथा आचार्यं होति प्रयोगं हन्ति भिन्नायामिनि।
स्मि पशवं
“आचार्यं” चतुरं पुष्यन्तां यावत् भिन्नायामिनि देशि। तवार्थं पंक्ति। प्रयोगं भिन्नं
गच्छति; पुरो भिन्नं गच्छति। भौतिकं महत्वं गच्छति। प्राणिरं महत्वं गच्छति।
भौतिकं महत्वं गच्छति (भिन्नायामि भिन्नायामिनि यथा) हस्त्वं सर्वप्रतापिष्कुलं।
स्मि पशवं देशि
भव मर्यादादिविपयं ब्रह्मचर्यम् प्रवीणः।
वृद्धिनां—प्राकृतिकं—हन्ति वृद्धिनां वृद्धिनां प्राकृतिकं।
यज्ञपायं यथा—हन्ति यज्ञपायं अज्ञानः।
भविष्यति। साधववं च प्रकाशः।
इन्ह सद्भेद्यायस्म्यादि
इन्ह साधवं च भन्नायामि।
ही साधवं च भन्नायामि
अव सूते योगीविभागः।
यथा (१) गद्यः ब्रह्मकोंदः।
(२) ब्रह्म सूताधारवर्ण ब्रह्मधारणं—ज्ञान-पाययोगाविभागः।
प्रथमालोकं अधि:—इन्हं देशि निपटति।
चित्तीलोकं अधि:—इन्हं देशि निपटति।
रहस्यादितु अधि:—इन्हं देशि निपटति।
अतिवर्ण: अचर्यं अव अव अधि।
यथा—“सुखदृश्यवर्ण” “वाचः हन्तः” (२१२९२)।

correction

P. 622 line 12, for “श्रीसचि च देशि आचारियोः”
read “केता: देशि क्रियः।”

At P. 648, line 6 for “शराजिति—देशि नकारायियोः”
read “नका: प्रातिपदिकान्तः देशि नकारायियोः।”

[N. B.—In case of नजन्म, etc “शराजिति” should give अन्नमहायो
क्यों and not only नकारायियोः।]

P. 648, line 7, omit “वशेषि च” देशि अचारियोः।”

विशेष राजसंस्था नामाय
विशेष राजसंस्थाय भिन्नायामिनि भिन्नायामिनि साधुः।

तथासाधकाः समाप्तम्।

CORRECTION

P. 622 line 12, for “श्रीसचि च देशि आचारियोः”
read “केता: देशि क्रियः।”

At P. 648, line 6 for “शराजिति—देशि नकारायियोः”
read “नका: प्रातिपदिकान्तः देशि नकारायियोः।”

[N. B.—In case of नजन्म, etc “शराजिति” should give अन्नमहायो
क्यों and not only नकारायियोः।]

P. 648, line 7, omit “वशेषि च” देशि अचारियोः।”

विशेष राजसंस्था नामाय
विशेष राजसंस्थाय भिन्नायामिनि भिन्नायामिनि साधुः।

तथासाधकाः समाप्तम्।
Now Available

PRINCIPAL S. RAY'S—

1. Sakuntalam (with Introduction, Notes Rs. 5

2. Uttaracharitam (,, ,,) Rs. 2

3. Mudrarakshasam (,, ,,) Rs. 2

4. Swapnavasavadattam (,, ,,) Rs. 2

5. Ratnavali (,, ,,) Rs. 2

6. Meghadutam (,, ,,) Rs. 2

7. Laghu-kaumudi (,, ,,) Rs. 1

etc. etc. etc.

Published by K. Ray, M.A., from 7, Bhawani Dutt Lane, Calcutta and Printed by R. N. Mitra at the Nalanda Press, 196, Vivekananda Road, Calcutta.