श्री पराशर संहिता
(श्री हनुम चरितम्)

2

सम्पादक। प्रकाशकः 1

'भाषा प्रबोधः' 'साहित्य विचारप्रबोधः' 'बैंचविभाग' 'हिन्दी विश्वारद' 
डॉ॰ अनन्दानं चिदम्बर शास्त्री
M.A. & M.A., Ph. D.

प्रवाचकः

वसु ० जी० बी० संस्कृत कलाशाला
तिम्मसमुद्रम् - प्रकाशं मण्डलम् - मान्ध्र प्रदेशः
बहुवाण्य - हनुमद्वरतमु
1998 - December

Copies - 1000

Price: Rs. 150/-

For Copies:
A. JANAKI DEVI
VETAPALEM
Prakasam (Dt.)
Pin 523 187 - A. P.
INDIA

TIRUMALA ART PRINTERS
Museum Road,
Vijayawada-520 002.
This Book is Published with the financial assistance of TIRUMALA TIRUPATHI DEVASTHANAMS Under their Scheme Aid to publish religious books.
Parasara Samhitha is a master piece on Hanuman authored by the great Rishi Parasara. It is an encyclopedea on Hanuman. Hanuman cannot be considered as a legendery hero of Ramayana in Threthayuga. Hanuman is considered to be Chiranjivi and the future Brahma i.e., creator. Parasara Samhitha is divided into several chapters, each dealing with specific result oriented Anustanam. He being the Bhavisyath Brahma, everybody should worship him for attaining all mundane results, while simultaneously trying to attain Moksha. The Parasara Samhitha text is not available in common market as it needs reprint. If the Parasara Samhitha is transliterated in to Nagara Lipi, it will be useful to all in India and also in abroad. The Parasara Samhitha needs a vide circu-
lation all over the world, not only by transliterating into their mother tongues, but also a faithful translation of the same in their respective mother tongues.

Chiranjeevi Annadanam Chidambara Sastry is adventurous in his thoughts and deeds. He is able to realise the results with his unending energies and tenacity. Latest adventure is the publication of Parasara Samhitha in Nagaralipi. He has already got this printed and showed me in loose printed forms which is to be brought into a book shape. He needs encouragement, in all respects.

I bless him to release this book as early as possible and further by invoking the Benign Grace of Sri Rajarajeswari Ambal, the presiding Deity of Sri Sidheswari Peetham.

With Narayana smrithis,
Sri Siva Chidananda Bharathi Swami
'Tarka Vedanta Samrat. 'Nyaya Vedanta Sastra Ratnakara' 'Sastra Nidhi', 'Tarka Vedantacharya', 'Darsanacharya', 'Maha Mahopadhyaya', Recipient of president's honour'

ब्रह्मश्री मदुलपलित माणिक्य शास्त्री

प्रारंभ

श्रीरस्तु। श्रीमद्र्शः अन्धदार्य चिदम्बर शास्त्रित महाशयः।
एकादश रह्मूमुत्वेवतारा जग करदेवी स्वरूपां श्रीरामचन्द्र
परम भक्तवर्तारां कोइं शमरण मात्रेण सर्वमुहार्थ समातिभवति।
तेषां हतुमतां माहात्म्य प्रतिमाधका “पराधार संहिता” महाग्रन्थः।

उ क्रः ग्रन्थः कालवेशन अतिहिंसोपि महानाक्षत्रेन तद्गुरुत्वारा जग
प्रसादवेशन च सर्वजनां ऐंगिकमुद्धिक फलाप्राप्त्ये नागरां
क्षरें। सम्प्रदक्ष प्रकाशित इति परम प्रमोद मनुभवामि। अवं चास्वर्ग
ग्रंथः। परम प्रामाणिकः हतुमहावेतास्तु रह्माविभाषिकमिः। सर्वेणि
विशिश्वा संग्राम्य पथनीयः। त्रितिपादनापुराणं हतुमानुपास्यः
अराजन्यः। भ्येयः। माणिक्य आराधन पद्धति हतुमानेव प्रथम
मार्गित: अनन्तरं सह गुरुणां मनुरः क्षेत्र परदेवतानुत्रोढः पद्धति:
ब्रह्मविद्वा च लघुः। चिदम्बर शास्त्रित महाशयः। एतद्ग्रन्थः
प्रकाशन दर्शनानंतरं मम हृदि महात्स सन्तुष्टः समाजनीति
निवेद्यामि।

र्गुनाविद्यां
विज्ञवनादा
19-6-1997
tक्रिकेण्डाक्षुष्य महामहोपाध्यय
मदुलपलित माणिक्य शास्त्री

*
Prof. S. B. Raghunathacharya
Vice-Chancellor

Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha
(DEEMED UNIVERSITY)
TIRUPATI-517 507 (A. P.)
Date 14-10-1996

Dear Dr. Chidambara Sastry

I thank you very much for sending the books "PARASARA SAMHITA" and other works, written by you.

I sincerely appreciate the efforts put in by you in bringing out the books, which are clear and complete in all aspects.

I feel reading your books is rather a mental pleasure than a mental effort.

With regards,

yours sincerely,
(S B. RAGHUNATHACHARYA)

*
There are millions of devotees of the Lord Hanuman throughout India who assert with full confidence that they have had the experience of the Lords' grace, in various ways on different occasions. As a well-known Sloka says Hanuman bestows on his devotees, who mererly remember him rare gifts such as intelligence, strength, fame, courage, fearlessness, good health, agility and skill in speaking.

While the Ramayana of Valmiki is the only source of information about the greatness of Hanuman for many people there is a very important work, Parasara Samhita in fifty chapters (Patalas) completely devoted to describe the life-story, exploits and the greatness of Hanuman. This work which is in the form of a dialogue between Parasara and Maitreya deals with various methods of worship of Hanuman (Tantras), Mantras and Yantras and many auxiliary subjects connected with them, in detail, in different chapters. According to this Samhita Hanuman who is free from death is going to be the creator in the next Kalpa.
This work in the form of palm-leaf manuscripts has been zealously guarded by sum persons, in their houses, as a valuable possession inherited from their ancestors, some of them using it for their personal purposes but many of them just keeping it as a sacred thing, not knowing even the contents.

It is by the untiring efforts, over two or three decades, of Sri Annadanam Chidambara Sastry who has taken it as his life's mission to bring this great work to light for the use of all those who are interested and also for the benefit of the posternity that it is now being published, perhaps for the first time, in Devanagari script. But for the constant efforts of Sri Sastry to persuade the owners of the manuscripts to allow him to study them it would not have been possible to publish this work which is a major step in giving a filip to the great cult of Hanuman. Sri Sastry has got nine temples of Hanuman, with nine different Murties, as described in the Samhita, installed in them.

I am sure that many devotees of Hanuman will be benefeted by studying this Samhita and receive the grace of the Lord Hanuman by worshipping him strictly in accordance with the rules laid down in this work.

18-5-1997
Hyderabad

Yours

P. Sri Ramachandrudu
आयुर्वेद

'हांक', भूपाण्याचे भाजः श्रीमत: अनंतराव प्रियनंद शास्त्री महोदयः कुळकवि किळ्ळदेव साहित्यकार यिन्हांना प्रसिद्ध आशीर्वादान मुलाच्या साहित्याच्या अथवा व अभ्यासाच्या अथवा वार्तातील प्रसारणाचे अंदाजे रसायन, स्वाभाविक धुळ्याचे कल्याणकाळ संपूर्ण दर्शन। एलेवन प्रवृति: परिवार्तन, प्रसारण पर्यवेक्षण व रूपांतरीकरण।

तत् विषये शिष्यांनी: दिक्षा भाषित यशा: पुण्यश्रोतका: "स्वातन्त्र शिष्यांनी: विद्याव्यवस्थाना विख्या गुरुहि गुणवत्ता माननीती" द्वितक सूत्र: एम्हासाहायेचे: स्वाभाविक सारधिक महत्त्वपूर्ण समये।

भाद्वात हुनुसंते एलेवन प्रतिक्षा साध्या एकान्तका चैता श्रावे। भोज शक्तिः। पररमेश्वर एवं हुनुसंते अनुस्मरणी विषये अल्पसंरेषोऽश्र, भक्त जन सुभाष साध्या। तदेकाचार्या प्रारंभात: सन हुनुसंते अदायिप र्वर्तमान किंम हम्मुळ्ळती विप्रदृष्ट: तान् तत् क्षण उदरार्थितीत शिष्ये: बृहजने: बहुप्रसंगे बिदितमेव।

तत्सः महाराण: रामभक्त हुनुसंते सर्वकाल चरित एतेचिस्ति परावरे साहित्याला चार रूपेन प्रथितम: अपि नामुळे विषयातून वारे वाताता सम्बोधित प्रत्येक परिश्रीवनात विदित म्हणून। शास्त्रीयां: श्रीमान प्रतिवेदन मधुप्रसंगे दिवंगत: हर्षाचार्य परांभणे एलेवन चयन अकार ने टिके। "नहीं सब: सर्व ज्ञानातिः" द्वितीय सूत्रहुनुसंते हुनुसंते: चरितविषये अस्मके जाण बहुप्रतिमान नातिसदृशवावभिन्नति। एकुण महाकाव्याः शास्त्रीयां: भक्तजन संस्तुताः: परिश्रोषकांचा च महोपकार मधुसूचित नातां वेदकी प्रज्ञाः।

अंत: प्राण्या परावर भैरोगर संसार भवन:। प्रत्येक विषये श्लोकाची पुलक यथायोग किंवा दिव पर्याय:। बाल्याचे प्रभृति हुनुसंते: चरित तत्त्वात सनिवेश विष्णु विद्वाना। विराजित: हुनुसंते: चरित तेतादारण युगणित परिवर्त्तन बहुप्रसंगे परिपूर्ण च दृश्यते। रामभक्त नामुळे दास भक्तां: साधक सूत्र:। यथा रामो ब्रह्मचार चर्णे: इति उक्त्ये तथा हुनुसंते ब्रह्मचार भक्तितित नातांे वेदोपयोगी प्रज्ञाः।

'ব্যাপক সাহিত্য সমুদ্রের উপরে ইতি ব্যাধি শুভে যথা বিশিষ্ট' অথবা ব্যাপক রসায়ন যুগের উপর যুগের মূল্যে পর ইতি পরিবর্তে জানা যায় তদ্বত্ত পরমাণু পরমাণু ম্যাক্সিমার প্রথম পরমাণু পর্যায় চ ইতি।

অন্যথा তথ্যমূল্যি: প্রকটিত প্রক্রিয়া হুনুসাংখ্য কথা প্রসঙ্গে -

"মহা বলচ মহাসত্ব বিশ্ববিশ্বিতি প্রজায়লিত
সর্ব দেবময় বীর - বাহুবিশ্বুি শিষ্যাতিকৃ।"
वेदबद्ध तत्त्वानं - सर्व विद्या विशारदम्
सर्वस्बस्त्रृणं शंकें - सर्वं दर्शन सम्मतम् ॥ ॥

इति
एवं प्रथमः बहू विषय विषयानां परिपूर्णः विज्ञान सर्वस्त्रृणं लक्षणं संबुधये। इति भावे। हनुमत्र प्रसाद नमनेन साक्ष प्रसंज्वलानू ग्रहियोगी विषयानेनकालिन विषयाकृत्याः।

हनुमत्रसम्बंधे मन्त्राशास्त्र विषयाकृत्येण बध्यां शंकेतानां संति बहवः। तदएव भन्त्यति ते बहुपकारकीर्ति लोकेकानां च। अर्थे च बहवः प्रम्पति। अस्मात् प्रमस्त उद्दे तानि द्वौकुपर्वति सम्इ इति। अस्य श्रीप्रथम्या प्रामाणिकट्व विधित मेव। वामेयकारः ब्लो ताल्लुकारं
अभावार्थोऽयोऽंप्रस्तथा वेसके पितु पदेषु अभ्या शंकितायाः। बहूं विषयानु स्वचको विदित श्रीयुते ज्ञाते तुलनात्मकपरिशीलने। तथैव पृष्ठगिरि तिम्मनास्य कवि शिरोमणिनाथि स्वसिन्यः प्रये समौर कुमार विजय नामके, कांतिचतु अथानू स्वीकृत्व इति च।

सुवच्छा चरितम्, भीमसेनोपास्यां आदि हनुमत श्रीमत बोक्तनाइ।

युल्लं हनुमत विधा, तथा प्रसाद पद्धार्थ सत्ताया विषयानां आद्वनेय मन्त्राशास्त्र, चयोदश हनुमत पीठां च विगुलवर्त्त रोमिनिः शंकेतानां प्रकाशिता एव। हनुमतु व्रत विधा, तस्माद स्त्रिया, तत्रात्मा विशद हृणे विनिः।

ततु परिषोषणात ज्ञाते अभगान, हनुमात् स्वीय भक्त जन रक्षाय विषये अति व भाद्रानु क्षालुः।

मन्त्र वक्लिक्षया यद्भिर्नित्य स्वीय गृहानि भ्रमबृही पालिवति वेत्तु सुबावदङ्गानिः सुदुहुद्देशो आदेशेन च प्रभोऽयोऽं, बहूं संपदाय, सम्बोध्य च ग्रहित इति ततु सर्वं, सर्वदा सुदुहुद्देशः अत्रीव हेमौ साश्च विभिन्न घसित च ज्ञाते।

अस्तोत्त गत्वा वयमाश्वास्यें, एतत् मन्त्र प्रकाशनेन प्रमथकारः आकां क्षितं भ्रमाय सर्वंलोको लोके स्म च प्रभित्यति च जात्रात्मकः येन हनुमद्व तन्त्रान्त मुख्यां कामया: पूर्णी। भविष्यतीति। एतमहामानं र्यानं परोपकारप्रकारण चित्तानां च जीवनं धर्मं, सफल, स्तुत्य च इति।

॥ इति शमु ॥

इत्योऽः

बुधजन विचेयः

जोत्सनुल सूर्यप्रकाश रायः

(विषाण्ड) आचार्यः

काशी हिदू विषयविद्वादायम॥

वाराणसी-५।

गज्जाननश्यामके

१५-६-१७

वाराणसी
'NYAYA VIDYA PRAVEENA'
'VEDANTACHARYA'
Dr. Gabbita Anjaneya Sastry,
Reader :
Vaidic Darshan Department
Sanskrit Learning & Theology
Banaras Hindu University
VARANASI - U. P.

प्रदानसा

श्रीमद्विषः अनुभावं चिदम्बर शास्त्रि महाशयेः प्रकाशितः पराशर सहिता प्रथमः हनुमद्वेता चरितात्मकः मया समव-लोकितः। प्रथोऽयं पराशर मैत्रेय संवादात्मकः। प्रथापतरेशु केषवाध्वरोपलम्माना हनुमद्वेष्यका विषयानापलम्म्पत्त इति प्रथमस्य वैशिष्ट्यगम्। इदुर्शस्य महतः प्रथमस्य प्रकोशनेन श्रीमतः हनुमद्वेष्यप्रेसरः अनुभावं चिदम्बर शास्त्रिणः महान्त सुपकां हनुमद्वेष्यमा मण्येषाभाकापार्ये कथनं नातिशयोक्त्या वहृ मिति मोमुख्ते मे प्रेवत।। आस्तिकतम्भनः इमम् प्रथम मधीस्य ऐहिकामुक्तिकथ परस्परा मनुमविश्वत्ति हनुमक्षण येति विज्ञविद्या।

* निवेदिताः

बाराणसी ग्रन्थित आज्ञनेयशाश्वतः

१५-६-१९४७
FOREWORD

Ancient Indian literature is so vast that there is much that has not yet seen the light of the day. Nowadays some books that have been usefull to the common man through the ages are gradually coming to light. To that order of rare and useful books belongs this “PARASARA SAMHITA”.

The life of Hanuman is indeed wide in scope, any, it is definite: Hanuman is immortal. In all ages we find references to Hanuman. Through Valmiki Ramayana the biography of the dedicated servant nonparallel of Lord Rama in the age of ‘Threta’ alone reached the world. However, it can’t be said that immortal Hanuman had no other history besides this. The great sage Parasara illumines those Unknown aspects in the “Parasara Samhita’s (“Vasishtasmat Pitamaha”—lines like ‘Vasishta is my grand father clearly indicate the author as the sage Parasara, the father of Bhagavan Vyasa. From times immemorial this compendium (Samhita) lay dormant in the archives of the devotees of Lord Hanuman in the form of Palm-leaf manuscripts. In this compilation, besides the complete history of Lord Hanuman, one could find a great deal of Mantra Sastra related to Lord Hanuman. This is an effort to place before the public the great book, PARASARA SAMHITA.

The great composer TallaPaka Annamacharya made use of this compendium in many of his hymns. For example, the hymn 11.1.148 has its source in
the 31st chapter of Parasara Samhita. The hymns 11-1-149 and 11-1-366 can be traced to the chapters 44, 45, 46 and 47: While hymns 31 and 163 refer to chapters 48 and 50. The great poet Pushpagiri Timmana, the author of "SAMIRA KUMARA VIJAYA" also followed Parasara Samhita. In Parasara Samhita we find evidence to prove that the Anjanadri in Tirumala is the birth place of Lord Anjaneya. This book dispels doubts regarding various controversial issues like the birthday of Lord Hanuman, his birth place etc. Sri Prabhudatta Brahmacari is delighted with the book and took a copy to his Ashram.

Jagadguru Srimath Abhinava Vidya Tirtha Maha Swamy, the head of Shringeri Peetha and other eminent scholars like Sri Tadepalli Raghava Narayana Sastry, Sri Jammalamadaka Madhava Rama Sarma, Sri Mudigonda Venkata Rama Sastry, Sri Maddulapalli Manikya Sastry, and Sri Ram Saran heaped praise on this great compilation. We can find references to Parasara Samhita in great books like Sri "Hanuman Maha Vidya Prakasika" etc. The author of the famous book "Ramayana Saroddhara" quoted slokas from Parasara Samhita. Many modern authors too accept the authority of Parasara Samhita.

It is sad that such a great book has not completely come to light even today. We have been gathering available parts from all corners with great difficulty in an endeavour to place the entire book before the public. This effort to bring this great "Hanumat Sastra" within the reach of all
people-of different regions and languages is undertaken with the fond hope that it would promote more research and a deeper study in this field. I sincerely hope that you would all endeavour to propagate this book in the way that providence might direct your thoughts, and enrich your lives in the service of ancient literature in general and of literature regarding Hanuman. In particular:

For the benefit of the reader a brief introduction:

Once upon a time sage Maitreya enquired of the great sage Parasara about the succour and source of relief to the suffering humanity in the frightful age of Kali. In answer Parasara gave an exposition of the greatness of Lord Hanuman. It forms the core of the Parasara Samhita. The importance of Hanumat Vidya and the way of communicating it and all the mantras related to Anjaneya's seven fold mantratmika Vidya are dealt with. The way one could see Lord Hanuman in his dreams, importance of Hanumad Vratha, the birth of Hanuman and the episode about the transformation of the glow of the sun into the maiden Suvarchala are described in great detail. The Yantra of Hanuma, the efficacy of devotion and the mercy of Lord Hanuma besides the history of the 13 Hanumath Peethas are narrated. The stay of Hanuman on the mountain Gandha Madana His Journeys on his camel and how the Lord protects his devotees and punishes the evil doers are narrated with many examples. Sri Hanuman mala Yantra which destroys enemies and which fulfils desires and unshackles all bonds find its full exposition in the Samhita. The time, place, posture,
and flowers leaves and fruits suitable for worship are dealt with at length. The importance of worship in the plantain orchards, the saligrama of Hanuma and the power of Hanuma in controlling epidemics like Cholera are explained. In the episode related to music we find Hanuman creating the raga Gunda Kriya.” Thus, we find a complete history of Lord Hanuma through the ages will all Mantras, Tantras, and Yantras in this magnum opus the Parasara Samhita.

My Great Teacher

Brahmasree Palaparthi Venkata Subbavadhanulu Garu a great upasaka (practitioner) of Hanuman mantra after initiating me, handed over a small section of the manuscript of Parasara Samhita. He told me to gather the complete work however difficult it might be and to bring it to light. It is nothing but the strength of his will and blessings that I had met many devotees of Hanuman, gather different parts and could being it to the present form. I am ever greatful to all there great devotees who have helped me in this venture.

Above all, I express my sincere thanks to the Government Oriental Manuscript Library, Adayar. There I could secure a major part of Parasara Samhita. In this there are 611 palm leaves. The condition of the book was old and (R 3317) injured and it has 65 patalas. However, it too had some missing portions (patalas 25 to 28, & 54 to 57). It is nothing but the blessing of Lord Hanuma that the book in the present form could be brought out at last.
I humbly bow in reverence at the lotus feet of Sri Sri Sri Siva chidananda Bharathi Swamy, head of Kurtalam Peetham for his blessings.

I thank Brahmasri Maddulapalli Manikya Sastry garu, Prof. S. B. Raghunadhacharya, Prof. Pullela Sri Ramachandrudu, Brahmasri Josyula Surya Prakasa Rao, Brahmasri Gabbeta Anjaneya Sastry garu and many others who have been gracious enough to bless this endeavour by sending their blessings and opinions. I thank the scholars and men of letters who have encouraged me in my work and those who have supported me so generously by with their manificence.

I express my sincere gratitude to Sri R. V. Seshagiri Rao who has lent me a helping hand in this venture.

With a humble supplication to Lord Hanuma to shower His infinite Grace on us so that His work may be fulfilled through us.

In the service of Lord Hanuma —

Annadanam Chidambara Sastry
<table>
<thead>
<tr>
<th>के. सं.</th>
<th>पृष्ठ सं.</th>
<th>विषय:</th>
<th>पृष्ठ सं.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>७१</td>
<td></td>
<td>श्री पञ्चमुख हनुमत हद्दयम्</td>
<td>१</td>
</tr>
<tr>
<td>७४</td>
<td></td>
<td>हनुमतज्ञर कथनम्</td>
<td>४</td>
</tr>
<tr>
<td>७५</td>
<td></td>
<td>श्री हनुमदान्तोर शतनामस्तोत्रम्</td>
<td>१०</td>
</tr>
<tr>
<td>७६</td>
<td></td>
<td>श्री वानरगीता</td>
<td>१३</td>
</tr>
<tr>
<td>७७</td>
<td></td>
<td>हनुमज्ञवति कथनम्</td>
<td>१६</td>
</tr>
<tr>
<td>७८</td>
<td></td>
<td>कवचयन्त्र प्रभाव कथनम्</td>
<td>२५</td>
</tr>
<tr>
<td>७९</td>
<td></td>
<td>हनुमस्तोत्र रूपनाम कथनम्</td>
<td>३२</td>
</tr>
<tr>
<td>८०</td>
<td></td>
<td>संतानहनुमस्तोत्र प्रभाव प्रयोगकथनम्</td>
<td>३६</td>
</tr>
<tr>
<td>८१</td>
<td></td>
<td>अष्टोतर शत नाम कथनम्</td>
<td>४३</td>
</tr>
<tr>
<td>८२</td>
<td></td>
<td>श्री हनुमज्ञवति कथनम्</td>
<td>४९</td>
</tr>
<tr>
<td>८३</td>
<td></td>
<td>पञ्चवर्त प्रभाव कथनम्</td>
<td>५२</td>
</tr>
<tr>
<td>८४</td>
<td></td>
<td>हनुमदुर्घ विधान प्रकार कथनम्</td>
<td>५७</td>
</tr>
<tr>
<td>८५</td>
<td></td>
<td>हनुमदाशा माला मंथन कथनम्</td>
<td>६२</td>
</tr>
<tr>
<td>८६</td>
<td></td>
<td>मन्त्रसाधन कथनम्</td>
<td>६८</td>
</tr>
<tr>
<td>८७</td>
<td></td>
<td>वशिष्ठ महर्षिगोक</td>
<td>७६</td>
</tr>
<tr>
<td>८८</td>
<td></td>
<td>श्री हनुमतकवचम्</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>८९</td>
<td></td>
<td>श्रीरामप्रोक्त मुख्य सहस्रनामस्तोत्रम्</td>
<td>९२</td>
</tr>
<tr>
<td>९०</td>
<td></td>
<td>अनुपलब्धः</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>९१</td>
<td></td>
<td>रोगक्रियमसूतोचचातन</td>
<td>१०६</td>
</tr>
<tr>
<td>९२</td>
<td></td>
<td>मालामहाकथनम्</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>९३</td>
<td></td>
<td>उद्भव हनुमास्तोत्र प्रभाव कथनम्</td>
<td>१००</td>
</tr>
<tr>
<td>क्र. सं.</td>
<td>पदल सं.</td>
<td>विषय:</td>
<td>पुस्तक सं.</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-----------</td>
<td>----------------------------------------------------------------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>१२</td>
<td>द्विवनिति</td>
<td>श्री हनुमत स्तवराजः</td>
<td>११३</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>आज्ञनेयोंतकम्</td>
<td></td>
<td>११६</td>
</tr>
<tr>
<td>१३</td>
<td>त्रिवनिति</td>
<td>श्री हनुमतकवचम्</td>
<td>११७</td>
</tr>
<tr>
<td>१४</td>
<td>चतुर्वनिति</td>
<td>श्री हनुमदशोत्रशतनाम स्तोत्रम्</td>
<td>१२२</td>
</tr>
<tr>
<td>१५</td>
<td>पञ्चवनिति</td>
<td>श्रीरामश्रोक्तं हनुमदशोत्रशत</td>
<td>१३०</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>जलनामस्तोत्रम्</td>
<td></td>
<td>१३०</td>
</tr>
<tr>
<td>१६</td>
<td>षणवनिति</td>
<td>श्रुत् लाभवभ मोक्षन मन्त्रकथनम्</td>
<td>१३३</td>
</tr>
<tr>
<td>१७</td>
<td>सप्तवनिति</td>
<td>श्री हनुमत्यताप्रभाव कथनम्</td>
<td>१३६</td>
</tr>
<tr>
<td>१८</td>
<td>अष्टवनिति</td>
<td>पञ्चमन्त्र कथनम्</td>
<td>१४१</td>
</tr>
<tr>
<td>९९</td>
<td>एकोनवति</td>
<td>नित्यध्यान प्रकार कथनम्</td>
<td>१४६</td>
</tr>
<tr>
<td>१००</td>
<td>शतत</td>
<td>रत्नदत्तश्रत कथनम्</td>
<td>१४९</td>
</tr>
<tr>
<td>१०१</td>
<td>एकोतरतशत</td>
<td>कुण्डागविग्राह पञ्चवक्षरो -</td>
<td>१५५</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>द्वितरतशत</td>
<td>लोकलाबध मोक्षन मन्त्रकथनम्</td>
<td>१५६</td>
</tr>
<tr>
<td>१०२</td>
<td>द्वितरतशत</td>
<td>जपविधान कथनम्</td>
<td>१५९</td>
</tr>
<tr>
<td>१०३</td>
<td>त्रितरतशत</td>
<td>स्तोत्राश्तकम्</td>
<td>१६०</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>भीषण हनुमत उग्रहनुमयुमाला -</td>
<td>१६५</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>मन्त्र प्रभाव कथनम्</td>
<td>१६६</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>१०४</td>
<td>चतुर्तरतशत</td>
<td>प्रशुरत्विनिष्ठ मातामन्त्र कथनम्</td>
<td>१६९</td>
</tr>
<tr>
<td>१०५</td>
<td>पञ्चोतरतशत</td>
<td>श्रुत्वलाबध मोक्षमातामन्त्रकथनम्</td>
<td>१७४</td>
</tr>
<tr>
<td>१०६</td>
<td>षड्यरतशत</td>
<td>त्रयोदशक्षरी प्रभाव कथनम्</td>
<td>१७७</td>
</tr>
<tr>
<td>१०७</td>
<td>सप्तोतरतशत</td>
<td>एकादश प्रयोगकथनम्</td>
<td>१८३</td>
</tr>
<tr>
<td>१०८</td>
<td>अष्टोतरतशत</td>
<td>प्रताशन हनुमतप्रभाव कथनम्</td>
<td>१५७</td>
</tr>
<tr>
<td>१०९</td>
<td>नवोतरतशत</td>
<td>सांपड़मीकाशर विद्यावानू -</td>
<td>१९०</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>चरित्रकथनम्</td>
<td></td>
<td>१९०</td>
</tr>
<tr>
<td>क्र. सं.</td>
<td>शतां</td>
<td>विषयः</td>
<td>पृष्ठ सं.</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>११०</td>
<td>दक्षोन्तरशत</td>
<td>नीलाधि प्रभाव कथनम्</td>
<td>१६५</td>
</tr>
<tr>
<td>१११</td>
<td>एकादशोन्तरशत</td>
<td>रामदासतव प्रकारकथनम्</td>
<td>२०२</td>
</tr>
<tr>
<td>११२</td>
<td>ग्रावशोन्तरशत</td>
<td>विश्वरूप कथनम्</td>
<td>२११</td>
</tr>
<tr>
<td>११३</td>
<td>त्रयोदशोन्तरशत</td>
<td>मृत संजीविवी विख्याकथनम्</td>
<td>२१५</td>
</tr>
<tr>
<td>११४</td>
<td>चनुष्ठोन्तरशत</td>
<td>&quot; &quot; &quot;</td>
<td>२२१</td>
</tr>
<tr>
<td>११५</td>
<td>पञ्चदशोन्तरशत</td>
<td>गुरुदारामोचन प्रयोगकथनम्</td>
<td>२३१</td>
</tr>
<tr>
<td>११६</td>
<td>षोडशोन्तरशत</td>
<td>कालकूट विष्णु हनुमणभवन प्रभाव कथनम्</td>
<td>२३४</td>
</tr>
<tr>
<td>११७</td>
<td>सप्तदशोन्तरशत</td>
<td>मन्त्र सिद्धि कथनम्</td>
<td>२३९</td>
</tr>
<tr>
<td>११८</td>
<td>अष्टोदशोन्तरशत</td>
<td>हुंकारहनुमन्त्र प्रभावकथनम्</td>
<td>२४३</td>
</tr>
<tr>
<td>११९</td>
<td>एकोनविषयोत्तरशत</td>
<td>हुंकार हनुमन्त्रोढारकथनम्</td>
<td>२५१</td>
</tr>
<tr>
<td>१२०</td>
<td>विश्वयुत्तरशत</td>
<td>पञ्चवेत्र प्रभाव कथनम्</td>
<td>२६०</td>
</tr>
</tbody>
</table>
मातृदेवो भव

पितृदेवो भव

आचार्यदेवो भव

श्रो।। ईदुर्देवह्रदातारी
भक्त्या प्रत्यक्ष देवते
नमामि सीतारामांवा
छक्मीनारायणाह्यौ।।

श्रो॥ वेदमन्त्रागमादिज्ञ
पालपत्याभ्यो००००ों
गुरुं भ सुमुखं पूज्यं
ब्रह्मेन सुम्बावधानिनमू॥
श्री पराशर संहिता
श्री आंजनेय चरित्रम्

प्रिसप्तातितमः पदवः

श्री पश्चमुक ह्रुमत् ह्रदयः ॥

श्री पराशरः ॥

श्रुणु मंत्रेय विप्रः ह्रुमम् भम्तर साधनम्
बंतर सांगं जपे बल्नु - तस्य सिद्धिनिर्विवायः ॥
स एव सिद्धेः चैव - स एव फलं तथा
तद्व नित्यपुर्वस्वर्यं - सर्वसाधन मुत्तमम्
ह्रदयं, पवनं, स्तोत्रं - पूर्वस्थागानि वै मुने!
माला कवच स्तोत्राणि - उत्तरांगं प्रकृतिताः ॥
आदि ह्रदयं वक्ष्यामि - साधवान्मनः । श्रुणु ॥

॥ १ ॥

॥ २ ॥

॥ ३ ॥

॥ ४ ॥
व. श्री पंचवर्क महुमत् हृदयस्य ऋषि श्री व श्रीराम चान्द्रः
भगवान् छंदोज्ञस्तुपः तथा प्रोक्ता ।
मन्त्रोक्ता देवताच् आ वीजं । ब्रह्मूर्त्तिः शकः प्रोक्ता ।
स्वाहा कीर्तकम् । प्रसादे च विनयोगः ।
हा मित्यादि पछाणि भुरिष्यादिभि विनिबधनम् ॥ ५

dhānam:

ध्याये द्वालकिवाकर ऋति निमं देवारि द्वापिभम्
देवं द्रमुख प्रभासं यस्सं देशार्थान् ऋचा
सुग्रीवादि समस्त वानरुयुं सुव्यात तत्त्वायिकम्
संतकारण लोचनं पवनं पीतांबरालक्रमः ॥ ६
अन्नो नमो वायुन्नाय - पन्धवकायते नमः
नमोक्तु दीपं वालाय - राक्षसांतकराय च ॥ ७
ब्रजधेहरुन् नमस्तुमः - शतानं मदापहः
सीता सातोषकारणः - नमो राजसांकारणः ॥ ८
सृष्टि प्रवर्तकः नमो - महासिद्धं नमोनमः
कला काष्ठ स्वर्गाय - मास संवंत्रात्मकः ॥ ९
नमस्ते भ्राह्मणाय - चित्तपुरायते नमः
नमो विष्णुव्रजस्वर्णाय - सूर्याय ते नमः ॥ १०
नमो विष्णुव्रजस्वर्णाय - नमो गस्यारिणे ॥ ११
सर्वरम्भवान् चरः - अरोकवन नाशकः
नमो कैलासनिल्य मलयाचर संश्यः ॥ १२
नमो रावणनाशाय इंद्रजि द्रवकारिणे
महादेवतामकः नमः - नमो बायुमुन्न्यभव ॥ १३
नम स्वुग्रीवसचिवः - सीता सातोषकारणः
सुमुद्रोलघवं नमो - सौमेतः प्राणदायकः ॥ १४
तिसपिततमः धरतः

महाबीरः नमस्तुम्यः - दीर्घवालो! नमोनमः
दीर्घवाल नमस्तुम्यः - वञ्जेदहः! नमो नमः ॥
छायाग्रहः हर नमो - वर सोम्यमुखेक्षणः
सबंदेव सुसेवः - मुनिसंघ नमस्कृतः
अजुनथवज संवासः! कृष्णाजुन सुपूजित
घमधिं काम मोक्षाय युष्मार्ये प्रवर्तकः

ब्रह्माध्य बच्च भगवन् - आह तामुरनायकः
भक्तं कल्यमहामुः - भूत भेताल नाशकः ॥

dुष्टग्रहः हरान्तः! वायुदेव नमोस्तुते
श्रीरामकायें चहूरः! पार्वतीगम संभवः

नमः पपान चर - ऋषभमुक कुतालयः
धान्यमाली शापहर - कालनिम निबहेणः! ॥

सुबचंद्रा श्राणनाथ - रामचन्द्र परायणः!
नमो बंगव्रुप्याय - वर्णनीय भृगोदयः! ॥

वर्णठाय नमस्तुम्यः - वेदधय नमोनमः
नमस्तुम्यं नमस्तुम्यं - भूयो भूयं नमाम्यहम् ॥

इति ते कथित देवि हृदयः श्रीहुनुमतः
सवंसपत्कर पुष्यः - सवंसौभ विवधंनम् ॥

dुष्टभूतः ग्रहः हर - क्षयापस्मार नाशनम् ॥

य स्वात्मानिणयो भक्त्या - वायुसुनो सुमंगलमु
हृदयं पठते नित्यं - स ब्रह्म सदृशो भवेतु

अजपर्म हृदयं यो यः - मंत्रं जपति मानवः
स हुःश्च शीत्रा माधोति - मनसिद्धि नं जायते॥

सः सत्यं पुनः सः - मनसिद्धिकर परम्
हर्षयं च क्रमितं पूर्वं - संबेदन स्फूर्तियं अक्षरं।
भवहरं गोत्रमात्रं पूर्वं - मथया प्राप्तां बिंद्रं मुने।
त भया प्रश्लितं सर्वं - शिष्यावतेः सङ्केतेः कारणात।

इति श्री पराशार संहिताय श्री पराशार मेनेय संवादे
श्री पञ्चमेख हनुमान हर्षयं नाम त्रिस्थारितमण्मच्छ्य।

श्री पराशार संहिता
चतुर्सप्रतितिः पद्यः

हनुमानवन्धर कथनः

श्री पराशारः

श्रो || भजरतु प्रवक्तामि - श्रणु मेनेय! आदराद। ॥

व || अस्य पञ्जरस्य क्रृपिः श्रीरामचंद्र भगवा निति च।

छन्दोऽनुतुष्णू। श्री पञ्चमवर्त हनुमानं देवतेतिच्छ। हर्ष बीजम्
स्वा स्वा शक्तिः। प्रश्नसो क्रीरकं स्पूतं। ब्रजसुं क्रा सिद्ध्वेयं
विनिमयं। हर्षायामायायमायायुक्तेऽपि दुःपरिकीर्तित।
रामहूत, चानरमुख, चायुनन्दन तथा तुरितसुखपुरवं अणज- नासुः। चारमुखवत्
स्वरुपं च भूतसिद्धि पदं परस्परं भूदमुखं। चोदमुखं
पदं चारां ग्रामवक्रं भूरं धर्मं। ततो अस्तमुखचारां। संवाराक्षस

श्री पराशार संहिता

श्रों मेनेयो || भजरतु प्रवक्तामि - श्रणु मेनेय! आदराद। ॥
युद्धस्मर्तितं: पत्रंि

आदि प्रणव मुच्चार्यं - बन्दे हरिपदं ततः
उच्चार्यं सर्वकपं दशक्तायंति चोऽचरेति ॥
अभिजायां समुच्चार्यं - द्वारशारणं महामनुवः ॥
शिरं पातु सम सदा - सर्वसोह्यं प्रदायकः ॥
आदि प्रणव मुच्चार्यं - कपिलीजं ततोत्तरेत्
नृसिद्धविजं मुच्चार्यं - गान्धवं समुच्चरेत् ॥
वराहविजं मुच्चार्यं - ह्यारीवं ततोऽचरेन्
नमः पदं ततोऽचरयं - स पञ्चायं महाकपेः
चतुर्दशाणम् महारोदं - मुखं पाया तथादा सम ॥
आदि प्रणव मुच्चार्यं - नमो भगवते पदम्
पञ्चवदनायं मुच्चार्यं - पूवामुखवेदि चोऽचरेत् ॥
वानरं बीजं मुच्चार्यं - कपिलुकायं चोऽचरेत्
सर्वं शतुरूपेति - महाबलयं चोऽचरेत् ॥
अभिजायां ततोऽचरायं सप्तात्वशाश्वशाश्वमि
कठं मस सदा पातु - सर्वशाश्वं विनाशकः ॥
उच्चार्यं प्रणवं ब्राह्मणं - नमो भगवतेतिनां
नारायवं महावीजं - करावरं पदं मुच्चरेत् ॥
नृसिद्धयं पदं चोऽचरयं - सकलभूल भेयं
पिशाच ब्रह्मरासं - सभ्यनायं पदं बदेत् ॥
अभिजायां ततोऽचरायं - घु बेदांभंको नमुनं
हृदयं मे सदा पातु - सर्वशाश्वं विनाशकः ॥
ओऽ नमो भगवदैवति - पञ्चवदनायं ततं
पश्चामुखश्चति चोऽचरयं - गाशं बीजं मुच्चरेत् ॥
वृक्षधार्यं महा - बलायेः पदं ततः
सर्वनामं प्रभवं - याते सकलविमोऽगः ॥
हरय स्वाहा त्वं ततः - वेदाम्यक्षर संयुतः
हनुम नमोदरं पातु - सर्वरोग निरहस्तः ॥
ओ नमो भगवतेति - पञ्चवदनय ततः
उत्तरमुखे चोजवार्य क्रोड वासवीज मुचवरेत्
आदिवाराह सर्वसंपत्तः - प्रदाय निस्प मूमिथः
प्रदाय पञ्चस्रववरेति - रोग निक्रङ्गन स्वाहा ॥
नारि पातु मम सदा - मुखसेयाग हेतुकः
नेत्र बाणार्‌को मनोः - पञ्चस्रववरेत् ॥
नमो भगवते पञ्च - बदनय पदं ततः
उद्धवमुखे त्यंते - ह्यवीजं ततं परम् ॥
ह्यवीजय सकल - प्रदाय सकलेतिच
जन वशीकरणय - सकल दानवांतकाय ॥
पञ्चस्रववरेति - षटपञ्चवाश द्वरणको मनुः
मम जानुदयं पातु - सर्वराकस नाशकः ॥
ओ च हेतु मित्यं चोकवः - नमो भगवते ततः
ब्रह्मास्त्र संहारकाय - राक्षसकुल नाशयेति ॥
पताक हनुमतेति - मायाबीजवरं ततः
क्रोडास्त्र सहित्यायं तं - मनुः पादध्यममें ॥
हां नमः पञ्चवक्त्रायं - नामिषेषं सदा मम
हीं नमः पञ्चवक्त्रायं - पातु जानुदयं मम
हूँ नमः पञ्चवक्त्रायं - पातु जानुदयं मम
हे नमः पञ्चवक्त्रायं - पाद्वृं सदावधु
हृँ नमः पञ्चवक्त्रायं - कटिदेशं सदावधु
हृँ नमः पञ्चवक्त्रायं - चोदरं पातु सर्वं
हे नमः पञ्चवक्त्रायं - हृदयं पातु सर्वं
क्लां नमः पञ्चवक्त्रायं - बाहुधर्मं सदावधु ॥
कली नमः पञ्चवंक्राय - कर्जयम् सदामम्।
कलुः नमः पञ्चवंक्राय - कण्ठदेशं सदावतु।
कलौः नमः पञ्चवंक्राय - चुबुकं मे सदावतु।
कलौः नमः पञ्चवंक्राय - पातु चोष्ठद्रयं मम।
कलः नमः पञ्चवंक्राय - नेत्रयुम्मं सदावतु।
राः नमः पञ्चवंक्राय - श्रोत्रयुम्मं सदावतु।
रीः नमः पञ्चवंक्राय - फाल पातु महाबलः।
रुः नमः पञ्चवंक्राय - शिरं पाया तस्दा मम।
रौः नमः पञ्चवंक्राय - शिखां मम सदावतु।
रौः नमः पञ्चवंक्राय - मूर्धनं पातु सर्वंदा।
रः नमः पञ्चवंक्राय - मूलं पातु सदा मम।
श्रां नमः पञ्चवंक्राय - श्रोत्रयुम्मं सदावतु।
श्रीः नमः पञ्चवंक्राय - नेत्रयुम्मं सदा मम।
श्रूः नमः पञ्चवंक्राय - पातु चोष्ठद्रयं मम।
श्रे नमः पञ्चवंक्राय - भुयुम्मं पातु सर्वंदा।
श्रैः नमः पञ्चवंक्राय - नासिकं पातु सर्वंदा।
श्रूः नमः पञ्चवंक्राय - कठं पातु कपीरथः।
श्रां नमः पञ्चवंक्राय - पातु बष्णस्थलं मम।
श्रीः नमः पञ्चवंक्राय - बाहुयुम्मं सदा मम।
श्रूः नमः पञ्चवंक्राय - कर्जयम् सदावतु।
श्रे नमः पञ्चवंक्राय - सम पातु वचिन्तंग्य।
श्रैः नमः पञ्चवंक्राय - चोरं पातु सर्वंदा।
श्रः नमः पञ्चवंक्राय - नामं पातु सदा मम।
आः नमः पञ्चवंक्राय - वानराय कष्टं मम।
ईः नमः पञ्चवंक्राय - ऊषयुम्मं सदावतु।
ऊः नमः पञ्चवंक्राय - जानुद्रश्यं सदा मम।
श्री पराशर संहिता

ऐं नमं पश्ववक्त्रय - गुलफडं व सदावतु।
ऑं नमं पश्ववक्त्रय - पादहसं व सदावतु।
अं नमं पश्ववक्त्रय - सर्वांगानि सदावतु।

बानरं पूर्वतं पातु - दक्षणे नकासरं:
प्रतीच्यं पातु गवंडः - उत्तरे पातु सूकरः
ऊँध्वं ह्याननं: पातु - सर्वं: पातु मुर्युहा।

बानरं पूर्वतं पातु - आनेयां वायुन्दनः
दक्षणे पातु हनुमानं - निरंते केसरीयः।

प्रतीच्यं पातु दैत्यारं: - वायुवा पातु मंगलः
उत्तरे गानिलसतु - निमं गुढः विशारदः।

ऊँध्वं रामस्वरं पातु - पातालेच कपीशारः
सर्वं: पातु प्रभासः - सर्वांग विकल्पः।

हनुमानं पूर्वतं पातु - दक्षणे पथनात्मजः
पातु प्रतीचि मक्षां - उदीच्यं सागरतारकः।

ऊँध्वं केसरीन्दनं: - पा तववस्तां हिणुभक्तः
पातु मध्यप्रदेशेशु - सर्वांका विदाहकः।

एवं सर्वं: मां पातु - पंचवक्तः सदा कपिः

सुप्रीवसचिवं पातु - मस्तकं मम सर्वं
वायुन्दनं फारं मे - महावीरः भू मध्यमसु।

नेचे छायापहारीच - पातु श्रोते ग्लंवंगमः
कपोली कर्णमूलेच - पातु श्रीरामकिकरः।

नासाप्रभ महजनासुतु - पातु वक्रं हरीश्वरः
पातु कठंच दैत्यारं: - स्कथौ पातुधुरऽरचितः।

जानो पातु महातेजः - कूपरी चरणायुधः
नकानु तस्तायुधः पातु - कशं पातु कपीशारः।
सीताशोकापहारी – स्तनी पातु निरंतरम्
लक्षण प्राणदातासैं – कुक्ति पा त्वनिवं मम।।
वक्षी मुद्रापहारीच – पातु पासवे भूजायुधः
लोकणे मंजने – पातु – पृष्टेदेशे निरंतरम्।।
नाभिभ रामदासस्तु – कृष्ठ पा त्वनिवलामजः
गुह्यं पातु महाप्राणः – सन्धी पातु शिवप्रियः।।
ऊँच जानुनी पातु – तुकप्रासाद मंजनः
जगी पातु कपिश्रेष्ठः – गुलकी पातु महाबलः।।
अचलोदारकः पातु – पादो भस्करसबिभः
अङ्क्षा न्यमितसवाह्यः – पातु पादागुलं सदा॥
सर्वभागान महाशूरः – पातु मा रोमवानू सदा
भायी पातु महातजः – पुत्रान् पातु नवायुधः
पशून् पदंचानन् पातु – क्षेत्र पातु करीभवः
बन्धुन् पातु रघुश्रेष्ठः – दासः पवनसभवः॥
सीता शोकापहारी सं – गुहान् मम सदाबतु॥
हनूम तपजरं यस्तु – पठे द्रिघान् विचक्षणः
स एव पुरुषश्रेष्ठो – भक्ति मुर्तिक विविघ।
कादात्रेवे वेकाले – पठे भ्यासत्रयं नरः
सवं शान्तु क्षणं जितवा – स्वयंच विजयीभवेत्॥
अर्धरात्री जले स्थितवा – सप्तव्यां पठे छदि
क्षायप्रसंगः कुठादि – तापज्वर निवारणम्॥
अर्कवारेश्वरमूले – स्थितवा पठति यः पुमानू
स पुमानू शिख्यामपणोति – स्रामे विजयीभवेत॥
अनेन मंत्रित भावः – यः विषेत रोगपीडितः
स नरो रोगनिसुंखत् – सुलसि भविति निश्चयः॥

॥
यो नित्यं ध्याये दस्तु - सर्वं मन्त्र विनिर्मितम्
तं दृष्टं देवता सर्वं - नमस्यंति कपीर्यरम् ॥
राक्षसास्तु पलायते - सूता धारति सर्वं: ॥
इदं पण्ड्रज मञ्जात्वा - यो जप्न्त्वनायकम्
न शीर्ष फल मानोद् - सत्यं सत्यं मयोदितिम् ॥
त्रिकाल मेक कालं वा - पण्ड्रजं धारये चुंभम्
पण्ड्रजं विधिवज्जत्वा - स्तोऽ accusant समिते:
तोप्ये दण्डनासूनु - सवरां राशसमर्दिनम् ॥
इतीदं पण्ड्रजं यस्तु - पव्वव्यक्त हुनुमतं
धारयेत् आये द्वापि - कुतक्क्लयो भवेत्रारः ॥

इति श्री पराशर संहितायं श्री पराशर मैत्रेय संवादे
श्री पण्ड्रमुख हुनुमत्संवर्तं नाम चतुसपतितंम पदल: ॥

* * *

श्री पराशर संहिता

पण्ड्रमुखसपतितम् यदल: ॥

श्री हुनुमद्धोतरशतनामः स्तोत्रम् ॥

श्री पराशरः ॥

श्रो ॥ स्त्रुणू मैत्रेय! मञ्ज्रा! - अष्टोत्तरसत संजितः
नामर्गं हुनुमतस्मृतं - स्तोत्रां शोकनाशनम् ॥
पूर्वं शिवेन पाबंक्त्वा - कवित्वं पापनाशनम्
गोपा दुःगीत्तरं जैव - सर्वपि सित फलफल्म: ॥
ध्यानम् :-

ध्याये द्वाल दिवाकर छृति निर्मं देवारि दर्पिपहम्
देवेन्द्र प्रभुमु ग्रहस्त्व ग्रहस्त्व देशीयमानं क्रृता
हस्ताव्यिं जेत पुस्तक सुधाकुतं कुशालीज्वर्न हलं
खेत्रवांग फणि भृहुं च दधत सर्विर गर्वपहम्

हुनूमान् स्थरकीवितिया - तृणीक्रुत जगत्रयः
सुपूज्य स्मुरश्रेण्ठो - सर्वाधीश स्मृक्षदः
ज्ञानप्रदो ज्ञानमयो - विज्ञानी विज्ञवसिदः
वजःदेहो रुद्रश्ती - दधव रुद्रा वरप्रदः

दंडजिजयकालिच - रावणस्य भयकरः
कुम्भकर्णस्य भयदो - रमादासो करीधरः
लक्ष्मणानन्दकरो देवो - कपिष्टलस्य रक्षकः
सुग्रीव सचिवो मन्त्री - परंतत्वातानो श्रमुः

आजन्मवहुवाचारीच - गंभीरध्रविनं भोतिदः
सर्वेऽः ज्वरहारीच - ग्रहकुट विनाशकः

दाकिनी ध्वंसक सर्व - सूत्र प्रेत विदारणः
विष्नुर्भिन विभुवो - निम्य सर्वं जगव्रभुः

भगवा कुंडली दंडी - स्वर्णयजपवीतघूतू
अविनाम् स्वर्णकांति - द्विभुजस्तु क्रुदांजलिः

वहुस्त्रवाचारण वधातो - वधुपथी वहुस्त्रवभूतू
शान्त्वत् वाक्यदको - कलादाक्षोद्भेदः

लक्ष्मीपी महाकायं - रणशूरोमेषमेमुः
वायुवेगी मनोवेगी - गुर्दस्य समोजपे
महात्मा विष्णुभक्तश्री - महाभीष्ट फलप्रदः
संजीविनी समाहृता - सचिवदान्तिविग्रहः ॥

त्रिमूर्ति पुंडरीकाक्षो - विभवजी क्रियाभवः
विभवहरि विभवकर्ता - भव हुःकै भेषजः ॥

वल्लुवेजो महाशान्तो - चन्द्रश्च सदृशोभवं
सूतकर्ता कायंदश्च - भक्तयोगसिद्धतारः ॥

महायोगी महायंत्यो - महाबल पराक्रमः
अक्षरहु राक्षसश्री - घूःघायवधकर्मः ॥

प्रस्तूर्यों शास्त्रबन्धुता - वायुखः प्रतापवान्
तपस्वी धर्मनिर्देशो - कालनेमिव वधोयस्मः ॥

छायाहरि दिव्यदेहो - पावनः पुण्यकृतिवं
वंचाभयप्रदो धीरो - मुक्ताहरि विभूषितः ॥

मुक्तिदो मुक्तिदश्चैव - शक्तिद् श्रवणसर्वति च
हैरिनिरंजनो निश्चयो - सवंपुष्य फलप्रदः ॥

इति श्री परारां संहितायां परारां मैनेयसङ्कादि
श्री हनुमदष्टोत्तरशत नाम स्तोत्रं नाम श्रवणकालितमः परतः

* श्री *
श्री पराशर संहिता

ब्रह्मसप्ततित्वम् पदलूँ:

-= श्री बानरसिद्धि :-=

श्री पराशर उवाच :-

श्रो। भ्रुण स्नेवः विज्ञाने - स्तोत्रं श्री हनुमतरमः
कृत सर्व्वान्वारूपः - श्री बाणरसिद्धिः।।
स्तोत्रं सर्वोत्तमं चैव - हनुमतलब्धदर्शनम्
सर्वभावाहृतं चैव - आचि व्याचि विनाशनम्।।

अगस्त्येन पुरा प्रोक्तं - सर्वेऽपि मुनिसाधिष्ठि
इंद्रेण याचितवेतस् - लोकोपकरणश्च॥

इंद्रोथ परिप्रच्छ - सत्कुलं मुनिपुनगवम्
अगस्त्य च महात्मानं - आसीं च सुखासने॥

देवदेव भवान्भोरेः - दुस्तरात्कलुष्येऽ॥

जनाः जरं तरंतीहु - त नेमे वद कृपानिवे॥

श्री अगस्त्य उवाच :-

हनुमांतं कष्टस्तोच्रं - वानरे विमलात्मकः
पठवति ये सदा मात्याः - तत्ववत्ता विमलात्मकाः

तरंति महावादोऽधिः - प्राप्तुवर्ति हरेः पदम्॥

आयुः कीर्तियंशस्चैव - लभस्ते नात्र संशयः॥

व। आस्वय श्री बाणरसिद्धि स्तोत्रं मंत्रस्य। अगस्त्य भगवान्
कृपि:। जगतीं चछन्दः। श्री हनुमान् देशता। मातात्मज
यति वीजः। अंजनासूपुरिति यतः।। वायुपुत्र इति कौलकमः।

श्री हनुमतसादिकथ्यं विनियोगः॥

६
श्री पराशर संहिता

ग्यानम् :-

वामे जानुति वामजानु मपरं - ज्ञानात्मा मुद्राभिषिक्तम्
हुदेये कालयथुते सुनिगणे - रघुतमदशेषणः
आसीनः कदलीवने मणिमये - बालाकंकोटि प्रभः
ग्यायनः ब्रह्म परं करोतु मनसा - सुविदा हृणुसम्मम् ॥ ९
संजीव पवंतोढारः! - मनोदुःख निवारय
प्रसीद सुमहावाहे - तायश्व हरिसत्तम ॥ १०

श्री सुधीवः :-

सुवर्णशैलस्य गवांच कोटि - सतस्य कोटेश्र दत्तस्य युक्त
दानस्य नै वासित सम्भवल च - धृवं च तत्वारुतिः दशेनेन ॥ ११

श्री गणपादानः :-

हुणुमस्तिः मे स्नानं - हुणुमस्तिः मे जपः
हुणुमस्तिः मे ग्यायन - हुणुमस्तिः सदा ॥ १२

श्री सुधेषणः :-

रामभक्त चरिता कथासूत्र - वायुतनय गुणानुकीर्तिनम्
रामदास! तवपादसेवन - संभवन्तु मम जयम् जयमि ॥ १३

श्री अगदः :-

माता सुवर्णचला देवी - पिता मे वायुनन्दनः
बाणावस हुणुमस्तिः - स्वदेशां सुवन्तयम् ॥ १४

श्री नीलः :-

अक्त कल्यकतः सौभं्यं - लोकोत्तर गुणाकरम्
सुवर्णलापित वहे - मार्हति वरद सदा ॥ १५
श्री गवाक्षः :-

वायुपुणे महता - यथा दुःक्तं करोमि तत्तु
न जानामि ततो धर्मं - मद्दभवं रक्षमां सदां।।

श्री मेंदेः :-

समीरसूते। सत्तं तवं दाजया
तवं दंशकं प्रेरित मानसेष्विरः।।
करोम्यां यज्ञ शुभा शुभ प्रभो
तवं तप्रीते येई मत्कृत मस्तुतं तस्दा।।

श्री द्विविदः :-

रामादीनां रणेष्यार्ति - दातुं यो रावणादिकान्
नावथी तस्मये बैक - स्तं बंदे हनुमतप्रभमु।।

श्री शरभः :-

भौमस्य बासरे पूजा - कर्तव्या हनुमतप्रभोः।।
भवे तस्य शुभच रायुः। श्रीः - पुजः मित्र कलेव्रान्तु।।

श्री गवयः :-

आमिषीकृतमातदं - गोष्पदीकृत सागरमु
तृणीकृत दशाघीरं - आजनेयं नमाम्यहमु।।

श्री प्रहस्तः :-

उल्लंघ्य सिङ्घो स्सलिं शलिं
यश्वोक वट्टं जनकात्मजायः।।
आदय तेनेव ददाह्ल लंकाम्
नमामि तं श्रांजलि राजनेयम॥

21
श्री सरस्वती संहिता

श्री नवः:

नमाम्यहूँ बायुज पादपंकर्जः
करोमि ता बायुज पूजनं सदा
बदामि वातात्मजः नाम संगलं
स्मरामि वायोर्भवं कौरतें गुरुभुषः ॥ ॥ २२

श्री धर्मकः:

सप्तशष्ठिःस्वातः कोटि - वानराणां तरस्विनामः ॥
य स्वन्तीवनयामास - तं बन्दे माहात्मामः ॥ ॥ २३

श्री गजः:

ततो वाल्पाशः पिता पार्बतीशः
स्फुर दबाहुवण्डः मुखेष्वरुदंप्रा
सती चांजना यस्य मादा ततोऽयम्
न जाने न जाने न जाने न जाने ॥ ॥

श्री ऋषिकर्जः:

बुद्धिर्वषेण वशोधे भैं - निन्द्यवत्म मरोगता
अजाद्य वाकपदंवंच - हनुमतसरणा ड्रुवेदः ॥ ॥ २४

श्री संपातिः:

सीता शोकस्य नाश्या - श्रीरामेऽशोकनाशनम्
साधकानां पुखं चन्यं - वायुसूनुं नमः नमः ॥ ॥ २६

श्री वेगवानः:

अज्जना वरुष्याय - रामेष्टाय हनुमदे
सर्वलोकंक कीरायं - सच्चिद्य द्वन्धान्ये नमः ॥ ॥ २७
ष्टसप्ततितमः पटलः

श्री हंडानृङ्गः :-

हनुमतस्वरूपं दैवं - नास्ति नास्तीति भूतले
तं पूजयितं सततं - ब्रह्मा गौरी महेश्वरा:।।

श्री रुपमुखः :-

आलोक्य वेद शास्त्राणि - सर्वं प्यपि महाशिवभः:
इद मेकं सुनिर्जं - नदैवं हनुमतरमु।।

श्री सुदंपुरः :-

मंगलं हनुम सितं - मंगलं कपिपुंगव।
मंगलं चार्जनामूनो! - मंगलं राधव्रिय।।

श्री भृषुः :-

दाता दायिता चैव - संवाहानु रक्षक स्तथा
प्रेरक श्रानुमोदा च - करत्सोला कपीश्वरः।।

श्री जांबवानः :-

भृति सुक्तिसारं नाम - विहाय हनुमनु तव
संसरित जना मुहा: - कि विचित्र मतःपरमु।।

श्री ज्योतिमुखः :-

मत्सार्यना फल सिंघं मम जन्मनं
नेन्नामि किंचि दयरं हनुमनु। महानमु।
तव द्रास दासजन पाद रजोनिकेत
मस्म ह्रिता भवतु सेवकपारिजात।।

3]
श्री सुमुखः :-
रसने! रससारज - मधु रसवाद कांक्षिणि ।
हनुम नाम पीयूषं - सर्वदा रसनें पिब ॥ १५

श्री गोलंगूलः :-
कुतो हुविंधं वा कुतो भीमवारः
कुतो बैद्रुतिः शतश्च भ्रा कथं वा
कुतो न्या व्यदीपात दोषक्षुंतं वा
हनुम तपद्धान वीताद्वुमस्य ॥ ३६

श्री कुमुदः :-
तातारो भुवि पादाश्रय - मार्गः श्र रसनें तयाः
हनुम जित्मिता स्तनि - जनानं हीनम् कुतः ॥ ३७

श्री शतबलि :-
धन्योक्षयुतहिस्तोसिस पुर्ण्यक्षिणम महुतोऽस्मिस्महम्
हनुमन् त्व त्यदांभोज सेवा विभव योगेऽ ॥ ३८

श्री केसरः :-
त्वशोभन्यं शरणं नासितं - त्वं मेव समं रक्षकं
अतो मयि कुपादृष्ट्या - हनुमन् रक्ष मां सवा ॥ ३९

श्री मारीचः :-
सदा पापोध निषृंतं - पपेषु हृष्टमानसस्माः
पापार्थमां महापायं - रक्ष मां मनुमत्रभो । ४०

श्री तारणः :-
हनुम दार्शया चच्च - भावि त ज्वृवति धृवम्
य दभावि न त ज्वावि - वृथा देहपरिश्रमः ॥ ४१
श्री गोमुखः:

अपराध शतांतिः - कुर्वण मां नृशंसकमः
क्षमस्व दासवुद्रया लि - हनुमन्न करणानिषेधे ॥ ४२॥

श्री पद्मसः:

हनुमतो न परं परमार्थतो
हनुमतो न परं परमार्थः
इति वदामि जनानु परमार्थतो
न हि परं भवतां विचक्षणः ॥ ४३॥

इतः वानरप्रोक्तं - सर्वपापहरं वरम्
सर्वज्ञान प्रदं चैव - सर्वसोभायेव वर्णनम् ॥ ४४॥

इति श्री पराशर संहिताय पराशर मैत्रेयकंबादे
श्री वानरशीता नाम पद्मपतितमः पदलः

* ॐ ॐ ॐ *

श्री पराशर संहिता
सप्तसप्ततितमः पदलः

-:- हनुमजयन्ति कथनम्  :-:

श्री मैत्रेयः:

श्रो ॥ कथं जयंतया हनुमान् - पूजनीयं पराशरः
विद्यः को वा फलं किबा - कालं को वा विशेषं
त सर्वं बृहि भगवन् - लोकानां हितकाम्यः ॥ १॥

श्री पराशरः

साधु साधु महाप्राणः - सम्प्रेर्यं ततं स्तवधा
य दुःखुता ध्येयकानि - भुवनानि महाकुले ॥ २॥
वैशाखे मासि कृष्णायां - दशम्यां चंदबासरे  
पूर्वभागिन्याः नक्षत्रे - शुभृत कर्कसामिधे  
मध्यालेहि बैन्धुतीयोगे - कुर्या तूजा हनुमत: \|  
गन्ध पुष्पाक्षते दिव्ये। - नेवेखं विभवान्विते  
नृत्यार्थाविचिः सूमय - गर्भनीयो तदा हरिः \|  
गोमये नोपलव्यावध - शूरिमो निष्ठुलि मानसः  
रघुवल्ली० ततः कुर्या - तंडुहः स्त्रति निष्पिष्टे \|  
पञ्चायुक्त प्रमाण वा - प्रख्य पञ्चक मेव वा  
तद्यथा वा तद्यथा वा - बिद्यायिः न कार्ये \|  
तंडुलोपरि संस्थाय्य - सौर्ण कलहं सुबोधि:  
राजितवाचि तारं वा - मृणमय चारेयं शक्तिः \|  
नवीनं कलहं कूर्यात् - निमलोक्य पूर्णिमाः  
फलाविश्व मुप्पुपाणि - मुवर्णि तत्तत्विन्किष्टे \|  
नवांबर सुसंडोधया - चषादये लक्ष्मणोपरि \|  
प्रतिमा कलशवल्क्षं च - हाम ब्राह्मण भोजनमु  
गुहुपूजः च कर्त्तायं - सर्वंत्र हनुमद्रते \|  
यथाशक्ति हिरण्येन - ताम्रेन रजनेन वा  
हनुमद्वभ्राह भीमानु - कार्यित्का प्रयत्ततं \|  
पञ्चामृताभिमेके - सन्नयत्वा करिष्यं  
पीतांबरयुगं बाष्पि - हरिद्राद्वपे तु वा \|  
धारितवा महाकेशु - रत्न सिहासने शुखे  
प्रण्यानु नूतनविचयं - स्थापयं म्याहतातस्मरं \|  
प्रण्याप्रतिप्पति कुर्वित - मूलमंत्र विधानं  
शोभा नुप्पचारान्यें - ततः कुर्या खाद्यविषि \|  
सुवर्णकलहं युक्तं - गुरुसहित समन्वितम्  
अध्यं दल्वा पञ्चवारं - पुष्पाक्षत समन्वितम् \|  
हृ।
सदिक्षणं च ताबूलं - स वस्त्रं प्रतिमान्वितम्
गुरुं संवृज्य यत्तेन - बस्त्रालंकरणादिभि:
ब्राह्मणयं सुगठिलयं - दानं ददा रकुमर्ये॥ १६
जयंती दिवसं पूजा - कुत्तर श्री हनुमत् प्रभोः
उपवासं यते प्रीतं - गुहिष्णुं भोजनं मन्त्रम्॥ १७
पूर्वप्रोष्टपदायुक्तं - जयंती दशमी तिथिः
अत्र नक्षत्र बैरुथे - तिथिः रेव प्रयोजका॥ १८
ब्रह्माबधासि यत्तेन - कुर्यितकारं मनुसः
असक्रुदा सक्रुदा ते - परांगति मवानुयात॥ १९
ब्रह्मावं मानसि महात्मं - कल्पकोटि शतेरपि
न शकं वर्णितं ब्रह्मनं - ब्रह्मणोपसि समंततं॥ २०
यत स्पुतवर्णा नाथो - ब्रजज्ञानं संभवः
हनुमानं मारति श्रीमानं - अवतीर्णं रिरक्षया॥ २१
तत्वा प्रभृति मारस्य - ब्राह्मस्य महात्मनः
स्नान दानादि योगवस्तं - हनूमं जज्ञानकारणात॥ २२
इति निधित्वम् मतिमान् - स्नया द्रास्तादलंतरे
संतंये तिपूतं नम्त्र - ददा द्विप्राय गोपानम्॥ २३
दापये दुक्कं चानं - हनूमं लौंयये तथा॥ २४
ब्राह्मणं क्षत्रियो वापिः - बैश्यो वा शुद्र एव वा
स्वीं वा पुमानं वा षडीं वा - यथावति किलेदेवै॥ २५
तवस्तु हनुमानं प्रीतं - ददा त्रिज पवारिकाम्
तवः द्वादशवर्णं तु - जुझुरा दगोघुमेन च॥ २६
यथावति ब्राह्मणं श्री - भोजये दिश्तेतस्तुपिः
आर्जनं मृगादिस्त्र - सर्वन भक्षाम नवानुयात॥ २७
रत्नतिथिः सनं तं - हैमं भास्करसनमि
निरस्तान्त स्तम् स्तोमं - कल्पये नमुक्षुपुरव॥ २८
आशाह्ये हनुमत्त्वं - रत्नसिद्धान्ते सुभीजः
अथ ध्याये त्वपिश्रेष्ठ - चतुरावरणाभ्यवितम् ॥

वामभागे द्वितां पत्नीं - सूर्यपुत्रीं सुवर्चलारम्
पश्यन्त दिन्द्रुष्या हृद्यत् - स्मितियुक्त मुखांबुजाम् ॥

चष मः शामर संयुक्तं - नीराधिश्रव सुसेवितंम्
मुद्राहार गणोपेतं - रत्नकुंडल सूर्यितम् ॥

प्रेरये भूविक्षारं - कन्यकम्बर धारिणम्
नाना मणि समुक्तीर्यं - किरीटोज्जवल देशरम् ॥

मेकलदाम सबोतं - मणिनूपर शोभितम्
रत्नककण्ण विद्वेदः - पाणी रत्नांबुज हयम् ॥

कविविस्त स्वाल्यवणि - मुष्टेर्वज समवितम्
चतुरुमज्जवरे शांतं - सर्वव्यापित मीर्यरम् ॥

सम्बदेव परीवरे - सर्वा भोज्यत फलप्रदम्
आवाहयामि सम्बें - सूर्यपुत्री प्रियं प्रभुम् ॥

देवदेव जगभाये! - केसेरि प्रियतन्दन!
रत्नसिद्धान्त सुभम्य - दास्यामि हनुमतत्वभो ॥

योगिययांविषपावाय - जगतां पत्येव नमः-
पाचं मयापितं देव! - गृहाण पुष्पोतम् ॥

शक्मण्ड्राणसंरक्ष - सीताशोक विनाशक!
गृहाणायं भयादत्तं - पार्वती प्रियतन्दन ॥

वालाय नदुव-बहाय - दशानन वधाय च
तुम्भा माचमन दत्तं - प्रतिगृहीत्वा माथिे ॥

अर्जुनधरं संबास! - दशानन मदापह!
मधुपक्ष प्रदश्यामि - हनुम न्यातिगृहीताम् ॥

गदाव्यि सबीतिच्छेष्ये - समानीते संबोदकः
भवत स्नापतिष्यामि - कपिनायक गृहाताम् ॥

॥
पीतांबर सिद्ध तुम्मि - तप्तहारक सतिभम्
दास्यामि वानरश्रेष्ठ - संभूहाण नमोःतुते ॥
ब्रह्मसूत्र सिद्ध भव्य - मुक्तादामोपशोभितम्
स्वीकुरु चवांजनीपुत्र! - भक्तरक्षण ततपर!
उत्तरीयं तु दास्यामि - संसारोतारकरण ॥
गृह्यां परमप्रीया - नतोषिम तव पाद्योः ॥
भूषणानि महाहारीचि - किरीटप्रमुखा न्यर्हम्
तुम्मि दास्यामि सर्वेषाः - गृह्यां कपिलायकः
कस्तौरी कुम्भकोमिनिम्ब - कर्पूरागुरु वासितमाः
श्रीचंदनं दास्यामि - गृह्यतां हनुमत्रमोऽ॥
सुंगधीति तु शुच्यापणि - वन्यानि विविधानिविच
चपकादीति पुष्पाणि - कमला भुजपालिनिच ॥
तुलसीदल विलवानि - मन्दा कल्याणामि ते
गृह्यां हनुम भदेव - प्रणतोषिम पदाबुजेः ॥
शालीयाः नक्ताः भम्यान् - पवरागसम्भवानूः
अखडानू खडितध्वांत - स्वीकुरुव दयानिचे ॥
कपिलाघृत संयुक्तं - कृष्णागुरु समुद्र्रमम्
मया समपितं धूपं - हनुमन्न प्रतिगृहातामाः ॥
निरस्ताज्ञान तिमिर - तेजोरायो जगत्यते
दीप गृह्यां देवेश - गोपुरात्कं दश्मान्वितम् ॥
इदं दिव्याय भमुतं - सूप शाख फलान्वितं
साक्षं सदवि सशीरं - शकरा मधु संयुतम् ॥
भक्तं भोज्यचं लेहांच - चोर्यं चापि चतुर्मितम्
गृह्यां हनुमभवत्या - स्वर्णपाणे निवेदितम् ॥
समपत्यामिनि पानीं - मध्ये भज्ये सुधोपमम्
सच्चिदानं दूपाय - सृष्टि सत्यत्यं हृदते ॥
१३
पूणीफल समायुक्तः - कपूर राधि समन्वितम्
स्वर्णवर्ण दोपेत् - तांबूलं गृहद्रातं हुरे ॥
नौराजन मिदं दिव्यं - भगलार्थं कपिलभो
मया समर्पितं तात - गृहाण वर्दो भव ॥

नुस्यं गीतं चाबंच - क्रतं संघर्षस्तमैः
प्रकल्पयामि मनसा - सुप्रीतो वर्दो भव ॥
संदर्पार्जन सप्तं - पुष्पांजलि चिमं चर्मोः
स्वर्णचुप्प समाकीर्णं - मुख पर्वतं गृहाणवे ॥

प्रदक्षिण नस्तकारानु - साह्त्योलानु पञ्चसंहित्या
दास्यामि कपिनायाय - गृहाणामोहिच्छायकः
देवदेवं जगन्नाथं - पुराण पुरुषोत्तमः
अनेन पूजाविचिन्ता - सुप्रीतो वर्दो भव ॥

अत्ये ददा स्रस्ताध्यायिनू - यथा पूर्वं विनिन्मितान् ॥

दशस्मां मन्दवुकतायां - कुशिलां माति माववे
पूर्वाभाराष्ट्र नस्त्रे - बेदृतरत्र हनुमनं न भूतः ॥
हुर्दुपानां शिष्यशार्थाय - शिष्यानां रक्षणाय च
अर्यभवः काय्यं - जातरथेहुनुमानं हृदिं ॥
अनजनालभं संभूतं - हनुमन! पवनालम्बामुः
गृहाणाधियं मयादतं - कपिवर्यं नमोस्तुते ॥
ववार्थ रक्षसां जात - हनुमानं भक्तवस्तर
गृहाणाधियं मयादतं - कपिवर्यं नमोस्तुते ॥
जातं: कपिकुलं भोजे - स्वर्णरथं बनाश्रयः
भक्त संरक्षण स्वामिनु - गृहाणाधियं नमोस्तुते ॥

इति श्री पराशर संहितायां श्री पराशर मैत्रेय संवादे
श्री पञ्चमुख हनुमज्ञायति कथनं नाम संपत्तितितम् पदकः

* * *
श्री पराशार संहिता
अष्टसप्ततितमः पतनः
-= कबचयन्त्र प्रभाव कथनम् =-

श्री पराशार: =-

श्रो || पार्वत्य शंकरे शोकं - कवचं महद्वितम्
अत्यादरेण विप्रेद्र ! - श्रोतं लोकहितायवे ||

पार्व त्युवाच :-

देवदेव! जगश्राय! सर्वभूत वशद्वरः
केन रक्षा भवेन्तुण्डा - श्रीतानां विविधापदे: ||
मंगलं समहुयं - पवित्रं पापनाशलम्
श्रेयु भिचामि देवेश! - वद से करणाकरः ||
श्रुणु गुह्ततम देवि! भक्ताभ्य किनाशकम् ||
सरवं सप्तकरं गोरि - गोविन्दीयं प्रयत्ति: ||
मन्दशाजो महातेजा - महाबल तराक्रमः
सुभेग समुद्र दशूरः - शकरो भक्तवसलः: ||
विजयो विष्णुभक्ताभ्यय - रामदूर्तं कपोलवरः
एवं प्रवेंग रूपेण - जातोहुं श्रुणु पार्वति! ||
अजोहूं लोकरक्षारं - रामदूर्तदुस्मिमचादरात्
वक्ष्यामि तस्य कवचं - सादरेण सिम्ये श्रुणु ||
प्रातस्तनावतातु विचिना - वस्त्राभरण भूषितः
प्रकाश्य पादावचम् - सुगद श्रोर्वपुंरवृत्तः ||
योगशूर्यमिव विश्वायं - तां संप्रौक्षरं विन्यसैः
अस्तं कल्ये त्राजं - संध्याबन्दन सर्य्ये ||
गायत्रीं प्रजपेतु धीमान् - प्राणायामित्रं चरेत्
क्रत स्वांग कर्मयासो - मंत्रामयं भाग्यं: शुचिः || 11

4]
दैवमुहृदक वर्तमानो - अर्जवेश्यम: मुमानो।
पादयोजिते लोकाकर्को - रविवर्धीत्वकारे।
मुखेशिर स्वामिपुर्विन्ध - मोक्षार्दीनि विन्यसेतु। ॥
ओ नमो राम दुह्ता येति विपर्यं भवापि।
करत्वासो बुध चुर्यादु - भ्रात्रार्द्धर विबध्या। ॥
प्रणवादिद वकारातं - अंगुलयुग्म रवसु।
न्यसेवकारं हुदेि - नुकारमनु मूर्ति। ॥
शिखायांतु मकारंश - तेकारं भूमियोरसि।
नकार तनत्वो युव्य - मकारं स्वाध्यायितः। ॥
सतिस्वः पठेश्वर्यं - सर्वदिशं विनिदितः।
मन्त्रं ध्यानं तत्: कुलव - ध्याये ऋवा सुभुद्विधमान। ॥

dhyanam:

वालाकु सतिमं देवं - विन्धवकोरीन मुज्जनमः।
विन्ध्य मौजीधरं शांतं - विन्ध्यकृंडल धारिनम।
विन्ध्य यज्ञोपवितराद्वयं - विन्ध्यारकण भूपितस्म।
किंकिणीकिट्सुत्रं - केशुरं वनमालिनमः।
श्रद्धावतर सेनाध्वयं - अजनागरं सभृवं।
भक्तानं भयहृतां - रामदृढ़ नमा महमु। ॥

ितस्तुत्वा हनूमंतं - नित्यान: कवचं पठेत्। ॥

कवच प्रारंभमः:

अस्यथि कवचस्तोष मंत्रस्य। ईशार कृपिः। अनुष्णुचछादः।
श्री हनुमानो देवता। माहतात्मज इति वीजः। अजना सुनु।
रिति शक्तिः। श्रद्धावतर इति कोलकः। श्री हनुमतप्रसाद।
सिद्धथे जपे विनियोः। ॥
कवच स्तोत्रम्

ॐ नमो रामदूताय। अष्टाक्षराय। हनुमते नमः।
शक्तरोपयम्।

श्रो॥ दिश मंत्री महतुमे - अन्नज्ञा प्रीयनम्मः।
दिशमवतु आपेयं - लक्काप्रासाद भजनः।
याम्मां दिशरक्षुमेहे के सरी प्रीयनम्मः।
नैस्कृती दिशमक्षणः - पातुमे ऋवगाधिपः
पातु श्री बायुद्वो मे - बाह्यम दिशमवर्यः
भूपीवसत्विबो नित्यं - पातुमे बायुवीदिशम्
ह्रदवतारोत बतुमे - कौन्तेरी दिशमक्षकः
श्रीरामदूतो बतुमे - ईशान्यं दिश महवः
अथसतातुपमे नित्यं - बालाधरो वर्दोहरिः
उद्धवदिधि रक्षतुमे - शक्तरोपमितिविभ्रमः
अन्तरिक्षं दिशतातु - नीतिज्ञो महाकपः
बाल्यांक्तं दिशपातु - पियाकामोबिलिंबंचः
सुविरोमे विरोपातु - फालमे पातुपावनः
हृदोपमपातु मुहृशो - कर्णपातु सुकर्णवान्
सुधारण - पातु ग्राणमे - मुखम् प्लवगाननः
सुज्ञितः - पातु जितमे - कटं पातु सुक्ष्यरः
सुस्कंपं - पातु मेशकंज्यो - सुमुखोवतुमे सुजी
सुकरोमे कारापातु - हुदयं सुहदोमम
सुमध्यं - पातुमे मध्यं - नामितु सुनाभिवान्
काटि मे नुकटिपातु - ऊर्ध सुरूपमानं प्रम
सुजातुं जानुपातुं - जंघ्यपातु सुबंचवान्
सुपादं - पातुमेचारो - सुनखोमे नक्षितनिच
अनुज्ञ सध्यनिपातुं - सर्वदाच्छ सुस्विमान्।
सर्वागानि च मेपातु - सर्वविवाव शोभितं
संकटे विषमे दुर्गः - भये पारे महाहवे
निशायं संध्ययो: पातु - हनुमान् सरवं रसदा
जलेहायणो सितेश्वर - वायुयम्बु गुहांतरे
नद्यां शैलेच विपिने - दवामो चोर संकटे
राजाद्वारे समास्याने - श्रीतुरुवेरे कृति भे
पातु श्रीरामहृद्योक्सार - सदाम भक्तवत्सलः
सर्व वृत्तिक लूटादि विषेश्य: पातुमा सदा
स्थावरं जागम चौँ - कृतिमाणश्व हरिचरः
नर वानर सिंहेम - तश्च्छु व्याश्र मल्लुकात
हिस्ता हननचरा व्यक्ता द्रकों गंधर्वं किसरात्
भूतप्रेत गणाश्रृवेद - पिशाच ब्रह्मराक्षसात्
भेताल दनुजात्यातु - सीतासोक विनाशानः
दुर्भवना लसललात्पातु - दुष्कृदातदुःख संकुला तू
अजाना (कर्मलोपाचर पातुमा ब्रह्मा पावनः
परदरा तपरव्या तपरादान परिश्राहात्
परंतुता परध्वाण - परव्याधि भयाच्छवांमां।
पातु प्रचड दोर्डं - आन्तजेनयो महाबलः
कर्मलोपा कोणालोपा दूबुद्धि जायुच्च चंचलात्
आयुधातवदनादश्वात्कारागाराच्र श्रृंखलात्
ताड़ना दोषधामंमत्रा तपातुमा ब्रह्मपावनः।

फलश्रुति: 

श्रीः हनुमतकवं पृण्यं - सर्वसिद्धिकरं परसं
मृतान्न मृतुत्तबायं - भीतानं अभीतवे
मोक्षायं मुयुक्तृणां - श्रीकामान्न द्रिष्येत्त्रा
विजयायं जिगीष्णां - व्याधिताना मरोग्‌कृतु।
बह्याय वच्य कामानं - विचारै वेदवादिनामू
द्रविणाय तरिकाणं - पापाणं पापशांते
वादिनां वाद विजयं - कविनां कविताप्रदम्
अन्याय कृत्तितार्तानं - स्वगृहि स्वर्गभिषेच्छताम्
पशुदं पशुकामानं - पुत्रेश्वं पुत्रकामिनं
दारेवयो कुतदराणं - क्लान्याय क्लान्मिच्छतां
राज्याय अत्य राज्यानां - अशांतानां शांते
अमृत्यो शृङ्गुभिक्षा - भयुःच्छ चायुरिच्छताम्
शत्रुक्षये शत्रुत्तमता मन्त्रायिनयोगिनाम्
अत्य वर्षायच स्त्रीणं - स्त्रीवर्षाय वृणामिपि
राजवर्षाय कवरं - राजसम्भिति सेवनामू
अक्तयथ्विधुभक्तानं - विज्ञेस सर्वी रातिनि
विनायको विगुणभक्तानं - शांते भवति घुवम्
ज्ञातु भृदिवर्ग सिद्धयथं - गृहस्थेन विचोपवः
मन्निमि - मौन सिद्धयथा मौक्षाय परमायच
उबांतं चंड फिरणं - उपस्थाय कुताजगिनि
कर्तीलकानि तिष्ठतारासिनो वा जपन दिवा
सर्वांकामानवाप्नोदि - अने नैव जपप्रेये।
मम भ्रीतिकरं दियं - विगुणभक्ति विवर्धनं
वरातितानं कुशारोणं - मात्रेय तुक्ष्ठरोगिणां
अंगमंगं यथालिङं - कवचेन्तु साधकं।
यस्या स्मृत प्रजायुक्ता - तस्यामंग्रप्रमाज्जयेतु
सापुत्र अंधेते दीर्घं जीवितं चायैरेनिगिणम्
बद्धया मात्रेन्दं - कुश्मिरेन साधकं
सारं संवत्सराद्वः भग्नार्जते मनोहरम्।
पति विद्वेदिषीयसदृशं - तस्या अंगं प्रमाज्जयेतु
सामाहेव भ्रेस्वत्रीया - भर्तिं नात्यमानस।
श्री पराशर संहिता

अभ्यत्ये राजवश्यार्थी - जलमग्न मंडलित्वांश्च
पालादायुक्ते विभार्थी - तेजसोभिमुखे वर्तवे।।
कन्यार्थीं चंद्रिकागृहेः - शिवरेखों रिपुक्षयम्
श्रीकामो बिण्णुगृहेः - मोक्षार्थीं यत्रुक्तवचः
किमत्र बहुनोक्ते - सर्वकामो नवान्यात्तः।।
अन्यचं कवचं वच्ये - भृणू चौलसुते! प्रिये!
गुहादशुद्धतमं लोके - भगलानां च मगलम्।।

कवच प्रारंभः

हमिषानुपातुमें नित्यं - सिरवक्षोऽख्त नाशिकः
कणाँक्षां भुजीं वक्षी - रामेश्वः पातु कक्षकी
पुष्टवंजलं जतङ्गं सर्वं - सत्तनी जतृत्रं हृङ्गःकृंतं
हरिः पातुदर नाभिः - पश्चव हस्तांघोऽस्तथा
जात्रं वंल्ल (ठान्नतु - गड़ जगन गुड़कम्
पावनं: पातुमें नित्यं - ऊर्फुमं सजायकम्
आश्वानामुखु में पातु - जंगे पादीकं सर्वं
युतं यवच नोक्ते में - यद्व्याह्ये यत्यदंतरम्
सर्वांगं पातु में चूरो - लक्ष्मण प्राणदयकः।।
य इदं कवचं दिव्यं - आन्नजयस्य कामदेवः
व्यावेज्जेत्तात्तथस्य - श्रीबिद्वायुः वधते।।

श्री येन्चलक्षणम्

प्राचीनंविलिस्तेष्टेऽकौशिकष्टर तथाक्षमम्
सप्तविशार्थि स्त्रत्र - कोष्ठानांतु भविष्यति
कोष्ठेन कोष्ठेन अयं मन्त्रो - साक्षराणि यथाक्षमम्
ग्रंथांतः:

उदग्रामा लिखेदेशः - स्थानं मूलंतु दक्षिणामु 
प्राग्रामां लिखेदेशः - स्थानं मूलंतु पश्चिमामु 
प्राग्रामां मुदग्राम - समारस्त्र लिखेदेशः
रेषापद्धेशेक्षिते श्रवः पदम्
सौवणं रजते तास्रे - तालवणंपि वा चुने
भुजेऽरोचनया विवादाः - सोवपि कुक्मं मिश्रया
यस्तु यंत्र मिद्ध मृथुति - स्थिरं कंठेतु धारयेत्
संग्रामे व्यवहारेऽच - चोर व्याघ्र भयेषुव
मारीभे विशवंभे - महाबुतु प्रपीढ़ने
क्षयापस्मार पीडासु - सर्प वृक्षक लूकके
तापनेतु तथा शोके - नेत्ररोगेच हुस्सहे
नानावध भयेषेव - नानावधि प्रपीढ़ने
विन्यस्य कवच यस्तु - मंत्रराजेन मंत्रितम्
नतस्य दुरितं किंचि दिह चापुत्र चैवहि
वंधता धारये श्रंचं - अचिरा तुप्रिणी भवेतु
श्रुतसस्त्राः ततोष्यस्य - यस्तु प्रार्पयतेवस्यचः
पिपासतो सविहितो - सुगतृणां पिपासति
वद्याकर्ण विद्वेषः - स्तम्भनोच्चातानादिशु
कर्वातु कवचं व्यासं - जपेन्मंत्रमुन्तमस्म्
तद्ईव सर्वमापनोति - नात्रकायी विचारणा
श्रोके श्रोके प्रकुर्वित - होमं तर्पण मेवच
नवरात्रि पठे हिंद्रा - नेकोतार विवान्तः
मलिकाजाति पुष्पश्रृं - हजूर र कुलली फलेः
द्राश्वा पलेश्वु खडैवर् - होमं कुप्पश्रविभक्षणं
बहुयो सिद्धं मापनोति - फलमापनो त्य संख्यः
एवंकुल पुराणायं - कुबेर सद्‌शोभवेत
तर्पेण तर्प्यामीति - स्वाहांत्वं हुनेद्वजवः
जयद्रढं समायुक्तं - होमात्वं तथोच्चरेत्

इति श्री पराशर संहितायां पराशर मंदेरस्वादि
कवचस्तोत्रयंत्र महिमादिद चरणं नाम अष्टसप्ततितमं पि

* * *

श्री पराशर संहिता
एकोनाशीतितमः पि

--- हुनुमतसोत्र रूप नाम कथनम् ---

श्री पराशरः

अन्यं विशेषं वक्ष्यामि - स्रुव्यूषव मुनिनुर्गाव
पार्व्य। शंकरे शोकः - मंग्रं युमहा।शुलुम्।

इति इति

पार्व्य। स्रुव्यूषव चाघ्यतं - मालामंग्रं मनुसम्बं
हुनुम संहितायांच - मंग्रराज मिदं शुभमु
प्रतापहुम म्माला मनु - स्रष्टपरारकम्।

यो जपेत्वच इमं मन्त्यं भक्त्या शुद्धेन्द्रयि श्चुचि
तस्यानिलामजो निन्यं - युतब्र सुदृढ्यं युवन्तः
मानुकबिरुसहिता - अनुलोभ विलोमिका
वर्गश्च युसंयुक्तं - अष्टोत्तर तताभ्यकः

अष्टमाला जपविधीं - मन्त्राणां सिप्रसिद्धिदा
कवच मृत्युमन्त्रच - संस्तवं मज्जालागम्माः।
एकोनाशीतितम् परम

बन्त्र मेत तस्मायुक्तं - तिलोकानिपि साध्येत
नातं परतरं किचिदं - मन्त्रसिद्धिः शर्यते॥
रोगोपशामनं श्रवं - क्षयकरं वादविजयम्
अनेन मन्त्रराजेन - श्रीम मत्यों विजेयते॥

विष्णुभक्त स्तु यो मत्यों - जनेप्नत्रु मन्त्रमन्त्रि
मोक्षविज्ञानसिद्धिः - तस्य हृद्वते स्थिता॥
बहुनावृत कि मुख्तेन - श्रुणुपैक मन्त्रमन्त्रि
सर्व्रोगभागस्य भ्रं - भक्तान्नु श्रुणु पार्वति॥

पार्वत्युबाच :-

अजानन्दारि देवेश - चन्द्रशेखर! शंकर!
स्तोत्रस्रुपाणि नामानि - हर! मे बृहि विस्तराय

ईश्वरः :-

श्रुणु हृदमवतः! दुर्गः! - जगत्मात भ्रं धृत्ये! ॥
आज्जनेययाय दीर्घय - शिवाय विपुलोजसे
रम्य देहाय दीर्घय - मकरंय महात्मने॥

रामदूलाय देशारि - वर्धनाय नमो नमः
वायुपुत्राय ज्वालाय - नमः कालागिन ज्वारः॥
वालिने च नमस्तुस्यं - कुमार ब्रह्मवारिणे
चल तुङ्कुडल गंदाय - दक्षिदायक्षिवाय च॥

पुंडरिकं निमेशाय - रामभक्ताय ते नमः
अहर्पाय सुहर्पाय - अगुर्पाय ते नमः॥

विश्रापाय सहर्पाय - कामश्रापाय ते नमः
महूर्गाय शतये - नक्तचरहराय च॥
भुक्ति मुक्ति प्रवा याशु - मुक्तोपाय ते नमः
विश्रापाय देवाय - वालाशाय तु ते नमः॥
वष्णुस्तर्य रौढ़ाय - नमो रूपमुनाय च
श्रवणेजाय तेजाय - भविष्य द्वाहाणे नमः ॥
नमो दोईङ्क चंडाय - ब्रह्मास्त्र स्वयंभनाय च
शीतादुःख विनाशाय - सुप्रीवसचिवाय च ॥
पञ्चचक्रवत्र आकाश - लोकानोकाय ते नमः
नम स्त्रिमूलतिुपाय - नमोविलंबनाय च ॥
रामपादङ्कुज चीडा - सक्त मानसवृत्त्ये
स्वर्णवर्णाय पूर्णाय - पूर्णचंद्र निभाय च ॥
अज्ञानार्णव नावाय - आपुषुदारकाय च
कल्याण गुणशालिने ॥
भक्त्यासुनुररुचिताय - भवरोग हुराय च
भोग भाय न्यायाय - रामदासाय ते नमः ॥
शुद्धृतिकृत दौष्ट्याय - तैलोवधीत कीर्त्ये
नमः कुपसेवनवे ये - चातुरीनिध्ये नमः ॥
पार्थिवधवनिवासाय - प्राधिताखिललोकिने
भक्त्योपाध्य बस्ताय - शत्रुवाय दत्ताय च ॥
अक्षराय अनंताय - अच्छुतायारिहरिविणे
दशसिंह महादर्पं - दलनाय नमो नमः ॥
मुद्दापहरिणे तुम्भ्यं - रामाजजकरिणे नमः
लंकापुरी विदाहाय -किंग्निभजनाय च ॥
लंकालंकार संहतः - श्रीमहाकर्षे नमः
चंर्कोपीन वासाय - लस स्वीरजजराय च ॥
रामपादज्ञ भुंगाय - पिनाकाय तु ते नमः
लस झाँसोपवीयाय - कुण्डलचंकाताय च ॥
तुलसीदल दामाय - तूम्बोतुम्बोम्भुजः च
नलायुधाय चीराय - नव्येतेजाय ते नमः ॥
भंदारसुम दामाय - नम स्मृतरमूर्त्तिये
विश्वभक्ताय श्रद्धाय - श्रीहुजानिनि योगिने

त्यागिने रागिणेश्वरम् - रस्येदाहय ते नमः
अंगदयान मस्तम्य - संगराहित हारिणे

दिव्यमंगल देहाय - मंगलाकारिणे नमः
शत्रुमांगलसंहत्रे - सुन्त्रीवाय नमो नमः
नमः प्रलम्बपाय - श्रीरामप्रियते नमः

इन्थेश्वर नामाति - यः पठे ज्ञातिभावितः
न पुमान ध्रिय मानोति - पुरुषाः चतुर्विधम्

दिव्य तुकुफल कर्ममंडित लस तुंगं हरि वायुजयम्
वचंद्राः प्रतिभासामान हरिरं शत्रुपहारं सदा
नानार्तक कृमिषोत्सव महा मुक्तासरे भूमित्वम्
ध्यायेन श्रीरवराम हृत मनिशां शांत ह्रूमलप्रमुम्

दिव्य यज्ञोपवित्राय - रतन कुकुदल मंडितम्
रस न्यौंजीयुतं देव - हेम कौपिन धारिणम्

अन्नजातनयाधिरं - वायुपुत्र समुद्रविलम्
रामदूतं च र्ज्ञानं - केशरी प्रियनंदनम्

अक्ष्यामितीजात्रं - यक्ष राक्षस संहरम्
दक्ष मिदीवराणश - रामदूत नमायम्यहम्

वालाग्रेश निबद्ध राक्षसचमः वाक्येन रामप्रभुम
भक्ता नक्षय भोग भाग्य पुरुषांश्रम भाजींपदः
ध्यायंति तव दासदास मनिशां मा रक्षरक्षीति च

कबित्र द्रामस्य भूत्यः - कपिकुल प्रवरः ककित्र दात्रंश्च बीरः
ककित्र तुच्छश्च हृत् - जलसहनयं। ककित्र दायत्सु मंत्री
एवं निर्मि पुस्त्ये सक्रिष्टिभ्रतम् सत्यवादी सुवादी
वाली माली सुपाली परमभयकरो वानरः पातु न सः
श्री पराशर संहिता

इति स्तुत्वा हनुमंतं - पूजा कुर्या तपयतः
स एव ब्रजते काम्यान् - नात्र कार्यं विचारणा || ४१

इति श्री पराशर संहितायां पराशर मैत्रेयसंवादे
हनुमि स्त्रोत्रूपं कषन्म नाम एकोनाशीति: पद्यः

* ए अ *

श्री पराशर संहिता

अशीतितम: पद्यः

—— संतान हनुममत्र प्रभावास्त्र प्रयोग कष्नम् :-

श्री पराशरः :

श्रृो || अन्यं विशेषं वक्ष्यामि - लोकाना मुपकारकम्
संतान हनुममत्र - भृणुत्र मुनिपुर्णवं
यष्य स्मरण मारेन - संतान व्रान्धुया द्वाहु ॥ १

सारां त्सारमतं मंत्रं - मण्डलानांच मण्डलम्
मंत्रे पानेंत सहसा - बहुत सिवद्ध मान्तुयु ॥ २

मंत्रोद्वारं प्रवक्ष्यामि - सर्वमंत्र विद्वारद ॥ ३

आदी प्रणव मुच्चायर्यं - श्रीबोध तदनंतरम्
मायाबोध तथाचार्यं - हनुमन्तुप मुच्चरेतु ॥ ४

भदतनय पदं पञ्च्रा - द्वेषि देहिति संवदेत्
वहिज्ञायं समुच्चायर्यं - विशद्यणं मनो स्वतः ॥ ५

सबंसीभाष्य जनकं - मण्ड्राणा मुतमोलम् ॥ ६
गद्दः - अश्य श्री संतानहुम्र भ्रंतस्या ब्रह्मा ऋषिः। गायत्री छंदः।
श्री संतान हनुमानू देवता। ओैं बीजं। स्वाहा शक्ति। श्री
कोलकं। मम सतान हनुमप्रसाद सिद्धवसं जपे विनियोगः।
मूलमन्त्रेन न्यासं कुर्वीत्।

ध्यानम् -

अन्जनामुष्ट देवेश। केसरी प्रियनवनः।
देहि मे तनयं शीत्रः। सर्वंभाग्यिनिधि प्रभोः।
प्रातेज्ज कुतिकोटि हरिचर प्रसंवि देहवशम्।
भास्व द्रत्तकरोटत कुंडल मणि व्याकोणं गंडश्यलम्।
वामे व्याचित्रि रूपव निगलिभि तत्करे दक्षिणेन
विभ्राण हनुमस्त मुञ्जवल तटस्तिरत्रभं संत्रं।
पुराणस्यक्रमं वक्ष्ये। पवलक्ष्य द्विजोतम
नारिकेलोदकेनानि। गोकौरिणि विदेशिणः।
गुडोदकेन योगीऽव्र। दशास्तं तपं रुपवः।
त दशास्तं हुने द्विजानः। सदा जपप्रायणं।
खंडं रक्षं संयुक्तं। इक्षुक्षं मधुनयम्।
पुरुजीत्व्रत्म वीजाति। घृत शकरं संयुतम।
परमां च विषंद्र। होमं कुर्यां विच्छण्डवः।
ब्राह्मणा भोजये लघुशालं। तद्दशास्तं क्रमेण वै।
पुरुजीत्व्रत्मकलाभं। जपं कुर्यां च बुढिमानं।
एवं यः कुर्ये योगी। संतानं प्राणस्या द्वारं।
अन्यं विशेषं वक्ष्यां। श्रुणु मैलेयं तत्तवः।
अस्त्रसंजानं प्रवक्ष्यां। लोकाना मुक्तकारकम्।
यश्व विज्ञानमाणे। सर्वसिद्धं भवे न्युगानम्।
भूत प्रेत पिताचादिः। प्रह्पीडः निवृत्ते।
अस्त्रप्रयोगं कुरवी। प्रयोगानं तत्परः।
न देयं भक्तिरहिते - न देयं क्रुरकर्मणि
शुद्धिति विहृताय - न देयं पापकर्मणि
अनाचाराय पापाय - न देयं अश्व मुत्तमम् ॥

अस्त्रोढारं प्रवक्ष्यामि - पुरस्त्रयाविचि तथा
प्रयोगविचि माचके - सांतप च्छृषु योगिरार् ॥

तारान्कुंजं पहामाया - शक्ति वाराहं मेव च
पञ्चमी बीजयुगं च - वायु बीजह्व तथा ॥

मध्ये साध्यं च संयोज्यं - वायुबीजह्वेव विलेतुरः
वाराहबीज युगं च - शक्ति वाराहं मेव च ॥

माया पावं तथा तारं - मंत्र मेतं समुद्रंतुरं
पोडःकाशराणर्षिं - उग्रस्तं शीर्षसिद्धम् ॥

वह्ना ऋषि ऋषं छन्दोत्तरं - गायत्री समुदाहतम्
देवता अण्जनापुत्रं - शतृमारण तत्तरः ॥

य बीज मृगं च शक्ति स्त्या - ध्युकर वीणकं तथा
विना योग चोग्रहमं - कलो चैव मूनीश्वरं
ध्यानं देव कलो मयंं - सर्वसिद्धं प्रयवच्छिति ॥

ध्यानम् :

अत्युंपूर्ज्ञं ऋघवेंशं अरिकुल भयं खाद दश्त्राघोष्ठम्
उव द्वालाकंवरं रवि शशि तयं कोटिसर्वं प्रकाशाम्
मौंजी कौगीन युस्तं वन्धरणिकं पाणिना धारणसम्
ध्याये दुग्राहस्त्रल्प उहस्तर मनं चांडनेयं कपीयाम् ॥

पुरुस्त्रयं मक्खला तु - कार्यदाहा च च पातकी
प्रयोगा स्कारये त्सोपि - उष्मादी जायते धृष्टम्
तत्सम त्सांब्रम्प्रयतः - पुरुस्त्रयं समाचरेत् ॥

पुरुस्त्रण कमेंतु - असमस्यं भवेय सदि
प्रहृणार्थ पुरुस्त्रयं - वक्ष्येषु मुनिपुगव ॥

२६
ग्रहणे सूर्यशोभस्य - पूर्वां हृदेः समुपोषितः
नष्टा समुप्रगामिस्याः - नायभिमात्रजले सिद्धः ॥

शप्तांकालावसद्दशः जप्यः - मोक्षकालावच्छि स्थान
दशांश तर्प्ये तत्स्य - तददशांश हुने दृष्टैः ॥

शातं वार्षिकशतं चैव - ब्रह्मणा न्योजये ज्ञुने
तोषये वच गुहं चात्म - वित्तशाख्यं न कार्येद्विं
मंत्रसिद्ध मायापोति - नात्र कायर्थ विचारणा ॥

एवः सिद्धल्लु मंत्री - प्रयोगा नाबरे ततः
प्रयोगान्तरं चैव - भोजये द्वाराभ्यानानुः ततः
अधवान्यप्रकारण - पुराख्यण सिद्धेते
ग्रहणादिपु मोक्षांतः - जपे मंत्रं समाहितः ॥

अन्तरं तद्दशांस - कमा व्रोमान्दिकं चरेत्
तत्र ज्ञं मंत्रसिद्धस्यात् - देवता च प्रसीद्दितः ॥

अथवा देवता रूप - गुहं मक्ख्या प्रपूजस्येत्
पुराख्यण हसिद्धपि - मंत्रसिद्धं न संयंजः ॥

एवं साधित मन्त्रं तु - कामयक्ष्माणि साध्येद्विं
गुहविभ्रास हस्ताय - रहस्यं न प्रकाश्येद्विं
तत्स्या तस्बर्ब्राह्मणलेन - देखं क्रत्वा परीक्षणम् ॥

श्री पराशरः ॥

दिगंबरं प्रवक्ष्यामि - उपासस्य युनीश्वर
प्रह्लादानुविद्वयर्थ - सावधान्यनम भृणु ॥

इंद्रे देवता पूर्वं - दिगमागे बल्नामि नमः
श्री हनुमते स्वाहा सहस्त्र हे फद् ॥

अभिन दंकत आग्नेयदिर्गामे बल्नामि नमः
श्री हनुमते स्वाहा सहस्त्र हे फद् ॥
नित्त्वति देवता नैनुतितिदिःभागे ब्रह्मामि नमः
श्री हनुमते स्वाहा सहस्रार हुं फट् ॥

यमो देवता दक्षिणदिःभागे नमः
श्री हनुमते स्वाहा सहस्रार हुं फट् ॥

वहनो देवता पश्चिमदिःभागे ब्रह्मामि नमः
श्री हनुमते स्वाहा सहस्रार हुं फट् ॥

वायु देवता वायुग्दिःभागे ब्रह्मामि नमः
श्री हनुमते स्वाहा सहस्रार हुं फट् ॥

कुबेरो देवता उत्तरदिःभागे ब्रह्मामि नमः
श्री हनुमते स्वाहा सहस्रार हुं फट् ॥

रघो देवता ईशान्यदिःभागे ब्रह्मामि नमः
श्री हनुमते स्वाहा सहस्रार हुं फट् ॥

विष्णुदेवता उष्णदिःभागे ब्रह्मामि नमः
श्री हनुमते स्वाहा सहस्रार हुं फट् ॥

कृमी देवता पातालदिःभागे ब्रह्मामि नमः
श्री हनुमते स्वाहा सहस्रार हुं फट् ॥

भैरवो देवता अंतरिक्षदिःभागे ब्रह्मामि नमः
श्री हनुमते स्वाहा सहस्रार हुं फट् ॥

ब्रह्मो देवता सर्वदिःभागे ब्रह्मामि नमः
श्री हनुमते स्वाहा सहस्रार हुं फट् ॥

पदक्षेत्रो वा भस्मः च - शक्याशत्रंवेश्तं वर्णक्मः
पाशुपतास्त्रं पश्वाणं - व्योमोमस्त्रं च शतार्यांक्मः॥

अभोरास्त्रं च पश्वाणं - दांजनेयं च पोढः
सर्वस्त्रेषु षडस्त्राणं - श्रेष्ठानि सुमहावति च ॥

तत्त्वापि सुमहाश्रेष्ठं - मांजनेयास्त्रमुच्यते ॥

40
वष दवश्ये फ टुचा चटे - हुं दैशे चे च मारणे।
ठ स्तंभे वौश डाकरूँ - इत्येवं मत्रपल्ल्वा।।
एछो दिग्धनं कुर्यानं - पञ्चा निवेशकर्मणि
पिष्टा चोचायण पञ्चा त्रयोगनिलिपणं तु॥

इत्युक्ता शंभुना पूवं क्रियते मत्रवेदर्मिन्॥
कली वशये मायाकर्त्तु - य मुच्चाटे तथवं च।
ह्री स्तम्भे च र वििैशे - मारणे व तथवं च॥
वं शाते मोहने तं च - हुंयेते आदिबीजका॥
अन्यं विशेष वक्ष्यामि - मैत्रेय मुनिसतमम्।

सजपे ध्वनन्यन्यन्त्रं - प्रत्यं ततसत्त्यया॥
सहल संक्ष्या गायत्रीं - प्रथमं प्रदपेशुनुः
सहल प्रजपे दन्ये - मन्त्रांतर मधु द्विज॥
अयुत प्रजपे दीभानत् - नायत्रीं वदमातरम्
एव दशगुणं धिक्षयं - जपांचे वदभातृकाम्।
मन्त्रांतरस्य जप्तस्य - सिद्धं ददा दूषितसि ताम॥

यहि नैव क्रुद्दं देवी - गायत्री पूर्वसत्त्ययः
मन्त्रांतर चरिरं जप्तं - क्षीणेन नैव भविष्यति॥

तस्मा तस्वभ्रमणेन - प्रत्यं हुं मुनिसतमम्।
सहल वा शात वापि - अष्टाधिशाशि मेव वा
गायत्री प्रजपे दूरीमानं - न चातो न्युनतो भवतु॥

न गायत्र्याः परो मन्त्रो - न मातुः परदेवतमे
ववेका तपरो वंधुः - इति वेदाबो विदुः॥

gायत्रीं बहूंचा जत्त्वा - सिद्धं प्रापन्नति जापः॥

सहस्रार्मां देवीं - शतमन्या दसा परं
विस्मयं च जपे सित्यं - गायत्रीं वदमातरम्॥

6]
गायत्री स्वल्प कृत्वा तु - तन्मम्वं भक्ते द्रुवं ॥ ॥ ६४
मन्वान्तरं प्रवक्ष्यामि - भूणुषेण मुनिपुणंगव!
नायोप्विन्या यज्ञरूपं - मन्त्राणा मुति मोतीमम ॥ ॥ ६५

गः:-

अस्य श्री हनुमम्बन्तराज महामन्त्रस्य अगस्त्यभगवान्: कृषि:
गायत्री छहं ॥ श्री हनुमा नदेवता ॥ ओ बौजं ॥ स्वाहा शङ्कितं ॥
नमः ओमो-अंगुष्ठायाम् नमं - नमो ॥ भगवते तर्जनीमयां नमः ॥
आज्ञनवयां-मध्यमांस्या नमः ॥ महाबलाय-अनामस्या नमः ॥
हनुमते - कोनिच्छिन्नायाम् नमः ॥ स्वाहा - करतल
करण्णवक्ष्यायां नमः (एवं हृदयादिभ्याः) ॥ ॥ ६६

व्याख्याम्:

बंदे बालदिवाकरं छुटि निम्भं देवारि दर्पणम्
देवब्रन्ध प्रमुखामराचित पदं सीतातिशोकपापम्
मृौरातं बिचिन्त्रकुण्ठल तस तकौपिन कृष्णाजिनम्
वचनाय महाबलं कपिवरं श्रीरामस्वारतपुरम् ॥ ॥ ६७
आदं प्रणव मुन्ववाय - नमो भगवते ददम्
आज्ञनवयाय शाबं च - महाबलं पदं ततं ॥ ॥ ६७
यकारमुच्छरे ढीमान् - पश्चाद्दनुमते पदम्
विहङ्गायां समुच्छायायं - मन्त्रराज इति स्मृतं ॥ ॥ ६९
त्रयोविष्ण्व यज्ञरायोऽ - संतोष्य भिति कथ्यते
हनुम नमं जगालेषु - जपतां श्रीरामसिद्धिव ॥ ॥ ७०
पुरुषम् कृमं वक्ष्ये - लक्ष्यं भवत्वितम्
तर्पणं तद्यथा तु - नियमम समाचरेत् ॥ ॥ ७१
त हसात नुने दिश्वानं - पायसं निर्मुखलुतम्
प्रायविष्णुसंपद्याकाल्यं - ब्रह्माणां भोज्ये ततं ॥ ॥ ७२
श्री पराशार संहिता

एकाधीतितम: पद्मः

:- अष्टोत्तर शतनाम काशनम् :-

श्री पराशारः

स्तोत्रांतरः प्रवक्ष्यामि - हनुम लघुतिपादकम्
श्लोण मैत्रेयः विप्रेंद्रः - हाण्डोत्तर शताधिकम्

अगस्येन पुरा प्रोक्तं सुतीक्षणाय महात्मने
सर्वपाप क्षयकरं - सदा विजयवर्धनम् || 2

सुतीक्षण उवाच :-

भगवन्! केन संत्रेण - स्तुत्वा तं भुवि मानवं
अयतनेनैव लभते - सहसा सर्वसंपदः || 3
भूत प्रेत पिताचादि - पूर्तना ब्रह्मचर्या:
कृष्णांति किस्यराठीश - रक्तो यथो खगादिना || 4
निधनं चेव देत्यानां - दानवानां बिक्रेष्टं:
अपस्मार ग्रहाणां च - स्त्रीग्रहाणां तथैव च || 5
महामृत्यु ग्रहाणां च - नीच चोर ग्रहित्तनां
अन्येऽं चाति चोराणां - सर्वाण्ं कूर्कर्मणाम् || 6
वात पितल कफादीनां जवराणा मतिरोगिणाम
जिरो नेत्र सुखा स्यारिति - गुद्र ग्राणोदरी भबवाम् || 7
तथैव राजयक्षमाणां - शांति: केन प्रदृशयते
चोरादि राजश्वास्त्रादि - विष दुःस्वाम भीतिषु || 8
सिंह व्याच्छ वराहादि - भवत्वा भवपत्तु भीतिषु
कि जपत्वं महाभागं - ब्रूहि शिश्वय्यम् मे मुने || 9

अगस्य उवाच :-

मुहुद्दो ममभक्तस्य - तव रक्षकरं वरम्
प्रवक्ष्यामि शृणुिधवैकं - सुतीक्षण गुसमाहितं || 10
उपेद्रेण पुरुरेनाय - प्रोक्तं नारायणात्मना
त्रैलोक्यायेिधि सिद्धयथं - अभावायचविनिधियाम् || 11
सम्भाया नारायणानं - कृष्णेऽं गुप्तकर्मणं
उपविश्यमया तत् - श्रूतं तस्य प्रसादं || 12
अष्टोत्तरशतं नाम्ना - मतिगुष्यं हुममतं
नोक्त्युर्वं मिदं ब्रह्मम् - रहस्यं यस्यकस्यवित् ॥

व ॥ अस्य श्री हनुमद्वस्तोतरशतं विख्यानमस्तोत्र वनस्य
अगस्त्यो भगवान् कृपिः। अनुप्रवृत् छंदः। श्री हनुमान्
देवता। माहात्मजः इति बीजः। अज्ञना सुतुरितिः
शक्ति। वायु पुनःएति कीर्कम्। सम श्री हनुमत्स्राद
सिद्धयथं जपे विनियोङ्गः ॥

ओ नमो भगवते आज्ञनेयाय - अंगुष्ठंझ्यांमः।
ओ नमो भगवते वायुपुत्राय - तज्जनीः नमः।
ओ नमो भगवते केसरि प्रीयन्यादनाय - मध्यमास्यां नमः।
ओ नमो भगवते रमदूताय - अनामिकायां नमः।
ओ नमो भगवते लक्ष्मणप्राणादेः - कविण्ठमास्यां नमः।
ओ नमो भगवते श्री हनुमते - करतलकर्पृष्टायां नमः।
ओ नमो भगवते आज्ञनेयाय - हृदयाय नमः।
ओ नमो भगवते वायुपुत्राय - शिरसे स्वाहाः।
ओ नमो भगवते केसरि प्रीयन्यादनाय - शिखायेष वष्टः।
ओ नमो भगवते रमदूताय - कवचाय हुः।
ओ नमो भगवते लक्ष्मणप्राणादेः - नेत्रच्छयाय बौष्टः।
ओ नमो भगवते श्री हनुमते - अष्ट्राय फटः
सुभूतव स्मुतयो गतिः विधतः ॥

ध्यानम् :-

पंपाटं कनोहेः - परमसि निषेविते।
परित सिद्धं गंधः - किष्मोरोगः सेविते ॥

निवेदः मूर्गिश्चाहिद - नानासत्त्व निषेविते।
मुः मधुरः लघुरापे - मनोज़तलः कंदे। ॥

15

16
श्री पराभार संहिता

मतंगपवर्त प्रांत - मानसाति मनोहरे
महासिंह गुहागमे - उपरजित पश्चिमे ॥ ो
अतींदिव्र मनोभारे - अतिमनमक कानने:
शामारद गुणसंघे - अतीत झडातिमि ॥ ो
निकलयत तत्त्वजः - मुनि भित्र मुदितातिमि:
उपास्य मानव झाजन् - मणिपीठ उपस्थितम् ॥

नल नील गुल मुखे चचापि - वानरं रूपासितम्
समुदिचित वालाग्रन् - समग्र मणिमूलवानम् ॥

शमंतक महोरस्क - समाहित भुजवर
पराथर्य पद्मरागादि - स्फुर न्मकरकुंडलम् ॥

वच्चुच्चारित तत्वु - वच्चुच्चारित भीषणम्
स्वरूप वेशसार श्रवणेः - शिरोहुः विभ्रातितम् ॥

नवर्षावंचित स्वरण - चिन्तित वनमालव
आसीत पादपाघोज - मापसाति निवारणम् ॥

कह्रण वहनवास - महनाराण मन्दलम्
किरनारुक्तोंगत - चरणा नवहरिरणम् ॥

कारण सुरकार्याणा - मसुराणां निवारणम्
भूषण हि नगेन्द्रस्य - मानसाचूल पारगम ॥

पुराण प्रणतसानां - चरणा योगन प्रियम्
स्मरणवस्तुः श्राशिं - भरणावस्त्रं सताम् ॥

शरणागत संत्राण - कारणक ब्रतकम्बम्
क्षणा दारुर राजेन्द्र - तनय भ्राण हारिणम् ॥

पवमार्नसुत बीर - परीतं पनसादिमि:
इत्य स्मृत्र ग्रह श्रेष्ठ - चेतसा साध्यालमः
सर्वं कुमां नवण्योति - नात्र कार्यै विचारणा ॥
आं नमः पत्रवेण्द्राय - वायुप्राय वालिने
वालाविन दशह लल्लकाय - बालाक व्योलिष्ये नमः २९
आनन्दजनेवाय महते - प्रभञ्जन सुताय ते
प्रणातिः हुते तुम्यं - प्रमाणादृत जेतसे ॥
प्राचेतस प्रणायिने - नमस्ते सुरवैरिणे
बीरायं बीरवंड्राय - बीरोण्यताय विधिशामः ॥
विशाधिकाय वेदाय - विहरवायि शरीरिणे
विष्णुभक्ताय भक्तानां - उपकर्षं जितात्तमाने ॥
बनमालाग्र वालाय - पद्मानात्तमाने नमः
कृतमानाय कृतेयु - वीरतागाय ते नमः ॥
वालघुतमहेन्द्राय सूर्यपुत्र हितारिणे
बलसूदन मित्राय - वरदाय नमो नमः ॥
शमादिगुण मित्राय - शांताय शमितारवे
श्रुधनाय नमस्तुभ्यं शंबरारिष्टे नमः ॥
जानकी केश संहरं - जनकानंददायिने
लघितोदधये तुम्यं - तेजसं निथ्ये नमः ॥
नित्याय नित्यानादय - नैठिक ब्रह्मचारिणे
ब्रह्मांडव्याप्ते देहाय - भविष्य दुःखाणे नमः ॥
ब्रह्मांस्त्र वारकायास्तु - सदस द्रव्यवेदिने
नमो वेदांतविजुपे - वेदाश्यवन शालिने ॥
नखायुधाय नायाय - नक्षत्राविस्त तर्चंसे
नमो नागारि सेव्याय - नम स्युश्रीव महात्री ॥
दशास्त्रयं हृतेचं - छाया प्राणापहिरिणे
गणनात्वरगत्ये - नमो गूढ़ रंगोऽसे ॥
गुहानुयाय गुहाय गंभीरपतये नमः
श्रुधनाय नमस्तुभवं - शरांतर विहारिणे ॥
राघव प्रयबूताय - लक्ष्मण प्राणदायिने
लक्षिनी सत्त्व सहस्रं - चैत्यप्रासाद भजिने II

भवानुराशीं पाराय - परविक्रम हारिणे
नमो वधार्ष्ट्रीराय - वञ्जाशिनि निवारणे II

नमो स्वामिताराय - रौद्राकाराय वैरिणामुः
किंकरांतक रुपाय - मंत्रपुञ्ज निहृत्रिणे II

महाबलाय भीमाय - महुतांपत्ये नमः
मैनाककुत मानाय - मनोवेगाय मालिने II

कदतीवन संस्थाय - नम स्वर्विदायिने
ऐन्ह्र व्याकरणज्ञाय - तत्त्वज्ञानार्ध वेदिने II

कारण निध्ये तुम्ये - कुमार ब्रह्मचारिणे
नमो गंभीर शब्दाय - सर्वग्रंथ निवारिणे II

सुभगाय सुरासाराय - सुमुखाय सुब्रमंसे
सुदुर्ज्याय सुक्ष्माय - सुभमं व्रियबांधवे II

सुरारिवंग सहस्रं - हये खादीश्वराय ते
भूतप्रेतादि सहस्रं - भूतवेशकराय ते II

नमो भूतविषेवाय - भूताधिपत्ये नमः
नमो प्रहस्वबृहाय - प्रहस्वधिपत्ये नमः II

नमो प्रह निवाराय - उग्राय चोप्रवचसे
ब्रह्मात्मस्वतंत्राय - श्रंभुतम्भ स्वर्तयिणे II

हृतंत्र स्वतंत्राय - तुस्यं हुनुमते नमः
अष्टोत्तरिश्र शत्या - हनुम भ्राम मूर्त्यं II

पुरतं परतो व्यापी - सम पाठु महबुलः
शांति रस्तु शब्द चार्तु - सधा स्संतु मनोरथः II
एकाशीतितम: पत्रः:

रक्षा भवतु योनौ वा विविधे वर्तेहितां
अविन्ध्रु दुःक्षहानिन्म - वांछासिद्धि श्रुभोदयां
प्रजासिद्धि अथ सामथर्य - मनोविश्व रनामयम् ॥

इति श्री पराशर संहिताया पराशर मैत्रेयसंवादे
अष्टोत्तर शतनाम प्रकार कथन नाम एकाशीतितमः पत्रः:

* * *

श्री पराशर संहिता

वचनश्रीतितमः पत्रः

-:- श्री हनुमजनम कथनम् :-

श्री मैत्रेयः :-

श्री पराशर महायोगिनः - सर्वमन्त्र प्रवर्तक
भवत्र्कपातुभावेन - क्रत्यायाधिश्च महामुने ॥
त मेव श्रोतु मिच्छामि - तवतो भूयः पराशरः
अज्जनागम्ब सम्मृते: - कपेष: केसरिणस्तथा ॥
अभिनगम्ब समुत्पत्ते: - बायुयुगतव जन्मनः
पुज्वतस्य तथा ब्रह्मनः - पावतीं परमेश्वयोऽः
बृह्हि कि कारण महा - हनुम जज्ञम् लक्षणम् ॥

श्री पराशरः

साधु पृष्टं महाप्राणः! - मैत्रेय मुनिसत्तमः
सर्वोदयं क्रताध्योः - हनुमजनमवत्वात् ॥
अत्रवोदाहरिष्यामि - इतिहासं पुरातनम्
पुरा राजवंते कले - कहयो नाम वे द्विजः ॥

7]
सर्वाश्मत्रधार्य तन्वजोः - वेदवेदाद्वः पाराः
कैलासगिरिः मासाध्यः - तपस्वितः समाययः ॥ ॥
सांवं शब्द्व युद्धस्य - प्रश्यं मुनिसत्तमः
श्रीमेण पञ्चाब्धिनिमण्येतु - हेमाते जल मध्यमे ॥ ॥
वर्षं भवनकाशोऽपि - तपस्वितः सुदुःकरमः
एवं वर्षप्रहस्ते - तपस्वरति कश्यपः ॥ ॥

tadānāḥ sahasa bhadruḥ - abhinvayyusahāngai
chakrāryuḥ pariṣṭhyā c - kasyapasyā mahātmano ॥ ॥
sūryaśriyā c pūṣpaṇi - manaśūri phala nayipi
sambhuh ca kūršāçāpi - palaśyā niśhū nayipi ॥ ॥

evām pratisdiṁ tasmai - kasyapayā mahātmano
sambhushya samaya śrayyā - snādūtā pāvakāntilī ॥ ॥
evām bhū ṛṣīśri kaḷe - sāntuṣṭā pramāṇeśvaro
naddikāśvaro mahādṛkā - pāṭabvānā sirvāro ॥ ॥

tīrṇaḥ dṛkā bhaḥṣja - dasabāhu samambīvat:
prasāvabandhārī hṛdāh - kūrphaśīmaḥ kātanāṁ ॥ ॥
vām pāvavāyāgo yārī - viṁśija cchucān vīmaṁ:
kasyapasyā prasannākṣuṭō - kūlāsagīrī niśhāni ॥ ॥
munīdṛgo vāca bhavnū - prāhārya pāvāntīpāti:
ki teśvīśēṣṭo varṇa bhadrah - kīmśrya tathāte tathā:
sadām teśvīśēṣṭe - mākṛṣṭvāt saṃśaya ॥ ॥

carita: ॥

मघवन्! मम पुत्र स्थया - स्तव्भि त्येष वरो मम ॥ ॥

ततो जगाद गिरिशः - सर्वभूत दयागरः
तव कश्यप पुत्रस्याः - हनुम न्यामवा नहः ॥ ॥
एकाशीतितमः पदमः ।

शम्भु नैवं वरे दले - काश्यपस्य द्रिघवन्मः ।
अघृच्छता तत्त शम्भु - वलिन्वायु सकमदरमः ॥

आवयो रपि पुत्रं - भज शम्भोऽन्निजाज्या
तयो रेवं प्रतिज्ञाय - शम्भु रन्तदोही क्षणात् ॥

ततं केरसरि नामाभूत्त - काश्य्यो वानरेश्वरः
सौवर्णिनां गिरोशा च - त्रिविध मणिशालितामः
षोडशानां सहस्राणां - केरसरि नायकोजनं ॥

ततं कश्यपभायधिः - साध्या नामना सुमध्यमा
पतिभक्तियुता साध्वी - गौतमस्य महात्मनं
अहल्यायाः सुता जाता - हां जना नामधारिणी ॥

साधुलक्षण सम्पन्ना - तवज्ञा जन्तोजोचना
भावं केरसरिणो धम्मः - जाता सबेश्वरायः ॥

ततोज्जना केरसरिणोः - पुत्रत्वं प्राप शंकरं
कथांतर्न प्रवक्ष्यामि - मैथेय! मुनिस्ततमः
आशी दृश्यरजो नाम - वानरः ध्वप्तं वरः ॥

कदाचिन्मेव मासादश - कुण्डगल्वर्व नामके ॥

मेरो दृष्टिनिद्धभागे - स्नातो नवा तु बानरः
नदीस्नान प्रभावेन - पुष्पं स्त्रीतवमागतः ॥

य स्नाति पुष्पकस्त्र - स शीश्रोः स्त्रीतवमानुपुत्रः
क्षेत्र पुष्पं स्त्री - तत्रनास्यंतर महत् ॥

सुभद्राकार सम्पन्ना - पूणेंद्रु सावधानाना
देवता प्रतिमा साध्वूत्त - सर्वविलक्षणो शोभिता ॥

दृष्ट्वा तां वनिता मिथ्यः - ममथाबिष्ट मानसः
अकार्यं मविचारवेयं - तथा रत्नु मनोदधे ॥

गाहानुराग माहामयात् - रेतो वाले स निकषपः
तस्मादीयां तस्मुष्पन्नो - वालिनामाना तु वानरः ॥
तथैव तां स्नियतं दृष्टवा सूयः परमभास्वरः।
तत्सौन्दर्यं प्रभावनं - स जातो मदनातुरः।।
ततं स्खलित वीर्यत्वात् - वीरं श्रीवे व्यनसुज्जते।
ततं स्नियतं नामामूहः - कविच्हारानु पुजः।।
हृदमदप्त समवेत्वात् - सुव्रीवो मातुलं स्मृतं।।
इति कथितं मिर्दं हृदम चारितं सकलं समुद्भिकरं
परं जनानां यदि दुःित अधकरोधिपि जनः।।
पठे चेत्तिपि श्रुणया दय मुच्यतेन्धिलं पातकः।।

इति श्री पराशर संहितायां श्री पराशर मैत्रेय संवादे।
श्री हृदमज्ञजमकधन नाम ह्रणीतितं पठल।।

श्रीं पराशर संहिता

ह्रणीतितमं पठलः।।
- - पञ्चरत्न प्रभावकायनम्।।

श्री पराशरः।।

श्रैं। अन्तरहस्यं वक्ष्यामि - मैत्रेय मुनिपुजः।
सर्वोक विहलायां - गुणाद्युस्तमच्च महतु।।

पञ्चरत्न भवन्ति त्यातं - हृदम भवंपञ्चरकम्।
वपातं शुण्वतां चैव - सर्वसिद्धं प्रदायकम्।।

व॥ अस्यश्री पञ्चरत्ननाम प्रलयकालं जंक्तमात्रं आपतस्मृद्र
बड़वान्तं विजयविभासो वीरहनुमानं असाध्य साधन सकल विद्याप्रद अधोराष्ट्राप्रयोगदेहं श्री हृदमन्मालाृष्ट्रस्य
ईऽरकृष्णं। नानाचालंसिः। अधोर वीरहनुमानं देवता।
अं बीज। अज्जनातु रिति शक्तिः। स्वाहेति कोऽकं।
सभ सकलं विषप्रयोगां द्वं मन्त्र सिद्धयं जपे विनियोगः।।
ओ नमो भगवते उद्देश्य हनुमते अंगुष्ठायमां नमः
ओ नमो भगवते प्रतापहनुमते तस्यनीमां नमः
ओ नमो भगवते विष्टामणि हनुमते अन्नामिकायां नमः
ओ नमो भगवते कालानिन्द्र हनुमते कवित्वाकामायां नमः
ओ नमो भगवते विवास्त्र निरवारणाय वायुपुन्त हनुमते
करतक करपुषायां नमः
ओ नमो भगवते उद्देश्य हनुमते हुदयाय नमः
ओ नमो भगवते वीरहनुमते चिरसे स्वाभा
ओ नमो भगवते प्रतापहनुमते शिखरे वषट
ओ नमो भगवते चिस्तामणि हनुमते कवचाय एँ
ओ नमो भगवते कालानिन्द्र हनुमते नेत्रत्रयाय बौषट
ओ नमो भगवते विवास्त्र निरवारणाय वायुपुन्त हनुमते
अस्त्रयाय फट्
भूर्भुव संवरोरोमिति दिशबंध ॥

ध्यानमूः

असाध्यसाधनं कायं - वश्य जित जगत्रयमू
नर वानर रूपायं - वन्दे हिरिहरात्मकमू ॥

राज्य प्रदं हनूमतं - उदारं मघुप्रियमू
श्रुतिचिस्तामणि काम चेनुं कल्यक माधृये ॥

सफळिकोपत संकाशं - स्वर्णानिविनया भूषितमू
हिमसुजं सर्वं संपलं - कुताजलिपुं विषमः ॥

नमः पिंगोखिके ज्वरमय हरणं काल दर्पितहारी
नुत्त्वदुतेतालस्व संगितं शशिकोलो मेवितांतिविवासं
पिल्लाको रत्नवर्णं त्रिनयन सुभंगो लीक्षदंप्ना करालो
देवो मन्त्रात्मजो मे प्रहरतु दुरितं सवरंस्त सस्त हनुमान् ॥
श्री पराशर संहिता

मनुःः -

१. ओऽ नमः भगवते दानवसुर कालाकृति हरिमस्त यशोवितान्। ववली कुत जगतिशय। वज्रदेह, वज्रक्रवच, वज्रतुण्ड, वज्रनख, वज्रमुख वज्रवाल, वज्ररोम, वज्रनेत्र, वज्रदस्त, वज्रशिर, वज्रपाद, मम आत्मकराः। भीकर पिताकः उगः प्रलयः कालौरः वीर भानार्त शारम सार्व दौर्द्धां, लघुपूरी दहन, उदविबभन्न, दानप्रीव दानवानक, सीतासमावासन, ईशरपुत्र, वायुनन्दन, अजजनाथं सम्बूत, उदयभासकर, बिब्धनाल भक्ष्य, देव दानव नुननवीर वन्य, नारायणान्थ कालाकृति, कालुण्ड, कालपाल घोरास्त्रा निवारण, पारणुपताः वटरां वेण्यान्तर वराहुङ्ग, नारायणान्थं, सर्वाधिकः विवर्तकंतं मय, सर्वाधिकं, परबिवाननाबारण, अनिवारः अन्यत्तृत, अन्वर्योदेद सिद्ध विरकाल निराहारः वायुवेग, श्रीराम। वतार परव्रह्विश्वेश्वर निद्यान, लक्ष्मण प्रणतिष्ठानं नदर, तत्र जलामिन ममस्मिनोनेदि, सर्वशुनेदि, मम बर्तिष्कः साधनश्व परत्वोपाटान, सुप्रीव सत्यान कर, अशक्तित कृमार ब्रह्मवारी, विगमण्व, गम्भीरसवः सर्वापाप विनाशां सर्वज्ञवर्तऽदत, छन्दी छःदिब, भिन्दी भिन्दी, छःदिब, छःदिब: मार्य मार्य, शोभाय शोभाय, ज्वालये ज्वालये, भृहय भृहय, प्रसर प्रसर, मार्य मार्य, नन नन नावय, नावय, सर्व शुक्लतानु विनाशय विनाशय सर्व पापं नाशय नाशय, असेवाय- येवाय, सर्वरकर रक्त वस्त्र स्वाहा।

श्रोः। आश्च मालामोहिणाः - पनस्वरम हर्मजातः। त्रयोदशोत्तराः पत्रवस्तानी त्यजिताः।

मनुःः -

२. ओऽ नमः भगवते प्रतापपहुः प्रहस्मंद्गः, भूतमंद्गः, प्रेतमंद्गः, पिशाचमंद्गः, परमंद्गः व्रजवरः, साहोरजवरः, ब्रह्मजः ज्वः, वेण्यान्तरः, विवमवरः, शीतवरः, वातवरः, आहिकः चातुर्यः ज्वरानु छन्दी छःदिब भिन्दी भिन्दी हुं फटः स्वाहा।


\[\text{नमः: ओऽ नमो भगवते चिन्तामणि हनुमते, अङ्गशूल सिरस्वल अशिष्वूल}
\text{कुक्षिशूल, गुलमशूल पितुलुकः सर्वशूल निवारणाय दानव देवं}
\text{कामिनी भेताल ब्रह्मार्का कोलाहल निनानाथाय कालपथ महान्यि}
\text{नागकुल सर्वविष नित्वार कुक्षिशूल गापूत गहड हुमान्ते भेरावणे}
\text{मदिरङ्गिः इन्द्रादि पाण्य बन्ध भेदन प्रलय मानं कल्प कालपिने}
\text{हुमान्ते श्रृंखलाबन्ध मोक्ष सर्वग्रंथ भूल सर्वबल भेदमेदय सर्वे}
\text{कायोऽनि मे साध्य साध्ये मयि प्रसन्न प्रसन्ने श्रीराम पारवेने}
\text{रक्षे सिन्धुरव स्वच्छ ओऽ द्राढः क्षा मे व्या श्रीं हीं की कीं}
\text{हीं हीं हीं हीं हृं हृं हृं सन्तसनांतरखल पाण्य जाजजज मारणे}
\text{स्मोहनाधरिणि मधमा मारया मारवा आस्मण आस्मण हत्तत हुकुरे}
\text{राजजज हस्य हस्य, मथमथ सर्वप्राणप्रहारु प्रजवालय प्रजवालय,}
\text{दहदह मम तत्त्व सहाय गमय शमय अश्तीक विशूल दमसगदा}
\text{चक्षुसि कालपथ कपाल बृहास्पि सुधर भयरुऽथ स्पीतायं तैंवर्त्या}
\text{या वायल बायल्यम्यलरक्रजः भूतप्रत परमन्त्र भरत्र परत्र शतसहस}
\text{कोटिपुजा भेदनाय, सर्वविष सधनाय अनत्वारुऽक तक्षाकादि}
\text{नागानां द्रास्तकुल पुरुषकानाः थोरोकालु वृक्षकानाः एकादश}
\text{कुल लूकानाः हनहत हनहत वहायः वज्जूपाणाः हनहत हनहत}
\text{बशोकान स्तम्र्यान ब्र्स्मण आक्षण उपाधान विशेषण मारण गुढ़ सर्वुसुधे}
\text{कसं मम बरधन छेदेय छेदेय हूं फट स्वाहा हों। ओऽ कुमार ब्रह्मार्क महाते}
\text{पारंतीहरोप्रज मूलये ग्रामवास निषेवित पुंपं शक्ये वक्षया याहोरया}
\text{ललल धां ओऽ हुं हुं टटटट तललल दिसुक्ताय अस्ति कक्षा ज्ञानी}
\text{घराय वपोधुकाय नक्सुध धराय वहानेरवालय नवनह्राय दशाबिषुषुहाय}
\text{एकादश द्रास्ताराय दाेशारं केतोझापाय भूयोद्वान नुसाय मम सर्वसिद्ध कुरु कुरु स्वाहा हों।} \]
चौरो मन्त्र वर्णस्तु - एकोनासीति संयुताः
चतुर्दशात्राच संख्याकाः - सर्वकायरिः सिद्धिदाः ||

चतुर्धश मन्त्र वर्णस्तु प्रथावतरिणेऽहं
सर्वदेव स्वरूपाशच - सर्वत्र विजयादाः ||

मन्त्रः ||

४. आँ नमो बीरहुमङ्ग स्तंभिनी मोहिनीं वशीकरणी आकर्षणी
विशेषिणी, माणी मुन्याननाय, श्रीधार सेभातवः, राजमुखवंचनः
सभामुखवंचनः, बलामुख वंचनः, नारी मुख वंचनः, ग्राम मुखवंचनः
कोर मुखवंचनः, सकर चोषिणी मुखवंचनः, सिंह घ्याण वराह मुख
वंचनः सर्व वृश्चिक जल पाणा पाणिनिनिः हन्तः सर्व मुखवंचनः
वृद्धम श्रीक निर्वान दुष्टमुख वंचन वंचनः, श्री वीर हनुमंतः ईश्वर
पुनः, वायुमंदनः, ब्रम्हनामुतः सर्व वध मोक्षणः, सत्यसति
असहाय परामर्शः, हाँ हाँ अं मां श्री श्री यो मू मू न न भ्रां हर्षत
घटायः सर्वं घट दुखुक्त श्राब्धि व्यक्त सर्वोत्तन घटनः लो को श्री
हाँ हाँ हाँ स्तम्भं स्तम्भं हिमाद्रि मेंहं वह वह सर्वविशं हर्षर
सर्वं मन्त्रार्थं सिद्धं कुरु कुरु स्वाहा ||

श्रेयं || अथ पत्रमवर्णस्तु - हो शति सप्तसप्तिः
सर्वप्राण मुखस्तम - सर्वजत्रु वशीकरमः ||

समसत्मान वर्णानां - संख्या श्रुणु महामुने
चतुर्दशोतरः सार्थसहस्तरः परिकीतितम् ||

रामेष्ट्र कहणापूर्णं - हनुमंतं द्यावहम्
शतुचिनाशकर बनः - सर्वभीष्ट फल्प्रदम् ||

राममिथ्य हनुमं तं - बामनेवं महाबलम्
रामसातंक मावक्षे - देहि दापय मे भ्रमम् ||

राममिथ्य भया लघुं - पुष्पार्थं चतुष्टयम्
तस्य सिद्धप्रयत्नेन - हनुमं चवर्णानुभुजम् ||

२०
ब्रह्मचर्य: पत्रः

रामप्रियाय हरये - वेषसे वायुसुनवे
सीताशोक विनाशय - नमः कलपद्रुमाय च ॥

हनुमतपञ्चारत्तानि - यः पठे सन्यतेन्द्रियः
सर्वसिद्ध मवान्नोति - नात्र कार्यविवर्धारणा ॥

इति श्री पराशर संहितायां श्री पराशर पैने व संवादे
पश्चात प्रभाव कथन नाम ब्रह्मचर्य: पत्रः

श्री पराशर संहिता
चतुर्थीभीतिमः पत्रः

:- हनुमद्वीप विधान प्रकार कथनम् :-

श्री पराशरः :-

हनुमद्वीप विधान दान - विधानं तु प्रयत्नतः
वक्ष्यामि मुनिशारूढ़ - गुह्य-दश्गुह्यतरं महतु ॥

अथ दीपविधान वै - प्रवक्ष्यामि हनुमतः
वेन विज्ञान मात्रेन - सिद्धो भवति साधकः ॥

दीपपान प्रमाणच - तैलमाण क्रमेन तु
द्रव्यस्थ च प्रमाणां च - तन्तुपान मनुष्यमात् ॥
स्थानामेव च मन्त्रं च - दीपदान मनुष्यं
पुष्पासित तैलं तु - सर्वकामप्रद मत्रम् ॥

तिलकैव स्वयम हेतुः - कथित स्यागमं प्रति
अतसी तैल मुद्रिष्ट - वच्यकर्मण मिन्नित्रतम् ॥

8]
श्री पराशर संहिता

सार्ष्पं रोगनाशयं - सर्वभ्याधि प्रणाशनम्
मारणे सुरसा जातं - तथा वै भीत कोंद्रुवम् ॥
उच्चाटने कर्जोधं - विलेवे मधुवृक्षकम्
अर्जे सर्वात्लानां - तिलकेल मन्तूतमम् ॥

गोधुमश्रः तिला माषा - मुद्रा वै तंडुला जमात्
पञ्चधान्यं भिंद्रं प्रोक्तं - नित्यदीपे तु मास्ते: ॥

पञ्चधान्यं समुद्भुतं - पिष्ट्यात्रं तु शोभनम्
सर्वकामप्रदं प्रोक्तं - सर्वदा दीपदपने ॥

वद्ये तपंडुलुपिष्टं च - मारणे भायपिष्टकम्
उच्चाटने क्रुतिणतिल - पिष्टजे वै प्रकृतितमम् ॥

साम्यं स्यागमने प्रोक्तं - गोधुमोत्सं सतपंडुलम्
मोहनं तवाकका-जातं - विलेवे च कुलक्त्यजमम् ॥

संग्रामे केवला माषा - प्रोक्ता दीपस्य पात्रके
सिद्धि त्रिपिष्टजं प्रोक्तं - ब्रीहि यत्र गोधुमा इति ॥

एलां लब्धं कपुरं - भूजनाभं समुद्रवम्
कन्यका सर्वाणि राजवशये - संख्ये तथ्ये च ॥

अलामे सर्ववस्तुनां - पञ्चधान्यं वरं मतम्
अष्टमुषितं सर्वविशिष्टं - किष्किददे तु पुष्कलम् ॥

पुष्कलानिचं चत्वारिः - आखः परिकृतिः
पञ्च सप्तं तथा मनं - प्रमाणंस्ते यथातथा ॥

सौगधिकं तु सौवीरं - पांचालं चैव मानकम्
गृहनिर्माणं मानं तु - इत्येयं गुर्ज रक्षवीत् ॥

पञ्चांगुलं तु सौगध्यं - पांचालं सप्तसंस्कर्या
तंतु संख्या तु सौवीरं - स्वामिहत्यां प्रमाणणः ॥

नित्यदीप: प्रकरंजयं - ताम्र पात्रे हनुमतः
सोवारे च तथायनं - जलपूरं तु कार्येतु ॥
पश्चा त्रिमाणतो प्रायाः - कुमारी हस्तेपेषणम्
tतिष्ठतं चुडुपात्रे तु - नदी तोयेन पिन्दितम् ॥

दीपपात्रं तत्: कुर्यास् - सुन्द्र प्रयत्मानसः
दीपपात्रे दहिमाने - मास्ते: कवच पठेत् ॥

मालामनूनां ये वणिः - साध्यनाम समविता:
विकायाः प्रकर्त्याः - तनुत स्तलुमाणणजाः ॥

त्रिशाश्वेन वा ते स्पुं - गुखकारेष्विला मतः
कूटतुष्या स्मृतं नित्ये - सामान्येषु विशेषके ॥

कः: कूटगणा: प्रोक्तं - सगाये नियमो मतः
एकविशिष्टि संख्याका स्तंत्वो द्वाध्वनिः स्मृता: ॥

रत्नसुत्रं हनुमतो - दीपदाने प्रकीर्तितम्
क्रणं मुच्छायने हेरेशे - मारणे सर्वक्रमसु ॥

कूटतुष्येनक ते तु - सर्वकालं शिवं गुणम्
nित्ये पञ्चफलं प्रोक्तं - अथवा मनसो स्वच्छं ॥

शेषोपनयत यः कछ्रा प्रोच्यते मास्ते मंयः
श्रतिमादि प्रदानेषु - प्रहृभृत प्रहेषुच
चनुष्यस्य तथा प्रोक्तं - दीपदानं च पष्टसु ॥

सत्त्रधारौ स्फाटिके लिङ्गे - सालग्रामस्य सत्त्रधारः
नाना बोग श्रीयै प्रोक्तं - दीपदानं हनुमत: ॥

gणेशसत्त्रधारी विष्णूः - महासंकट नाशाने
विषव्यावपि भये घोरे हनुम तत्सत्त्रधारी कुवश् ॥

टुगिया सत्त्रधारो प्रोक्तं - संग्रामे बोरस्तक्ते
व्याबिष्टेष्वसनमागे - बृह्तादृष्टी तथेवच ॥

राजाध्वरे बंध्मुक्तिः - कारागारे श्वेषबाब चरेत्
अब्धत्तत्हशुमुले च - सर्वसिद्धि प्रसिद्धिे ॥
बहे भय विवाहे च - शस्त्र संग्राम संकटे
धूते वृक्षस्तंभने च - विशेषा न्मारणे तथा ॥ ११
भूत कौशिकापने चैव - प्रतितियंगने धृवम्
विशक्षाधी ज्वरे भूत - गृहः कुत्या विमोचने ॥ १२
क्षत्रे प्रथ्यौ महारणे - दुर्गम व्याधे च दंतिने
कृसत्वेषु सवेषु - शवं दूबचविमोक्षणे ॥ १३
पयवकागमने दूर्याने राजमनोहने
आग्रे निमाने चैव - राजहारे प्रकृतितम् ॥
श्रव्याविश पिन्दा अथ - अथ मंडलमनकम्
लघुमानस भूतं पञ्च - सप्त वा नव वा तथा ॥ १४

अथ प्रतिमा :-

क्षीरेण नवनीतेन - दल्या वा गोमयेन वा
प्रतिमाकरण प्रोक्ताः - माष्टे: दीपदापने ॥ १५
दक्षिणाभिमुख वीरं - क्रृत्र्व स्तेतार्थिक्रमम्
अकालाशो हृद पादं - किरोतेन विराजितम् ॥ १६
लिछे च चित्र पटेते वा - पदे वा माष्टे श्लुभम्

अथ प्रकारः ॥

महाभरतेण दातत्वं - दीपदानं हृनुमतः ॥ १७
नित्यं दीपं प्रदातायो - द्रादधास्त्र विश्वया
तत् महाल्पस्त्र मात्रेण तत्त्वकार्येऽथि कार्येऽथ ॥ १८
अथवा गुड्डमाहुङ्गेऽ - पठे ब्रह्म नवतितः
प्रतापहनुम माला - मात्र च तु सप्तर्क्षचदम् ॥ १९
प्रतापहनुम माला - पठनेन भवे गुड्डेन ॥
समस्त माला मन्त्राणां - पठनं तु नसः वहयः ॥
आदी तु मन्त्रदीपेऽ च - मन्त्रं सूर्यान्तं वदेतः
गोमये नोपविच्छायाः - सूभो मद्विषमानसः ॥ २०
शतुरकशीतितमः पत्रः

पटकोणं वसुपत्रं च - भुपुरेन समन्बितम्
कमलंच लिखेदुःख - तत्र समूज्य मारहितम् ॥
शैवे वा बैठणे पीठे - मध्ये कूटादि सखुते
प्रत्कोणेषु पद्धानि - लिखेदुःखान् समाहितः ॥
अन्जनीपुत्राय तथा - ततो वै रुद्धूलान्ते
वायुसुतायेति तथा - जानकी जीवनाय च ॥
श्लीरामदृढळाय ततो - ब्रह्मास्त्र वारणाय च
वीजयुक्त च पटकोणे - नाम मन्त्र तथा लिखेद् ॥
वसुपञ्चु बीजानि - नामानि च यथाकथम्
सुप्रोक्ता याजुंडा याथ - सुप्रेषणाय ततं परस् ॥
नलाय चाय नीलाय - तथा जामबते पदम्
प्रहस्ताय सुवेषाय - दलमघेणु लेखेतुः ॥
इतः मारहित मथ्यव्य - पञ्चाधीपस्य दापनम् ॥
दीप प्रजापत्य यातुन - दीपे मारहित वितनम्
पञ्चोपचारै स्पूज्य - देशकालानुकर्तनम् ॥
कुशोदक समादाय - दीपमन्त्र समुच्चरेऽ
उत्तराभिमुखो भुत्वा - प्रयत स्तावकोतमः ॥
तं मन्त्रं कूटं जपिता - जलं भूमी विनिखिलेत्
ततं करुपुः बद्धवा - यथा शकित जपे न्यनुम् ॥
अनेन दीपवयेन - भु सद्मुख गतेन वे
तथाविधी वा हनुम - नयः मे स्यु नंसंखयः ॥
प्रत्यह यो विधानेन - दीपकानेन मार्शें
तस्यासाध्यं नैव किंचनुः - विख्येते भुवनाये ॥
न देयं हुष्टहृदये - हुष्ट्छित्रं कुबुढ़रेये
अविनीताय शिष्याय - पिठुनाय कदाचन ॥

61
कृत्तिनाथि न दातव्यं दत्तव्यं तु परीक्षिते
यत्र कुञ्जा परिवर्तिते त्रृतवशोदिस्मात्ते ॥
तस्मातश्वर्येन देव श्रुत्वा परीक्षणम्
देवानांच्च यथा विष्णु:- नदीनां जालवी यथा ॥
त्सकः स्वर्यासागराः चेन्नानां कामदु यथा
तथा पराशरं श्रेयं- संहिता परिकृतिता ॥
बिष्णुभक्तैं दानत्वाः शान्ताय कुलरथिष्ठे
मुशीलाय सुण्डराय - कृत्तिनाथ प्रकाशयेतु ॥
यथा मार्मिको तीनां स्था वायुस्त श्रृंगः
उभयो रन्तरं नाश्तयं - क्षत्रवा पाप मट्टानुयातु ॥
प्रसन्नाबिल्क नोकाति - हरिणे श्री हनुमाते
अकस्मा दानसातिपत - नाशनाय नमोत्स्तु ते ॥
इम्तः दीपप्रदानाते - हाण्डोरतिरं ज्ञेतु ॥
इति श्री पराशरं संहितायां पराशरं मेन्नेयं संवादे
हनुमधीपदान विष्ण कथनं नाम चतुरस्वतितितुमः पदमः
* ॐ ॐ *

श्री पराशरं संहिता

पञ्चकथागीतितमः पदमः

:- श्री हनुमद्वादश मालामण्ड कथनम्:-

श्री पराशरः

श्रोः मन्त्रान्तरं प्रवक्तयामि दीपप्रकरणं हुच्छः
सर्वलोक हितार्थाय ऐशुषु मैत्रेयं पत्रवः ॥
Pञ्चकथां दृढः दायैः च मालामंत्रस्तु द्वादशः
क्रमेण वध्ये योगीन्द्र- सावधानामना ऐशुषु ॥
नत्वा श्रीशं चिदानन्दं - शाकुरानन्द सेवितम्
दिक्यते शाकुरानन्द - दायको हनुमान्युः ॥

१. ओऽ हृदो श्वेतो हृदं हृदा - इति पञ्चाक्षरी ॥

श्वे॥ आदिः पञ्चाक्षरो मन्त्रो - सर्वकाम फलप्रदः
सर्वशास्त्रु शक्यकरो - सदा विजयवर्धनं ॥

२. ओऽ हृदो श्वेतो हृदं हृद्वस्तो हृदाः
हनुमंतो नमः इति द्रादशाक्षरी ॥

श्वे॥ द्वितीयो मन्त्र आश्यात: - सर्वसंज्ञाद्यकः
द्रादशाक्षर मन्त्रस्तु - सदा विजय कारणम् ॥

३. ओऽ ऐं ब्रह्म हां हृदं हृदं महाकाशं
हनुमंतो मन्त्रस्तु नामी हनुमंतो
ममपरस्य च क्षणगढ़मा स्कौटक शतकर्षकाहिं
व्याप्तिक नामेत तन्तज्ञवः । सन्तज्ञवः ।
मन्त्र ज्ञवं, शूलं भगवं, सुग्रुष्कुंजः, कपालशूलं, कण्ठशूलं, अक्षशूलं
उदरशूलं, हस्तशूलं, पादशूलवादिनं सर्वशास्त्राच्यः श्रणेन,
छिन्दि छिन्दि भिन्यदिवसिन्दी नाशय नाशय । नित्यं नित्यं ।
श्रेयं श्रेयं । भेदं भेदं महाबवर्तनामं । हाहाहाः हृं हृं। चे चे। हों हों।
फूट स्वाहाः।

श्वे॥ सच्च्चिर्युक्त श्वं वणः - मन्त्रे ह्यस्मन्त्रकृतिताः
अथरोग प्रशांतवर्धः - जपत्वायस्तत्तं नृणामुः ॥

७. भवसं वायों सर्वं सर्वं - मन्त्रित्वा देदेतुष्णीः
सर्वशास्त्र प्रशासनं - सर्वशास्त्र प्रवचनं ॥

८. सर्वशूलं हरो नित्यं - सर्वज्ञ नवारणम्
सर्वं वशकरो तुरं - क्षय कुष्ठादि नाशतम् ॥

४. ओऽ ऐं ब्रह्म हां हृदं हृदं हृदं महाकाशं
हनुमंतो मन्त्रस्तु नामी हनुमंतो
महाबवर्तेः पराक्षः ममपरस्य या। सूचन्तप्रेत विशाल शाक्षी नीराकारी
वशिष्णु पुत्रावरं महामारी क्रृतं यथा राक्षसं भैरवं भेतालप्रसं
ब्रह्मश्रीं ब्रह्माराक्षसाधिकाजं गूढादायः। क्षणेः हनुमं भवन्य
भवनि। बिनाशय बिनाशय। वारम वारम। बन्धय बन्धय।

अङ्ग अथ एवं कालाकांडः संहराय कालाकांडः।

मार्गित मृत्युकांसं। प्राणिवीरजन विष्णुजन।

विष्णुसं। किलल किलल। मृत्यु सुकुमः। जारय जारय।

बन्धय बन्धय। जस्मे सुभ्रम्य। वातय पातय। मम परस्य च। पाद

तलाकमितानु कुषकुरु। विष्णुसं। विष्णुसं। मोचय मोचय। मां

रक्षा रक्षा। एतं रक्षा रक्षा। महामार्द्धेर श्रद्धानार। हाहाहाः।

ह्रेद ह्रेद।

वर्णिनां दिशां प्रकटं - पद्यं तुज्यारं मनोः

'ब्रह्माक्षास भेताल भेताल महामारी निवारणम्

अर्थ चतुर्थ मन्त्रस्तु - कथितो मन्त्रवेदिभि:।।

श्रृो। अर्थः श्रीः ह्वो ह्वो ह्वो लक्ष्मीं ह्वो ह्वो लक्ष्मीं नामो ह्वो

रक्षाकुरु पद्यम् दावानाल। द्राम्याक्षासं। प्रभास्याब्राह्मण तन्नुस्तु। भ्रमणोऽद।

मम परस्य च। ह्रेदुज्यारं महामारकरक। बाँधिविवादः हेशकरकः

कायभ्रमणः। कृर प्रकटिक। प्रवृत्तकाप्येकः। ह्रेदुकामु कायपातयः

पातय। पादतलाकमितानु कुषकुरु। सर्वप्राणि भूतानु वातकामानु

सम्प्रात्य सम्प्रात्य। हाहाहाः ह्रेद ह्रेद। श्रीः श्रीः श्रीः ह्रेद स्वाहः।।

श्रृो। महत्त प्रभुस्त्र संज्ञायः - चुरुवस्त्र वास्तुस्त्रारणकः

ह्रेदुज्यारं संहारो - वाहिवारी विनाशयः।।

श्रृो। अर्थः श्रीः ह्वो ह्वो ह्वो ह्वो ह्वो ह्वो ह्वो नामो ह्वो

ज्ञानोऽद संहराय संहराय। सर्वशुद्धियुक्तम् पराक्रम श्रीरामभक्तः।

समपरस्य च। सर्वशुद्धियुक्तम् चतुर्थं सम्भवान। पुः स्त्री नूपुस्कान।

भूतमविप्रवत्तमानानं। नानादूररथ्र समीपस्थानां। नाना नामचेतां।

नाना सद्गुर्जातियानां। कल्याण पुस्त्र सन्तुष्ट कुषकुरु सुध्मस्मेतानो।

पञ्चाक्षासं। सहितानां धन धान्य सम्प्रात्युपातानु। राजसेवकानु।

मन्त्राविभव सहीनायत्तिन्त्र कानु। कषणेन। द्वयश्चैतिन्नाविच नानोपाये शरीय मारयाः।
शश्वेषषेष्यं वेदय। अभिना ज्वालयं ज्वालयं। वाह्य वाह्य।
अत्यकुमारमहेषं पांतलाक्रमणेन शिलातुरे आशोट्य आशोट्य।
घातय घातय। बल्यवन्व। सूचत हवसह मध्यय मध्यय।
कुलफेत्ता नारिण विदिरय। देवादशमुक्ताय उवागऽय। विशावब्रह्मं
चाय भ्राय। भ्राय भ्राय। भ्रायुरासचं कुकुरु। भ्रायी
भूता नुकुलय उद्वतु। भक्तजनस्वसं, साताशोभारक।
सवंत मामेनुः राक्षसः। हुहुं हुहुं। धे धे धे हुफः स्वाल। ॥ १४

षष्ठस्य मन्त्रराजस्य - चिनत्तं विवं दुःतर
सवंशस्य शयकर - सबंवदयव फलभ्रादम् ॥ ॥

७. ओं एं श्री हं श्री हं स्वं वेदं हं स्वं ओं नमः हुमुः
त्र्यक्तित पराकर्मकान्त। सकल दिद्धसङ्कलणावितान।
घब्धीकृतम जगत्रित्र वद्येऽः। ज्वलदधिन सुर्यकोट मस्न्य
तनुशं। हदायत। लक्ष्‌कुरुद्वयं। उदवः लक्ष्‌, दशारिविरः
कृतात्तक, साताश्रायसं, वायुसुत, अग्निनी गर्भस्मृती, भृगा
लक्षणानन्दक, कपिसेयानारायण, तुष्टविर सत्यकारण, वालिनिवर्गण
कारण, द्रोपदवतो पातन, अशोकवादिर्य, अशोकवादिर्य, अशोकवादिर्य,
वनरक्षक समुद्र। ब्रम्स-जनः, ब्रह्मा-व ब्रह्मा-वत्त्रिग्रासः, लक्षणशक्ति
भेदतत्वय विश्वभोविष्य समावणय। वाल्यनित भृगुमण्डलग्रासं,
मेघनाद होमविवस्यन, इन्द्रजितधिकारण, सोतारक, राक्षसीर्य
विदिरय, कुमकण्यः कथा। रायण, भृगारमर्गति तत्वं, समुद्र
व्योमपरमचलः महासामुय, महालेज। पुजाविजयामानं स्वाभिर
वचन सम्पादित: अजुन सुग सहायः कुमाराविचारितः गम्भीर
शब्देय। दक्षिणाशा मातीः, मेधपवत पीठिकाचन, सकल मन्त्रावर्गा,
मम सबंश्रेष्ठ विनांतन सबंश्रेष्ठचात, सबंश्रेष्ठविनायान,
सबंश्रेष्ठविनायान, सबंश्रेष्ठ विनायान, सबंश्रेष्ठ विनायान, सबंश्रेष्ठ विनायान।
मम परस्य विनुमुन पुरुस्त्र नदुसङ्कारः सबंश्रेष्ठविनायान, वधम वधम।
मम आज्जाकारः सम्यं दय सम्यं। नाता नामैया
सवंशश्रेष्ठः सवंशश्रेष्ठः सवंशश्रेष्ठः सवंशश्रेष्ठः। ॥ ॥

[Page 9]
विवेचनय विवेचनय। हो हों हो। हो हो हो। ऐसे होसे
हँसके होसी एके सफे सर्वे सातयू हुन हुन। परबलानी पर
सागानी शोभय शोभय। मम सर्वकार्यादं सातय सातय। सर्वे
दुष्ट अजज्ञ युहानी कोलय कोलय। ये ये ये ये। हो हो हो। हुं हुं हुं
फँडः सबाहा। 16

श्रो॥ सप्तमस्तु मनोवर्णा - शत पञ्च समीरितां,
अष्टोतर सप्ततिथिः - सब्बाप्रिलिनिवारणेः॥ 17

9. भो ऐं भो ऐं। हो हो हो हो हो हो हो। ऐं हो नमो हुनुमते
मम परस्य च महाभारनी, सर्वव्यास्त तस्कर जापानी विब जःजः
स्थावर सहजकुमिमिप्रबिष्ट, महासाध्वाराण्य, वादविवाद, शस्त्राभीकिनी
सहजंसहंहर। विनाशय विनाशय। ग्रस ग्रस। ग्रासय
ग्रासय। सत्मय सत्मय। कुणः कुणः। तोडः तोडः।
निकलत्त्वो निकलत्त्वो। भवनय भवनय। वानर क्रृश महावीर
मामेन च रक्त रक्त। हाहाहाह। हुं हुं हुं हुं। हुं फंडः सबाहा। 18

श्रो॥ पुष्टचारिलोभ्यदहितं - शतपुष्टम मंत्रंके,
विष तस्कर वहल्लादि - शस्त्रादि भयवारणम्
संप्रामे जयदो नित्यं - सब्बारिष्ट निवारकं॥ 19

9. भो ऐं भो ऐं। हो हो हो हो हो हो हो। ऐं हो नमो हुनुमते
पाहिपाहि ऐं हो ऐं। सर्वग्रह मुतानां। शाकिनी गांवानीं
विषमुद्धानां। सबावद्यानां। आरप्य आरप्य। मदय मदय,
छदय छदय। मृत्युभार्य मारय। प्रभूमभार्यानी शोषय शोषय। जवल
जवल। प्रज्वल प्रज्वल। मारय मारय। भूहार्य संहार्य। मां
रक्त रक्त। हुं फंडः सबाहा॥ 20

श्रो॥ बोधशाणोत्तर शत - वणोंयं नमो मनुः
शाकिनी गांवानीयादि - हुष्टग्रह निवारकं॥ 21
10. ओ ए ओः श्रीं हां ही हूं ओ नमो हनुमते
प्रह्लादं प्रभुमं कुशलं प्रेममं कुशलं पितारमं गाननाय।
पुत्रजवः प्रेमजवः पितारजवः चातुर्थिकजवः
विश्वासुः माण्डलस्वर्यत्वरान् छिद्रां छिद्रां।
मिद्मिद अभिश्रूः पशुश्रूः शिरोमयंतसूः
गुलमशूः पितामशूः वातसूः।
ब्रह्मारकस्वरुः परमक्षुः नागकुल विषं
निविर्ह नुस्कुल स्वाहा।

श्यो।।
हृदिविशोतर शतवर्णोऽत्यंदर्मो मो मनूः
सर्वधूरूः हृदरूःणां ब्रह्मराक्षस नागः।।

श्यो।।
अयमेकादशो मन्त्रः - त्रीणि नवतुलकारवितः
सर्वधूमुक्षमकोरः - श्रुःश्रूः बन्ध मोक्षकः
परशूः यन्त्रमल्लबद्विजितेः विचित्रेश्वरः च कारणम्।।

श्यो।।
अयं द्वादश मन्त्रो वै - दीपार्थच हनुमतः
ऋषिभिः कष्टिः पूर्वं - सप्तशष्ट्यक्षरामनुः।।
सर्वार्थ विशेष्य - सर्वदोष निवारणम्
सहस्र द्वितय श्रीवतं - पद्भवशोतर संहिता।।
श्री पराशार संहिता

षडश्रीतितम: पटलः

--- मन्त्र सावन कथनम् ---

श्री पराशारः।

१. ओ र्म्रो ख्रृः हसोः हस्यः हसोः - एषा पञ्चाशारी

२. ओ हृः ख्रृः हसोः हस्यः हसोः हनुमते नमः - द्रादशारी

ो अर्थश्री हनुमंवशारक द्रादशारक मालामन्त्राणां श्रीरामवन्द्र ऋषिः। नाना छन्दांवि। सर्वकार्य साषको महावीर हनुमान देवता। मार्क्तामज्ज इति हसोः इति बोधे। अवज्ञानसूत्रिति हस्यः इति शक्ति। हुः हवा इति कोऽकम्। श्रीराममत्त हां इति प्राणः। श्रीरामलक्ष्मणानन्दकर हां हृः हुः इति जीवः। सम परस्य च सर्वदा नाना विशेषित कायोसिध्यथस सर्वदेह रक्षणाय हनुमस्मन्त्राणां जयमहं करिष्ये। मूचेन कर्षुलद्धि विचाय। प्राणायामान् कुवा। श्री हनुमते नमः।

ओ ऐ श्री हां हृः हुः ख्रृः हसोः हस्यः हसोः नमोऽभवेऽ हनुमते अंगुष्ठामण्य नमः। हुःद्यादिम्याः। पुनर्कादशीवे। रामदृष्टाय तर्जनी। शिरसे पुनस्तःथे बोधे।

लक्षण प्राणदाने मध्यमा। शिखरे पुनस्तःथे। अवज्ञानसूनने अनामिका। कब चाय पुनस्तःथे।
शोकशीतितम: पट्टलः ॥

सीताशोक विनाशाय कनिष्ठका। नेत्रवशय पुनरस्तव्वीजः ॥
लङ्का प्रासाद मन्नजनय कूर्ते पादाम्यां। मस्तकाशिवे पुनः ॥
सबेनय विनाशाय मणिवला मस्तकादशरणाविवे। ब्रह्मान्त्र ब्रह्मशति निवारणाय करतकर पृथ्वायां। अःते विष्येत् ॥

अथ व्यामम् ॥

श्रो॥ व्यायिवबलदिवाकररूपति निम्म देववारी दयविहूँ।
देवेन्द्रगुल्ले व्रस्तम वशसं देवीप्रयमानं तुचा।
मुन्न्रीवादि समस्त बानरयुंत मुख्यं तत्वविप्रयम्।
संसर्तारुण लोचनं पवनजं पीताबरालंकृतम् ॥ १

श्रो॥ मनो जरम मास्ततुलय बेगि जीतेँन्त्रियुं बुद्धिमातं वरिष्ठम्।
वालात्मज बानरयूं वृक्षं श्रीरामदूरि विरसा नमामि ॥

श्रो॥ वामे करे वैरिहिंदुं वहुतं शैलं परं भृगुः लहार क्षदम्।
शरणं निनायें निरस्त विचं बहे जवलकृपळमाजजनेयम्।

श्रो॥ विजाञ्जु पिपळे केशाद्यं - स्वर्णकृपळ मणिततम्।
नियुक्तमधुष सज्जनं - पारावार पराक्रमम् ॥ ४
वामहते गदायुकं - पावहस्तं कम्पदलम्।
ऊँखं दक्षिण दोर्दं - हनुमंतं विचित्त्येत ॥

व॥ अरेमलल चटबेलुङ्चरण मुद्रां प्रदर्शंते। अथवा तोडरमलल चटबेलुङ्चरण कपि मुद्रां प्रदर्शंते ॥

श्रो॥- ततोक्त्रिसं समारम्भं - वाक्सूर्येरेियो भवेत्।
तावस्मल जपे द्रानो - कार्यमुहिष्य मन्त्रविवि ॥ ६

अथ जाय मन्त्रः ॥

ओं एं श्री हां हीं हूं स्रेण खः हस्त्रत्र हस्त्रत्र हास्त्रत्र ओं ॥

श्रो॥ पुरुष्यायम् मरणां - प्रोक्ताचार्क सहस्तिका।
भौमस्य वास्तवेपुजा - कार्यी हनुमतो धृतम् ॥ ७
प्रियजने श्रीहयोद्ध दधायज्ञ कीर संगुतां
कदली मातृतुम मायस्य - पल्लैनामात्रोवृंदुनितु ॥

दशांशेन ततो ब्रह्मचारिणो भोज्येद्वृत्वम्
द्वारिष्ठिति च संप्राकान् - हनुमतप्रियते सुधीं ॥

अष्टोत्तरशते नाभिमन्त्रीयेद्वृत्सम्वारिणा
श्रवस्ये विषयोवै मार्जये त्यावेत्तुम् ॥

हनुमतप्रितया कार्यं - ततो भूताङ्कुशस्य च
पूर्वोत्तरतेनेव - मूके नाग्नुष्ठ मात्रतं ॥

सम्बावियव सम्प्रसन विच्छृम्मा एव्याशस्यकारिता
प्रण संस्थापनं चैव - कृत्वा वै मास्तेव्यवम् ॥

सिन्धुर चविचितां कङ्कु - तथास्यस्य ध्रुवाचरकः
मन्त्रिता तैन भवेनाः - ततस्तां द्वाराधेवके ॥

खन्तववा शिष्यायेद्वृत्संहू मो - गुह्याभिमुखां न्यसेतु
भूतजा विषया बाधा ग्रहजा कूटमन्त्रजा: ॥

प्रेटिकादिष्का वापी - ब्याधिं ज्वरभिघातजा
चोरान्निं बाधापित्ता - नम्बेद्रव्रहवारिजा ॥

तुद्हूं हस्तेन सर्वं - समुद्भुं धनसत्यतम्
रात्रि रात्रि जयेनार्थं - पदेशतं विशारं तथा
दशवासर पर्यंतं - रजसानुमयं हरेतु ॥

अभिमार्जवने सूत - ज्वरेव मभस्मना तनुम्
मन्त्रिते नाभमसा बाध्यं - ताद्येऽहोष पूर्वकम् ॥

त्रिधरिन्द्रवर मुक्तस्यातू - नाटो कायिविचारणा ॥

अवऽरोमि रसे मन्त्रं - दशवारं जयेद्रुवः
तेनाभि मन्त्रितं तोयं - मभस्म तस्य प्रदायेतु ॥

वस्त्र दायनिं संस्ताद्ग्रेसे - वातवारं जयेद्रुवः
मभस्मं चविचितं देहं - पयुप्रायाविरंच्छ वम् ॥
शस्त्रस्तयमो भवेतस्य - सत्यं सत्यं न संजयं।
शस्त्रक्षेत्रसु लूतासु - रत्नप्राण्वादिः सम्भवे॥
भस्मनां पायसा तत्र - त्रिवर्गां चाभिमाणरसेतु
न व्यग्र न च पूर्ण स्वात् - संशोधयति सत्रणमू॥
सप्तवासर पर्यंतः - ब्रह्मोच्चारस्ते जयम्
सुयस्तं च समार्थं - कारये स्वयंहोतमः॥
अर्णेदय पर्यंतः - भस्मकोलाल मन्न्त्रवर्भा
तद्वारा पूरितं गेहे - रोपिनं चाथ तत्क्षणात्
तत्तस्त स्योच्चारस्ते स्या - तपरिवार्युतस्य च॥
पुत्रादिवरम स्वसं लोकी - पीरस्यविपदं स्तथा
विह्रेष्ये प्राणाहात - सत्यं सत्यं चचोऽम॥
भस्मानुं मन्न्त्रं यस्य - वेदें चन्दन पिञ्ज्यं
तच्चितं पञ्चचाराहारं च योजितं तत्र दायितम॥
स वश्यो जायते नृत्तं - प्राणं रण्य घने रणि
वधातं यां देवोपि - मनुष्येषु चका कथा॥
क्रूर सत्वानि सर्वाणि वशये दुष्पुष्पालकुषु
प्राकारेण महावीर - ज्वलनं शाणितं ब्रम
दिश्यस्याने च कल्यं - निश्चक्ति अहं हुताशनः
भवत्तेव न सन्देहो - तिल तैलेशु संस्थितं॥
मारणं कुर्वचित्तेन - रात्रि इम्सानं भूले
रिपोऽ प्रतिकृतं क्रत्वा - भस्मना बा मूर्तायेहा॥
पूर्वब्यि प्राणसंस्त्यों च - क्रत्वा यत्नेन मन्न्त्रवित्
प्रतिमा हुदि तत्समान - लेखयं चैव प्रायवतः॥
शस्त्रसेवेदं प्रतितन्त्रोच्चारं कुंदं पुनः पुनः
चिदं चिदं भार्येति तन्त्रावताय समुच्चरेतु॥
एवं सप्तदिनं कुर्वाहुस्ते रोक्षं निपीङ्ग च
क्रत्वा प्रपीडङ्ग पाणितलयो दुष्टः मात्रानं॥
होमः कार्यः तत्रचाथः - राजिका लवणे ससूह
उन्नत फलुष्पै अः - श्लेष्मातक विभीतकः।।
विष रोम नलः काकः - कौञ्जिके हचेव गृहाकः पक्षकः कहुल्लाखते रथं चन्द्राकृतं हुले।।
संहवः मुक्केशस्तु - सुकृत्यं सुद्रया बुधः
दक्षिणाशामुलो भूतवा - पत्रबोधचरण कुह।।
श्रीशतावृति होमेन - सप्तवासर मध्यः
श्रामूद्य वगाध्यतं - द्वे गापि सुरक्षितं।।
दिन्त्रयं राजिभागे - शमशाने द्वाशतं जपेतु
प्रत्यक्षमुखाये तन्यं भेतालः किंकरो भवेतु।।
अर्तमाणु मन्त्रवं राॅभू - सहसाहुतिकं कुह
शुभा शुमं च वदति - मन्त्रिणा सह निश्चायमू।।
दिन्त्रय.तत्सचेव - तत्क्षे तृतिमाणु च
tोशा द्रक्षति सत्यं च - कार्यवधानं करिष्यति।।
यासु कासु च स्थूलासु - लघुवधिव्य विशेषोतः
संत्रभावसा चचलं - भवत्येव न सरयः।।
मन्नेिनाते सिद्धन - यदसाध्यं च साधयेतु
वद्ये भये विवादे च - शस्त्रे संग्राम सरुक्टे।।
बूते दिक्ये त्मस्मि - च - विशेषो मारणं तथा
मृत्तकात्यापने चैव - प्रतिमाचलने धूरवमू।।
विषे बाधाज्वरे भूत - ग्रहे कुश्य विमोचने
क्षते प्रथ्यह महारणे - धुरुः व्याधी च दत्तिन।।
कृर शतेवसु सर्वं शर्तवन्ये विमोक्षणे
बन्धमोक्षे मारणं च - मोहे शान्त्रौ नियोजयेतु।।
मन्त्र मेन हुनमतो - नानाकार्यः प्रसाधनम्
बन्ध मोक्षे जपेमांश्री राॅभू राॅभू च निर्मायः।।
विबिधत्वा प्रशिक्षण ्भूमि - माहेत रविलां नरः
स्व नामाकर संघ तु - हितीयां समाखीलेत ॥
मन्त्रस्याल्ले तथा मां च - विमोचय विमोचय
माजर्ये द्रामहस्तेन - पुनस्तथैव लेखयेत् ॥
एव मन्ताधिक शत - माजर्ये हलेखये नरः
एवं कुर्वल्लामिद्रूँ नरः - शुरुवल्लामिद्रूँ नरः ॥
महापराध सङ्क्रास्त - प्राण हातसन्याकरः
स सप्तदिन मध्येत तु - बहना न्युक्तवेते मुखम् ॥
हुमानूः स्वयमेते ल्यावु - सवयं तं मोचये अरम्
न तं दण्डितु शतका - राजानो रिप्पो जन्: ॥
हुबनाथ्यनि स तयत्र - दशांते नेति बोध्या
स्तम्भने चणकानु भा: - व्यायोग्यस्य फलानि च ॥
हुरिण्या च तथा प्रोक्ता - तालकं भलकी फलम्
शालमली कुमुमा न्यायु - संधुन्त्रय समिवितः ॥
उच्चाटे गदित स्तवं - इलेक्ष्मातक विभीतिकाः
वश्यां सर्पासङ्गका - मधुकानि च गुरुगुलुः ॥
विष्णुपे करवीराणाः - पत्राणि समिधस्तथा
इलेक्ष्मातक विभीतां ाइ - समिधो जोरकं तथा ॥
मरीच रामठे चैव - कटुवैल समवितम्
जवेरे तापेष बुळे च - गण्ड्याला मगन्ते ॥
द्वै गुडुतीकालुमि - साध्य धीर दधीरि च
बुळे वर्गं प्रचं समिध: - कुबेरालक्ष त्वर्यः ॥
निर्गुणं समिधश्रेयं - तिल तेव समविताः
लक्ष्मी प्राप्ता सरोजानि - बिल्वप्रसाणि चैव वा ॥

10]
समिधास्तय होतवया - मधुत्रय समन्विताः
पञ्च खास्तं नारिकेल - मिष्कवं कदलिफलम्
सवं सतोष कुड़ोमो - मधुत्रय समन्वितः ॥ ॥ ५९
सौभाग्य सर्वसम्पति - साधकं हर्वं श्रुणु
कर्पुरं केसरं नाभि - ख्रेस्वं रोचनां तथा
तेजः पत्रं बारण च - लवंगं लागुवं तथा
मांसी नां स्ताति पत्रं - तत्फलं लोहमारकम् ॥ ॥ ६०
साज्यान्वेतानि सर्वं - विच्छेदानि मनीषिविभीः
पुष्पं सुभलिंधुमिभं यवः - प्राण्तयो बोलतं बिहुः ॥ ॥ ६२
द्रोहैः च मार्गेण जेवं - विषं च राजिका तथा
काकं कोशिकं गुह्याणां - पक्षाभवं विज्ञवे तथा ॥ ॥ ६३
गुह्यमूम कणासचैव - लवणं कट्तेलखं
पादपासु स्तथा राजी - लवणी कर्षणे स्मृतम् ॥ ॥ ६४
उम्मतं फलं पुष्पाणि - समिको मोहने तथा
वायैं सार्वप्रयते धान्यं - मनने नाभं समुदयं ॥ ॥ ६५
तिलाजयं श्रीरद्विधाओं मंहिः गो समृद्धः
एवं नाना प्रयोगाष्ठां - साधये न्मन्त्र वित्तमः ॥ ॥ ६६
पुरुषार्थं जये नैव - हनुमनं च सेवेवेदृ
सर्वं सर्वस्यातानं - नाशको हनुमन्मुनं ॥ ॥ ६७
भस्मवारि सर्वपारं - सिक्तामथमित्वेते
यत्रवापिः भायं शाप्त - विकरित्तत्रत्तत्रुः ॥ ॥ ६८
पानाथं वारि दातवयं - भस्मचांगे निवेशेदृ
अन्यद्रव्यां वक्ष्यामि - मैत्रेयं श्रुणु तत्तवतः
सर्वंतोकारायं - गुह्यादिकुह्यतं मुने ॥ ॥ ६९
स्थापयेवकालितं पुष्पमयं - प्राङ्गुलं वायुन्नम्दनम्
तथा श्रमं विनाशार्यं - स्थापये हक्षिणं मुखम् ॥ ॥ ७०
लुक्का विलोकयन्तं च - दीर लुप्त महाबलस्
वश्यार्थी यस्मिन मुलं - मोक्षार्थी चाष्मुदकमुखम् ॥ ७२
देवतामिदुर्ग मुखा - देवतांतर समाधि
देवतांतर साखिन्ये - न प्राप्यां हृतुमतं ॥ ७३
स्थापये तसं कार्यार्थी - पुवर्शिमं मुख मल्लयम्
सवेषा मैव कार्याणं - प्राची सिद्धकरी यतं ॥ ७४
अर्थक्षस्त पियोगातु - जायार्थाति गायनातु
अपरिहारच बिबस्थि - तत्र समिहितं हृदि ॥ ७५
देवते च गुरो योगिन् - मनो वाक्याय कर्मः
आसक्त स्वतंतं यस्तु - दूध भक्तं स उच्चवे ॥ ७६
अङ्क्याय संस्क्रवश्याति - सत्त्वेऽक वशीकरमेऽ
देव रक्षकरं नृणां - सदा विजय कारकम् ॥ ७७
एतार्थ लुक्का कपरु - कस्तूरी जाजिप्रतकरम्
श्वेतार्क मुखा मूलं च - कुक्कुमारग चन्दनम् ॥ ७८
विष्णुकान्त मुखीरं च - कपि कोशात्कारी रसम्
गोरौरीकं शिशिक चायया - रक्ष चन्दन मेबवच ॥ ७९
रत्नातसी प्रसूंचं च - रक्ष पददलानि च
समवयायन संगृहा - पेषयेच चुद मारिणा ॥ ८०
शुकुल पश्चेंकं पारेंच - क्यहस्तेन पेषयेने
विधाज बुटकानु संहं - छायाया शेषये दुषुवः ॥ ८१
तःयोपरि प्रयायषन - चन्द्र सूयोंरागारयोः
सप्त मन्त्रात्मकं विख्या - संधोविया ग्रंजं जपेत ॥ ८२
अष्टं विश्वातियो बापि - जापेद्रितं नर्त्त्विं
शुक्वा बामकरे सम्प्रकु - बुटकानु मुनिसतस्म
ढाडिश्वाण्वति मात्र्येन - जुष्ट्याद्वपूर्वितेन च ॥ ८३
ब्राह्मणान् पञ्च संख्याकान्त - येषेंवत मोजये ततं ॥ ८४
श्री पराशर संहिता

रतुकं तच्छ संपेष्य - ललाटे तिलको भवेत्
यद्य देहां रघोगात - तं दृष्टवा वशगो भवेत् ॥ ५५
राजद्राक्षे सभाभर्षे - व्याप्तिसह भयेश्वरिः पि
युद्ध सन्ध्यकालेवा - सर्वत्र जय मानुषायात् ॥ ५६
इत्य यस्ततलं करोति पुष्कं - प्रस्मण ललाटे स्वके
nितं तत्स्य वशाभवन्तं पुरुषाय नायोपि लोकख्या:।
भूपा दासव दाचार्तति सदसि प्राणलय मुनजुमभरे
रक्ष्मी स्तस्य मुखारिविन्द नित्या जागति कीर्तिभूमिः ॥ ५७

इति श्री पराशर संहितायां श्री पराशर मैत्रेय संवधाये

मन्त्रसाधन कथनं नाम पद्धतिततम: पतलः

adroś

श्री पराशर संहिता

सप्ताशीतितम: पतलः

:- विशिष्ट महर्षि प्रोक्तं श्री हनुमत्कवलम् :-

श्री मैत्रेयः :

श्रोः महापाप विबुल्ल्यथः - वीषितं स्तोत्रमुत्तमम्
बृहि में कुशलं ब्रह्मान् - येन सचस्मुख भवेत् ॥

श्री पराशरः

श्रोः मृणुलव सावधानेन - मैत्रेय सुनिग्रृऽः
अस्तकिल्लिन्च नमहंग्रोणं - सर्वं समकस्मुद्रिदम् ॥

वक्षये लोकहितार्थाय - स्तोत्रं नाम सहभकः
वामदेवादि विग्राणां - वालिक्यादि योगिनाम् ॥
सप्ताश्री नितम्बकं पञ्चमं

वसिष्ठेन पुराणोक्तं - सार्वेलोक हिताय वै
वक्तुणां सुखं सद्यं - श्रौतुणां सर्वं कामदं

गन्ध मादन शैवस्य - पुष्यशोपरि सत्यितम्
शुकासीं वहापुरं - वसिष्ठं द्रष्टं मिलितं

वालखिल्यादयों वाम - देवावं परमर्यं
अम्यागम्य वसिष्ठं तं - नमस्कृत्य यथाक्रमं

पुष्पिता ऋषय सर्वं - तमुचुं प्रियपूर्वकम्
हे ब्रह्माण्! याचितास्मांकं - तव्यावाति श्रुभ्राष्ट्दम्
उक्तं पूर्वं हनुमंतो - - विकमं जगदुर्लभम्

वदस्यं कस्मवर्जं - हनुमंकवचं शुभम्
विश्वालानि सहस्राणि - नामानि विविधानि च

कचं तु पुरा राम - चन्द्रार्जुर्जं यादारात्
हे ब्रह्मातमज ब्रह्माण् वे - यथा तत्कथ्ययथव नः
कानि नामानि किंचन्दं - को ऋषिः किं च देवतम्
को मनः केन दिस्वं? - को विष्णुः किं फलं स्मृतम्

सर्वं कथयं मे ब्रह्माण्! - कवचेन समवितम्
इत्युक्तं मुनि वाक्यं तु - सावधानेन सर्वं

श्रुतोवाच वसिष्ठाश्र - सर्मितः परमपरिः
भवनं एव सर्वं - त्रिकाल ना जगत्रयं

मदनुप्रह एवैशा - याच्छ वह परमर्यं
एत तथां महापुरं - रहस्यं परमाधुर्तम्

कथयामि मुनियःश्रवतं - यत् युप्तोह मदेन्तः
श्रुणुवं हि यथा सर्वं - यथात्वं श्रुविस्तरात्

वसिष्ठ उवाच ॥

अर्थश्री हनुमद्विय कवचस्तोष मन्त्रस्यं श्रीरामचरितं भगवान्
ऋषिः। अनुपुष्पण्यः। श्री हनुमानं देवता। नमो बातामजाय इति
भौज़। श्री आन्नजेनायाय इति शर्किं। मर्यादा येष्टको लिखितमात्र। श्री हनुमान नित्यि नित्यि नित्यि। वज्रकाय इति कवच। बलबानित्यो यो नित्यि। देशायुध इत्तस्य सर्वेऽहि इति ध्यानमू। १५

अधि अधि हृदयस्वयःः:-

अन्नजनासुताय - अङ्गुष्ठायाय नमः। श्रद्धूतेव - तर्जनीसयाय नमः।
बायुपुत्राय - मध्यमायाय नमः। अनिन्याय - अनामकायाय नमः।
सुभर्वचो कल्लाय - कल्लिकायाय नमः। ब्रह्मायास्त्र निवारणाय -
कर्त्तवकर पृथ्वायाय नमः। अन्नजना सुनाय - हृदयाय नमः। स्मृति
मूलवेष्ये - लिसने स्वाहा। बायुपुत्राय - शिशायेय वषय। अनिन्यायमेव
कल्लाय हृ। सुभर्वचो कल्लाय - नेत्रनायाय वौषस्त। ब्रह्मायास्त्र
निवारणाय - अस्त्राय फट। स्मृतिसुवर्नरूपमिति दिग्ब्रजः। १६

ध्यानमू:-

शूः। ध्यायेव द्वारादिवाकरक्रुमः निभ देवारि दर्पविह्रम्
देवेन्द्र प्रभुवः प्रशस्त्य यस्य देवीप्रभाव रूचा
सुभ्रीवार्दिकमस्त वानरगुण मुच्चक् तत्रविप्रयम्
सर्वकारण लोचनम पवनज पीताम्बरदशाः। १७
प्राच्याय बच्चात्तुः पातु - आन्नेव्य भविगर्मः
शायाया सा बायुजनीपुत्रः - शोकस्मः पंज्जालेश्या। १५
नेत्रस्त्रयाय पातु देवायणो वाहुण्या मिठिलाज्जनः
बायुवश्याय वायुजः पातु - प्रदले नोतराः दिशाम। १६
पातूत्तर चोषाधयाय - गम्य स्वरंदासिवि
ईश्वराय गोविशसमवः - पातु यतने नान्यायाः २०
ऊँच्च मुखर्वोत्सः पातु - अधि पाताल साधकः
हनुमत अः मन्त्रसय - लक्षण कथ्याययह्रम। २१

व।। श्री हनुमते महा पराक्रमाय ममच। सर्वकारणिणि साध्य
हु फट स्वाहा। २२
शौ।। इति तन्मय गूढ च वच्यामि कवचं ततः
त्रिशिरोपणं शिरं पालु फालं फालक्षण प्रभं। II 23
करो पा तिब्बकरणम् तथाश्रीण्यं संहरं
हनुमम्म हनू पालु नासिका धूमनासाजित्। II 24
चतुर्वर्कश्रोणं वनत्रं पालु दत्तानि सर्वदा
शूलंद्र्क्रितं पालुं जिहं मे दीर्घं जिह्वा। II 25
भूमि भुजायुधं पालु स्कन्धी मे संधिकारकः
अनुथृ लीं पालु रामस्य अनुथृ लीयक घारणः। II 26
नला नक्षायुधं पालु लब्धग्रनी भज्जन स्तनो
वक्तं पा तवश रश्मिनो महोदरहरोदरम्। II 27
केसरी नल्लो मध्यं पालु सर्वप्रयत्तः
नार्म्भ पालु सदा पद्धनामस्य निजाभक्तिमान्। II 28
पृणं पालु रणेण्णष्ठं नो देवं सर्वदा हितं
गुंडं रक्तागुरुं पालु गुणं गुण्यसहस्तिज्ञकं। II 29
ऊरु पा त्रिभकरसाधी भज्जनो भीमस वकः
स्वतं जड्हायः संहारं पालु म जड्ठघोरो हयी। II 30
देयायां दीर्घं विन्यस्तं पावं पात्बनिनं पदी
यत्तेन सवं नरमंग्रं मर्मं पालु सर्वदा। II 31
रात्रोभाय ध्वीनी रोमकुपानि पालु में
अहं पा तवहुक हन्दो रात्रि रात्रि जयादिकं। II 32
सध्यं सर्वगामनकरणं रामा यानीय दत्तवानु
सर्वदा पालु में मोहात्तु सर्वदा विजयप्रदः। II 33
जने ग्रहहरुं पालु वने लब्धावनात्कुत्
स्थले भीमास्रजः पालु पिरी गिरिचरेश्यर। II 34
संग्रामे बलवानं पालु अन्नो लब्धा विदाहकः
गुढे मां पालु सर्वं कबलीवन मन्दिरं। II 35
हृदृंशकवर्च यस्तु - पथे हिंद्रा विचक्षण।
तरफळ पुरु प्रवेर - वक्ष्याम्राहो मुनि रूपः।।
तत् सहस्त्रनामानुष्य स्तोत्रं श्रुष्टिनु वक्ष्यते।।
चः ध्रागशरणार्यविध्युगलं कौशिक मौलिकीप्ररं
वालं श्रोणिरं दुहूकलसनं यज्ञोपवित्रं घरम्
हरस्ताम्या मयाचक्रितात्मजिकिपुं द्वारलोकं
पञ्चाल्लिम्ब विशः प्रस्तववदनं श्री आजनेयं भजे।।

श्री हृदृंशकवर्च यस्तु - पथे हिंद्रा विचक्षण।
केसरी नन्दन ह्यद्रा नामं निवर कर्मायेत्र भवः।।
ईर्षणां स्वर्यं जातो पवित्रतयं सम्भवः
सुचिं रागां मातुगंधस्यो - गप्तवैष्णव संस्कृतं।।
श्रवणार्यं जवा शतः - सर्वस्विताविशारदः
मातुममी नदना - हरिध्यान परायणः।।
श्रोणांक्रीणस्तु स्नायूगितानं - कपिलरङ्गः
वज्रे देहो महाबाहु - जंगलाश्रयं शैलवः।।
कलेन सहु गुरुधरं - कालदेव प्रहारकः
कालिकर सहारी - कलातक विचरनं।।
नक्षयाणु सश्रवंजयो - रणसूरियो भुजायुधः
वीरविश्वेपः सूज - विषपी पादघटनं।।
वालपालायणांस्के देवनायुधं - वर्ण साहसं
निरायुजयो यातुरान्तिहार पुज्जवः।।
प्रचेदसरिपुरुंत - रक्षान्नचित निरहा:
ईशान स्वग्रहं केशी - घुतग्रवं विनायानः।।
अवन्दितकुन्तकृत्रोजः - हन्तहुँ भ्रमणिनितः
पुरुशद्रवनु श्रवत्ता - माते भरभव्यजः।।

श्री हृदृंशकवर्च यस्तु - पथे हिंद्रा विचक्षण।
श्री हृदृंशकवर्च यस्तु - पथे हिंद्रा विचक्षण।
ब्रह्मास्त्र स्तम्भनो रोद्व - बाण निग्रहणे।निलः

रेणश्रवत बल्चेदी - वृत्तारणेऽवर्ष भवनः।।

योगनिद्रासकस्मनो - जगासहार कारकः

विच्छो रागमनोपाय - कारणः पुनविध्रुः।।

नकतं च राह्तोद्धर्तः - स्वरंज्ञ जित श्रवुचि:

स्वल्पवचल विज्ञामः - कामरूपि महोच्छः।।

पिक्रलाशी महाबुद्धि - स्वरं नाननुभुशी

वनेचरो वागुवेयोः - सुप्रदी राज्य कारणः।।

वाली हुनकुलाजीः - रामेश्व: कपिस्तमः

समुद्रतरणं चछाया - प्राहि मेदन शक्तिकः।।

सीतागवेषणं श्रुद्धः - पावनः पवनोनलः

अतिब्रोढो गुणवान् - जानकी शोक नाशनः।।

दशारीव वनोत्सारी - वनपालक निजितः

बहुरूपो बृहद्यो - जरायम्रण वजितः।।

रत्नकुण्डल वृंदेभमानः - कनकांज्ञ सुरारिहः

वनेरासासुरप्रोष - अक्षहा सर्वापूर्णः।।

शार्वूं शुभजि तविगरोमजि दीघजिब्रह्मः

रत्नकोचन विहवींसि - सतनितिमितवाोरं:।।

शूल दफ्त्राहतो वज्ञ - कवचारि मंखार्यरः

जमुभु मालिखरोपश्चे - कालवाशाशन स्थितः।।

दशायस्य वक्त्र स्ततापियो - सप्तप्रस्त्रि सुतांतकः

लिखिणि मद्यस्सौयो - दिग्विमृज्ञ विनायहः

रामप्रीतो शुभो वार्ताः - सर्वतः सीतायाचितः

लुक्क्रासाद विच्छेदोः - निश्चितकोषितं विच्रमः।।

......
एकवीरो महाज्ञेयो - मायाप्राणापूर्णिर्णः
धूमनेत्रम प्रमथनो - कालाग्नि सदृश प्रभः। ६०
अकम्पन मदाहारि - निग्रहो वैरपुज्वः
विशालश्रीयो संहततः - निषाराय विमंडलः। ६१
कुमभवेिरी दशमीवः - दोर्नार विभेदकः
भिषक्यति महावैद्ये - नित्यामृतकर श्वुमः। ६२
चन्द्रवत्री जगत्राता - ओषधीशो निशाचंति:
दिव्योषधा ब्राह्मणो - मृतवानार जीवनः। ६३
सजीवनौप्पधो नेता - सजीवो जीवनप्रदः
संग्राम निपुणो ब्रह्मः - सर्वेऽऽक पितामहः। ६४
इन्द्रजिद्प्रताकोऽस्यन्तः - प्रताप पत्मेश्वरः
माल्यबल्म प्रमथनः - सौमित्रि जीवदायकः। ६५
स्थूलज्ञकिर्मिति स्वूलोऽ - महानाद विनिजितः
महादंशांकः कोरो - महोदर विनाशकृतः। ६६
महारस्को गुराराति - हलकामुख निक्रन्तः
महाशीर्जित स्पृकित - अर्जुवंत्र विदारणः। ६७
हृस्तिकरणाहि श्राब्धार्कः शत्रुमहोज्वलः
मेघान्तः कालद्वन्द्रः - जिताराति जंगलिता। ६८
सर्वलक्षण लक्षणोऽ - भेषजाद्रि प्रतिष्ठितः
दुर्ग वालेन कुर्वणः - एकवंजन रक्षः। ६९
पाताललङ्ग्वा गमनो दुर्धंडो बलव मोकः
बहुरस्त्र बृहदार्जः - सर्वेऽऽक पितामहः। ७०
मत्स्यवल्लभ संग्राता - मीकराक्ष निक्रन्तः
भैरवसच विशारदमुदः - योमोक्षण सूदनः। ७१
लिङ्गिन किनिजितो - उद्भवक्ष विदारकः
लिङ्गाश्रय विधवतः - तीर्थघोरानांतः। ७२
सप्ताशीतितम। परलः

आस्फोटसैन्यं विद्वेषी - मैरावन विभज्ञजः
मैरावन मन्त्रिहारी - प्राणभ्रमर वातुकः।।
जगदेक स्फुर द्वीयों - नौलमेचस्य राज्यदः
रामलक्षणयोद्वतता - असहायजय स्थुभः।।
रावणशशोकदाता व - रावणारेक्षु वाहनः
श्रीरामजयज्ञ द्रिद्धिषण राज्यप्रदायकः।।

दुहोिँ विचकृ तस्वरं - किलिबिषोपय नाशनः
गुह्राण प्रसिद्धाता - भरनर्णाण रक्षकः।।
कपिः कपीशरो काव्यो - महानाटक काव्यकृतु
गुण्ड निक्रियको गान - गान विद्या विशारदः
चनुष्ठित कलाध्यक्षः - सववः सववाश्ववितु
सववशाक्तिनिरालम्बः - कूर्मपूर्ण विदारणः।।
ध्वजरूप स्सदापूजयो - भीमप्राणाभिरक्षितः
ताषुदेशः परंभ्रुम - परमात्मा परर्मद्।।

परवचवक्रो हृदप्रीवः - पक्षिराजों परविवः
नारसिहः परवयोति - वराहः न्यङ्गेश्वरः।।
महोरस्को महातेजा - महात्मा भुजविशिष्टः
शैलभूत्रू हरो खड्गी - शाह्चक्रवद्गदाधरः।।

नानायुधज्ञ श्वलीः - धनुवंद विशारदः
धनुवंदविदो हारी - कवची विद्यवाण्युतः।।
ताष्टकासुर संहारः - स्वयम्भू नितलम्बकः
ब्रह्मात्मा ब्रह्मकुद्वाहा ब्रह्मालोक प्रकाशिकनः।।
श्रीकण्ठ शाहः स्थायुः - परंत्वमा परागतिः
पीतास्मरग प्रकृ - व्योमकेश स्सदाशिवः
त्रिमूर्तिर्मा तिलोकेशः - त्रिगुणो विदिवेशरः
वालुदेवः परं व्योम - परतल्वो परोदयः।।
श्री पराशर संहिता

परजान परानन्दः - परोच्चतः पराद्वरः
परमार्थः परोब्रोगी - परश्रेयः परेरः॥

परार्थ स्वर्वतो भ्रो - निविकल्यो नित्यामयः
निराद्र्यो निविकारो - नित्यस्वर्वुःखहा॥

ब्रह्मविद्याश्रयोजनः - नीहारा निरवधयः
निमित्यः चतुरानन्दः - निष्कलस्वर्वभावः॥

अभ्योज्जातिन्द्रियो चिन्त्यो - निराहारो निरन्जनः
अक्षय स्वर्वसंदिग्ध्टो - सर्वदृढः नित्यसंनिश्चयः

अच्छुत स्ववर्ग स्ववर्ग - फलवः पुश्चेटमः
सर्वावास स्ववर्गा भक्तः - सर्वस्ववर्गविशालः॥

सर्वसार स्ववर्गः - सर्वाच्च सर्वतोमुखः
सर्वशास्त्रो महागुड्यो - सर्विष्य स्वर्गकारणः॥

वेदान्तवेद स्वाच्छद - नित्यानन्दः महा हृदिः
सर्वेश्वरो महाविभ्यु - नित्यायुक्त स्वनातनः॥

शब्दविवशाको योगपति: - योगमय स्ववर्गप्रभुः
मायागर्जीभवोप्राचो - सबर्वचैः मोचनः॥

पुराण पुरुष स्तत्वो - तापस्वर विन्ति जितः
नित्योदिता स्वचलुबुद्धो - कालातीतो पराजितः॥

पूर्णो जगविधी हृदः - कल्याण गुण भाजनः
दुर्जयः प्रकृतिस्वाभी - सर्वाच्चायमयोरितः॥

योगिष्ठरुय स्ववर्गसारो - तारक स्वनुवर्धनः
अन्तमाति जगश्राथः - श्वरुद्र स्ववर्गतसमः॥

केवलयनाथ कृतस्य - स्ववर्गभूत वसंकरः
सद्धृष्णोभय प्रकुः - कार्त्तिकसत्यसुककृः॥

आयो निश्चित स्वसंक्षेधी - निरूपाधिप्रियो हृदः
नाहवादी हृदीकेशो - प्रथमोन्तो जग्नमय:॥

२४
अन्तःश्री विष्णुबीजो निम्नयो सर्व वीर्येजित् स्मप्रकाशः सर्वगीतिः - सिद्धार्थः सर्वमोहनः॥ ९९
अनुलंघ्यो महाशयों - प्रकृमो देवनायकः प्राणेश्वरो जगद्बन्धः - क्षेत्र श्रीरागेश्वरः॥ १००
क्षरो दुरासदो ब्रह्म - प्रणवो विष्णुपूर्वकः सर्वधनवंशः प्रस्थेमः - सर्वधामो मनापति॥ १०१
आनवं दश्रीराघर श्रीदेवः - प्राण रस्वर नियोजकः अनन्तलीलो कलंजो - दु०प्रापः कारुङ्खकशः॥ १०२
आदिन्द्रो पराशतः - सर्वदेव सस्दोजितः जगद्वरो जगत्जैत्रः - बांडः जगदातिहा॥ १०३
श्रीवंध्रीमुरारातिः - मुकुन्दो मीन केतनं विष्णुसभ्न पिता मूर्तः - प्रकृति सस्वर्मन्तः॥ १०४
सृष्टिरथ्यात्मक्ष्ममेत्परो - बृकुण्ड सनुजनारायः अनुलमः पुनर्जीतः - रूपशकुण्डचेतसः॥ १०५
तैलोविसपावन ब्रजुपादो विष्णुपुरसः महाब्रह्माहितं जगुपान् स्तोतवारं साधकः॥ १०६
सर्वमोह स्सदापृष्ठ - सर्वबैद स्रियो विभुं यज्ञाता जग्सेतु - पुष्यो दुस्वननावनः॥ १०७
सर्वेदुस्तािक तसाध्यो यज्ञो यज्ञमावः यज्ञभूमि यज्ञसल्ल सर्ववैद्यं द्विजप्रयः। १०८
वनमाली सदापूरं - चलात्सूति सस्दाचितः मुहुःकेशा सस्वेहतो - वेदसार सस्दाप्रयः॥ १०९
अनिदेश्यकु ः सर्ववैद्युतिः अनुभुजः अनन्तकौति निस्संधि सस्वेदविरामिः॥ ११०
पराधिकदो भगवान् - स्वार्थकृत्तपालानिविः वेदगृहो सदेदीर्णः - बृजक्षण विविषिः॥ १११
ष्री पराशर संहिता

गर्भसेतु स्सदाशान्तो - विभ्रेता वृपाकपिः
ऋषी मत्तपराधीनो - पुराणो कुलदेवता ॥

मायावानर चारित्रो - पुण्य श्रवण कीर्तनः
उत्सवोज्जन्त महात्म्यः - कुपालु गर्भजीवनः ॥

सहजनामो विजयो - नित्यवृत्त श्रुभद्रकं
असद्याह्वो महोदारो - पावनो ग्रांवेगबीक्षणः

विभ्रिोत्तका महावीरः - कीर्तनाङ्कु तभोगवान्
तप्युग श्यूलविध्वंसी - साधुसार स्वविक्रमः ॥

नारायणो लोकगुरुः - विभ्रकेत्रो महाध्रभः
यजसारो सुरस्वत्यो - निमंत्यो मत्तवत्सलः ॥

लोकः कक्ष नायक स्वरसचन्दनापरिपालः
मोक्षदोषिकलेकोश - स्सदाच्येष्व स्वविक्रमः ॥

मास्तासवातो त्रिकालामः - नक्षत्रेश्व भुभापहः
शब्दनाम्त्रेश दयाशार - काळिकसर्वकः ॥

अमोघास्त्र स्वव्यंक्तः - स्वर्वसत्वो सुखकुदकृ
सहस्रवाहु स्मुद्यको - कालमुद्यु निवर्तकः ॥

अखिलार्मोनिविभार्म - स्वर्वविभान्तको विभुः
महावराहो नृपतिः - दृष्टेऽभुजेन्मत्मः ॥

अभिप्राय श्युचिर्वीरो - सर्व मनैहक रुपवान्
जनार्हो महायोगी - गुहूमर्यो महाभुजः ॥

भरवादम्बरो दण्डो - स्वर्वयात्विद्यारणः
स्वर्भं चु तो महाधीर्यो - करार स्वर्भं ख्यात ॥

अगबवशस्त्राहृद्विश्वो - सम्मृत संकर्षणो प्रभुः
अकम्पनो महापूर्णो - शारणागत वस्त्रः ॥

अगम्योद्वृं तबल - स्मृलभो जय परयं
अरिकोलाहलो वष्णूरः स्वर्वाघ्न नासनः ॥

॥ १२४
धीरोधारस्सदापुण्यो-गुणोभद्रोमनोखरः
सर्वंततोपूर्वभाषो-शरणभ्रानतपरः॥
गुणोदयोपुराणश्रो-स्वधिवतनोमहाहरि:
मितभाषीब्रतधरो-महाज्ञानोजागदः॥
ज्वलामुखोमृणुमृणू-स्वर्गाय्योतिभीषणः
श्रीमानिविशोशतुव्र-सर्वसंज्ञोस्वयोमयः
महाकाराववनो-सिंहसूतोमहेश्वरः
अविद्यानाशकोनम्प्रो-भव्योमन्नाथाधिताहः॥
विद्याराजोजग्नस्यं-सर्वप्रागीश्वरेश्वरः
बज्जायुधाधिकनवः-सिंहरोद्ग्रंहसौम्यकतु॥
वेदात्मा दुर्ग्य सा ताता - जगाच्छ स्मृति सागरः
देवदानव दुर्घरा - लीला व्याप्ति धरोधरः॥
आदिपूर्वो महाशुद्धः - विशवादायोविलेख्यः
तपोमूर्तीं जगदित्ति - सुभृत्यो विराजितः॥
आ०धारो मनुष्येष्ठो - व्योभगम्यसझोझः
मार्गानिति विश्वजीतो - जनकोगुप्तरिषिदः॥
शास्त्रेण सर्ववीरेण तेजो मोहनरुपः
चक्रेश्वरोमितिवरो - योगान्नेदो महाविवः॥
आधारनिलयोजळु वर्षालोपितमृत्युहा
भक्तचिन्तामणि वीर - दप्तहा सर्वपूर्वकः॥
युगाति सर्वरोगाल-संवदेवमयः पृथुः
ब्रह्मतेज सहहास्यो - विश्वश्रुतायोजागदी॥
आदिविद्वान मुसन्तीश्च अर्जवर्ती महानिधि:
पूर्वो पूर्वजित्वर्वो-पूर्ववृत्त्वो सर्वपूर्वकः॥
अहित्यो बहुवर्ती - जग्नत्रय पवित्रः
समस्तपातक ध्ृशी - ज्ञानमूर्ति: छतान्तजितः॥

अ ०
त्रिकाल जैत्रो जन्मादि - भूमिबलकुंति वर्षनं
असाध्यो श्रीमयो जुःचारी मायाभयापहः II
१३५
भृदेवश्रुतुपरम्भो - धितिकण्ठो यशदः
अमोघवियो वरदो - मासाधि - कह्यपान्वः II
१३६
रुक्मण्ड: पुराणोचि - मण्डनो व्याचिनाशकः
आद्वसनातन हिसतः - सर्वलेण्टा यशःपुमान् II
१४०
उपेन्द्रो वामनोऽसाहो - भर्ष्रिधमन् विशोधनः
अनघः सतात्वताः भेष्ठो - राज्यद स्मुगुपार्णः II
१४१
आदिराजो वाङ्गीशो - एकदक्षो यज्ञोनिचिः
सूरयविवाहवजो हर्षः - चतुराः मा जगतियः II
१४२
विशिष्टाःशरमो मेधा - मनोवाकाय दोषहः
आत्मधान्मतिस्वरव - भृद्राहो भयप्रदः II
१४३
भोगदोतीनत्रिय लसुः - प्रकट्टो धरणीजयः
विश्वभुक्तजान विज्ञानो - भृष्टो कर्ममातमः II
१४४
घरमोऽध्यकः कुहोध्यकः - घरमो घरम्याधरः
रत्नगम अतुवंशो - परशीलो खिलातितः II
१४५
देत्यानाखण्डो बोर - बालु विश्व प्रकाशितः
देवहृतात्मजो भीमो - सत्यारोपिका साधकः II
१४६
अज्जाठियो दयाबोधः - महामोह तमिक्षः
गुलश्वामी सहस्राञ्चि - ज्ञानयोगी सुधामयः II
१४७
विश्वसृवुजगतशास्त्रा - पीतकौपिनुदवा रणः
अहिंनाभाः कपिलो - शिश्तिरता अनाकुळः II
१४८
क्षीरावृत्ति जंगनाथः - प्रादुर्शी स्वदेशः
चतुर्गुंग स्वर्यशून्यो - स्वाध्यो भोक्ता महाप्रदः II
१४९
आधमात्मा भुक्षेण्टी - विश्वामत्मा चित्रहृपिणः
एकाकी देवराहिन्दः - स्वेषः देवारिपूर्णः II
१५०
द्रव्य विवेक को - महाकाव्य शिरोभूजः  
उत्तरानिरतं नीत्येऽि - सारं बुधमोहिनः ।। १५१
धर्मीक्ष्टो देवदेवो - वेदाचरश्रुतं गोपः  
वेदावतंकर्ता दुःखविरो - क्रीडन समुखितोतमः ।। १५२
शौरी बुधोपन तस्त्रक - स्स्वर्तकुशक्षणवजः  
ध्वन्तिमा स्नृतिमानेन - कर्तपर स्सामृवदेहराद् ।। १५३
धृतराष्ट्र जये वसाधि - कृत्रिणं प्रक्रियासांतः  
वध्यायं - पुष्पसिद्धं - धर्मं चुडितं स्कुष्ठतः ।। १५४
श्रेष्ठो तिथिपुरुणरो - गज्धर्व कलशतः  
बिभुत्तः स्वनायत्ता - कामचेनु स्कुष्ठतः ।। १५५
ध्वन्तार्थेण: - फुपाचारी - वृष्णराट्क्षापोपः  
दिनपश्च: - बसन्तरुतु - वत्सरं जयसंज्ञकः ।। १५६
आत्मवाचिपो वीर - स्वतः स्त्रियार्बवः  
अध्यात्मिक्रिया अवेतर - स्सयमात्मामोक्षरोतमः ।। १५७
महासनो महेष्वरः - सुभ्रसते स्तुरक्षिताः  
वर्णीचियो महामीलो - मरीचिफळकु भूयु ।। १५८
दुर्गमो वामुक्ति बंधि - मुकुट्वो जनकाल्पः  
प्रतिज्ञासाधकोमेवः - समारः स्त्रुष्यमोक्षः ।। १५९
घंठुं श्रेष्ठ ह्यत्रं नाराद्रो - गुहोवराति प्रयातः  
संवर्तको दुरायथारि - प्रत्ययो जगदालिजः ।। १६०
दुर्गमंस्तो वृहद्दशानु - वर्तार्यो महाशुंतिः  
सहलमुख्रो भ्राजिष्णु - स्त्रुष्यक्षवर्तं ।। १६१
महाभूमौगो महाशर्कित - स्स्वर्तिमा सर्वकेर्षः  
अप्रमेयस्सरादाति - विश्वस्त्रप्रजामभः ।। १६२
चिरजीवी सदामर्थी - दुर्लभ श्योकनााशानः  
जीवितात्मा महागति - सुरभिः स्स्वर्तंविजयः ।। १६३
कृतकर्मि विखेयताम् – कृत्तज्ज श्रमितोरिराद्
सर्गप्रवर्तन स्साधु – ससहिंशु निविदो वसुः।।
164
भूरभ्योनिन्द्र योवामी – ग्रामणि मृतककृमः
सुभज्ञस्तारणो हेतु – विशाष्टेत्त: प्रीतिवर्धनः।।
165
कृतागमो बीरभयो – गुणभूम्बुच्छरीकरः
दृढःसते विवेकान्ता – लोकबन्धुः प्रभाकरः।।
166
सुषेणो लोकसाररज्जो – मधुभो भ्रविणृपः
विभिन्नतम्भ्बृहिंत्तमतो – दातायिः स्तन्तुवर्धनः।।
167
भूशयः पेशालातदोः – वैष्णवो वंशवर्धनः
विरामो कुञ्जयो मानी – विश्वहासः पुरातनः।।
168
रौद्रः प्रग्रहो मुति – शुभाश्चो दुर्धरोतमः
बाच्चस्पति निवृत्तात्मा – क्षेमचूलत्सत्वांबरः।।
169
महाबंदस्वर्तंचक्षी – निर्ग्रहानिर्गमा प्रकृतः
विस्तारमेधजोमेधयो – बभुस्वभावो वृः हुः।।
170
अयोनि जारिचिो जीण – सुमेघः स्ववंद्वुपरिणः
निव्र्णो गोपतितंक्षः – प्रयाहो शान्ति विश्राहः।।
171
शाबदादिक स्तर्वस्था – सास्मेशदाश्चलोचनः
विनर्वितं महाकर्मि – विवेको प्रजागिरि।।
172
कुण्डली सत्सुधाचार्य – परक्तपाठो विजजोभुवः
दर्शनो धूर्यनिव्र्णो – सदापूर्वत प्रिय पदः।।
173
मंद्गामि मन्दमति – मनंद्वानर शोभिनः
बृक्षशालाय सब्बचारी – देवसपेक्षहवानुः।।
174
सदाजत्तिन्धुपुरो गुः – स्तविज्बर भयापहः
म्माओऽ पेशालो लोकः – भवमि चैलैक्य साधकः।।
175
अत्याहारी निराहारी – विकालवानु माख्ताशानः
ज्ञातयाग्राणितिलयो – व्यक्तः सत्यदशमि।।
176
सप्ताशीतितमः पद्लः

अभिप्रयोगः दीक्षे। पापाधिशमभन्जकः
महागम्येर प्रिय कृ। तस्वामोतु दुर्लीक्रमः || १७७
आपदुरको धुर्यः सर्वदर्ज्जुरः विग्रहः
सर्वपुण्यानिक फलोः सर्वदर्ज्जुरः यावः || १७८
श्रीमताश्रीद्रुपधमोः अत्रजनेयस्य पावनः
दिव्य साहसनामाभ्या। स्तोत्रं कृतोक्ष्य पावनम् || १७९
महारस्त्रम् भवतः। मध्येष्माकं यथाविधि
उक्तं लोको शुचि भूत्वा। भविष्युक्तेन चेततः || १८०
एतं महासंहितायां। एतं चामसहस्त्रकम्
स्तोत्रं च कविम् वापि। मन्त्रं वा यो नरस्त्राः || १८१
त्रिघं नेकवर्थ च। जपेष्मांस मेष्व च वा ||
स सर्वं मूच्छते पापं। कल्पकोटि शतोऽरूऽबैं || १८२
भूजं वा पुर्वके वैव। लिखितवा यो पुमानू। शुचि
मन्दवारेतु मध्यः। पूजये द्रुक्तपूवकम् || १८३
अधुपा तथ्ये दासु। सर्वंकाम नवाचुनुयात्
इदं लिखितं यो अः। शून्तं वा। पश्चिमं तथा || १८४
यो अः प्रथ्यापितं तेषां। अष्टाद्वयक्तिः सर्वंशः
सर्व्यापि च पुष्यानि। सिद्धं त्यज न चंसायः || १८५
शुच्युला बन्ध मुख्यानि। कृ रघुभयानि च
क्षयापस्मार कुष्ठादि। महारोगानि यानि च || १८६
एतं तस्वं विहा याचु। गच्छन्तो सतं पुमान्
राजविद्वसः सम्भायाः। तु। उत्कृष्टं भवति ध्रूवम् || १८७
कलः हे। जय माननेष्टि। सन्तोषं भवति ध्रूवम्
ब्रह्मराक्षस गंधर्वं। बेताल धूमि रेव च || १८८
पूर्णादि महामूलतः। पलायस्ते विद्वृत्तिः
परेण कुत्र यव्यायः। शीघ्रं नश्यन्ति भूतले || १८९
श्री पराशर संहिता

अष्टाशीर्षितम् पटलः

--- श्रीराम प्रोक्त मुख्य सहस्रनाम स्तोत्रम् ---

श्री भैरवः

श्रो॥ दुःखस्वरूप विवृत्तयः - ब्रुहि मे करणानिधे

सूयोगिः क्रया व्रह्णः - किन्निव्वतसाधन मुल्लम् ॥
अष्टाशीतितमः पत्रः

श्री पराशरः :- ऋषयः ऋचः

श्रो।। ऋषे कोऽहृति प्राप्तः सीता विरहकारः

भगवन् किविधा द्रामः - तत्सब्रूहि सत्वरम् ॥

वाल्मीकि वाचः ॥

श्रो।। मायामानुष देहोऽयं - दद्याभ्रे कपीश्वरभू

हनुमंतं जगत्वामम - वालाकसम तेजसम् ॥

स सत्वरं समागम्य - साध्वांग - प्रणिपत्य च

कृताञ्जिलि पुत्रो भूतवा - हनुमा त्राम्भमबीतु ॥ ॥

श्री हनुमा नवाचः ॥

श्रो।। धन्योद्रिस्म क्रतक्रयोद्रिस्म - दृष्टिवा तव त्यादपज्जजः

योगिनाम ध्याम्यच - संसारभय नाशनम्

पुराष्ट्रमं च देवेशं - कर्त्तव्यं त विवेच्यताम् ॥ ॥

श्री रामचर्य उवाचः ॥

श्रो।। जनस्थानं कपिष्टे! - कोण्यागत्य वदेहजाम्

हनवान् विवसंवेषो - मारोचानुगते मथि ॥

श्रो।। गवेश्य सामपतं वीरः - जानकी हरणे नमः

t्या गम्यो न को देश - स्वंच ज्ञानवतावरः

सप्तकोटि महामा भ्र - महितावयवः प्रभुः ॥

ऋषयः ॥

श्रो।। को मन्नकिचव तध्यानं - तसो ब्रूहि ध्यार्थता

कथा मुबारसं पीतवा - तुथ्यां परंतप ॥

वाल्मीकि ॥

मन्नं हनुमतो विद्भि - मुक्तिमुक्ति प्रदायकब्र

महारिष्ट महापाप - महादुःख निवारणम् ॥ ॥
मन्त्रम्

अः ऐं यः यः हृं तत्। रामसुट्या। श्रुंा विच्छसनाय। अज्ञनी
गमं सम्भोताय। शाकिनी ढाकिनी विच्छसनाय। विलिकिल्लि बू बू कारेण
विशेषाय। हनुमदे वाय। अः हृं यः हृं हां हुं फटस्वाहः।

श्रुषोः अन्य हनुमतो मन्त्रे। सहस्राम संज्ञितम्।
श्रुषोः अन्य हनुमतो मन्त्रे। सहस्राम संज्ञितम्। जनस्य ऋषयसंस्करे। महाभरतनामनम्। यस्य सर्पस्मरणाति सीताय। श्रवंथ राज्य मकण्टकम्।
विभीषणाय च ददा। वायुस्यान श्रवंथ तमम्।
वाल्मीके! बृहि न स्तूणं। चुबूषणं। कथारिसाम्।

वाल्मीकि चवाचः।

श्रुषोः श्रुषोः। अन्य हनुमतसहस्रामस्तोऽरमा मन्त्रस्य श्रीराम चन्द्रकृष्णः।
अनुष्ठुप्पंदः। श्री हनुमानं श्रो देवता। हृं यः हृं हां
बीजः। श्री इति शक्ति। किलिकिल बू बू कारे। इति कीलकः।
श्रुण्वाविद्यास्मैति कववाच। मम सर्वोदयक शास्त्रायम् मम सर्वकायम्
सिद्धयों जये विनियोः। ऋष्यादिकां विनियोः।

श्रुषोः। श्रुषोः। अन्य हनुमतेऽरमा नमः। श्रुंा विच्छसनाय।
तवर्णीयायः नमः। अज्ञनीगमं सम्भोताय। मध्यमायायः नमः। शाकिनी
ढाकिनी विच्छसनाय। अनाचार्यायः नमः। किलिकिल्लि बू बू कारे।
विशेषाय हनुमदे वाय। किलिकिल्लि बू बू कारे।
णम्। अः हृं। हृं हां।
फटस्वाहः। कर्तकरणा। स्तूणायः। अज्ञनीगमं सम्भोताय।
श्रवंथस्वाहः। अज्ञनीगमं स्तायायामणि। कथायः। किलिकिल्लि
बू बू कारे। विशेषा। हनुमदे वाय। नेत्रवायः।
अष्टाशीतितमः पदः

श्री पुरातीति हि श्रीमयै तव दृष्टव्ये अर्थात् यह नमः सूर्यवरो
मिति दिवसः व: ।  १५ ।

ध्यानम्:

श्रीमवति प्रसत्य स्वर्णवर्णस्वं संरक्षणरूपं लोचनम्
सुश्रीवादी युवति ध्याये - तीतामक समावृत्तम् ॥  १६ ।
गोष्ठीकृतवारीश्रे - पुच्छ मस्तक मीततरम्
जानमुद्रां च विभाण - सबरल्लक्षार भूपितम् ॥  १७ ।

श्रीरामचर्यं उवाच ।

श्री हनुमतः सहस्रनामः स्तोत्रः

श्रीमति हनुमतः श्रीप्रवेसनामेव न तु द्व्रे ब्रजवोधिर: ।
अनुvitय वेरवीर त्रिग्रामवासो ज्ञात्यः ॥  १८ ।
धनं दो निर्मुखमथुरे - श्री रो निर्मितिमुनिः
पिक्षाको बरदि वारभी - सीताशोक विनाकः ॥  १९ ।
शिववृषभः परोद्वको - व्यक्ताव्यको धरारः
पिक्षेशः पिक्षरोमा - भृतिगम्य स्मानान: ॥  २० ।
अनादिभगतान् देवो - विश्व हेतुजानाणः
आरोग्यकारी विष्वेशो - विष्वनाथो हुरीवरः ॥  २१ ।
भगव्र रामो रामभास: - कल्याणः प्रकृतिस्वरूपः
विष्वसत्तको विष्वमूर्ति - विष्ववारङ्गः विष्वः ॥  २२ ।
विष्वार्थो विष्वगर्भो - कल्याणः प्रकृतिस्वरूपः
विष्वभेदः विष्वमयोऽ - विष्वश्चेत्तो विष्वमयोऽ
विष्ववेष्टो विष्ववेष्टोऽ - कलाधरः ॥  २३ ।
वल्लक्षः कपिलेश्वरो - ज्येश्वरो विष्व वनेत्
बालो वृषभयुवा तत्वम् - तत्त्वमयो स्वात्सिरः ॥  २४ ।
अनुज्ञानः रघुरो: - प्रामशान्तो धरारः
भूमेवस्त्रम् मन्त्रोवाको - जनोलोक स्तोत्रः ॥  २५ ।
सत्यमोद्वारगम्यं श्री प्रणवो व्यापकोऽमलं
विवेकधर्मप्रतिष्ठाता रामेश्तः फल्गुनप्रियः।।
गोष्टदीक्षत वाराशिः पूर्णमामो धरापति:
रक्षोचनः पुण्डरीकाक्ष इश्वरणागत वसलः।।
जानकी प्राणदत्ता च रक्षः प्राणपहारकः
पूर्णसत्वः पीतवासा दिवाकर समग्रः।।
द्व्युष्णहर्ता शक्तिनेता शक्ति राक्षस मारकः
रक्षोम्मो रामदृढः श्री शाक्षिनी जीवहारः।।
भुभुवकारहताराति गर्भं परबलेदेवं
हेतुमान् प्राणशुभीजं च विश्वभर्ति जगद्गुरः।।
जगत्त्राता जग्नाथो जगदीशो जनेश्वरः
जगत्पिता हृदिश्रीकृष्णः गुहदमयेज्ञनः।।
पार्थ्यंवजो वायुप्रतोभित्व पुष्चोभित्वप्रभः
ब्रह्मपुष्चः परभ्रा पुष्चो रामेश्त एवाच।।
सुप्रीवादिगुतो ज्ञानी वानरो वानरेश्वरः
कल्पस्थायी चिररुज्जीवी प्रसाद श्री सदाशिकः।।
समुतिः ससुरगिः भूषितं मुक्तिः कौरितियांकः
कौः कौरित्रहरशेव समुद्र श्रीरुद्ध दिशभः।।
उदप्रवेक्षणं देवं ससंसार भयनातिनः
बाहिनिःधनकृ दृशवं जेता विश्वप्रतिष्ठतः।।
लक्ष्मारीः कालपुष्पो लक्ष्मेश गृहभवः
सूतावासो वामुदेवो बसुंचिर्मुन्देश्वरः।।
श्रीरमदृढः कृणः श्री लक्ष्मप्रासाद महनः
कृणः कृणस्वतुत्तु इशानः इशानिदो विश्वपावः।।
विश्वभोक्ता च मारीयो ब्रह्मचारी जितेश्विरः
उद्भंगोलांगुलीमाली लक्ष्मूल हतरक्षाः।।
१५
मनीर तनुजो वीरो - बीरमारो जयप्रदः
जगमःकुलः पुण्यः - गुणू श्रवण कौरिणः ॥
पुण्यकीति: पुण्यगति: - जगत्पावन पवनः
देवेशो जितरोध अङ्ग रामभक्ति विधायकः ॥
ख्याता ख्येयो भगसाक्षी - चेतशैतन्य विग्रहः
ज्ञानः प्राणः प्राणो - जयत्राण स्मरिरणः ॥
बिभीषण प्रियशूर: - पिप्पलाश्रय सिद्धिदः
सूहसिदाश्रयः काठः - कारभक्षक भजितः ॥
लक्ष्मी निधनस्थायी - लक्ष्मी दाहक ईश्वरः
चन्द्रसूर्यगिनि नेत्रच: - कालातिनः प्रलयात्मकः ॥
कपिलः कपीशः पुण्यः - राशि द्वादशार्तिमः
सर्वश्रयोध्रमेयातमः - रेतवादि निवारकः ॥
कश्मन प्राण दाता च - सीताजीवन हेतुकः
रामध्येयो हृषीकेशो - विषुभक्तो जटी बली ॥
देवारिदपर्हा होता - कर्त्ताहर्ष जगत्रमः
नगर प्रामपालस्वः शुद्धो शुद्धो निरस्तरः ॥
निरहजो निविकल्पो - पुणातीतो भयः
हनुमाण्डु हुराराध्य ह्यपसाध्योनरेश्वरः ॥
जानकी घन शोकोवः - तापहर्ष परात्परः
वाजमयससदसूरः - कारण प्रकृते: परः ॥
भाग्यदो निरंतरो नेता - पुच्छल्लुकविदाहकः
पुच्छल्लुको यातुधानो - यातुधानरिपुर्यः ॥
छायापहारी शून्येशो - दोकेशा स्वस्तगतिप्रदः
चतवेशः कोडः - कोधं सर्करलोकः
कोघुत्तरी तापहर्ष - स्मर्यवर प्रदः
भक्तानुकम्पी विश्वेशः - पुरुषूति: पुरादनः ॥ ५१
अग्निविभावदुहर्मस्वान् - यमो निर्दृश्टिरेर्वच
वि० ता० बयुगतिमानः - बयु: को० है० ॥ ५२
विविधानं कुज्ञसीमयो - गुरुः काभ्यः शाने०
रागः केतुर्महंहोता - बाता हर्ति समीरकः ॥ ५३
मशकोकृत्तेदेवारिः - दै० रिः स्थूलसूदनः
कः: कपिः खामपालः - कपिलो विश्वजीवः ॥ ५४
भागीविश्री पदाम्भोज स्तेसुर्वश विशारदः
स्वाहा स्वधा हृदि: कवि० - हृद्य कवि० प्रकाशकः ॥ ५५
स्वप्रकाशो महावीरो - तुवाहामित विश्रः
प्रहोदलिनोदवेदीवि: काव्यात्मः - सद्गतिः पुरुषोऽति: ॥ ५६
जयदामा जगानिनि - जगात्तो हाननः
विपार्त्वालिनीकल्लुकः - महान महंहंकः ॥ ५७
खं बयु: पृथिविः - हापो महिदिविकाल एवः,
क्षेत्रः क्षेत्रपालसंह - पलवली कृतसागरः ॥ ५८
हिरण्यः पुराणकः - वेचरो भूचरोऽनुः
हिरण्यगभिसूत्रात्मः - राजराजो विशायपतिः ॥ ५९
बेदान्तवेदोऽद्गीयस्वः - बेदवेदाः पारः
प्रतिग्रामस्विनः सत्यः - स्फूर्तिदाता गुणाकरः ॥ ६०
नक्षत्रमाली सूताः - सूरभिः कल्पपादः
विभट्टालिणि गुरुनिधिः - प्रजापतिस्तुतमः ॥ ६१
पुष्पशङ्कुः पुराराति - ज्ञौतिथ्मान� शाबरीपतिः
कीकिक्यारब्रजस्ततः - सूक्त प्रेत पिशाचः ॥ ६२
ऋष्टं विक्रम हरसूक्षम - लस्यूल स्वर्गमः गुमानः
अपस्मार हरस्मति - श्रुतिचाफामृतिमः ॥ ६३
स्वर्गश्रावः प्रजाधारः - मोक्षदारः कपीमधः
नादरूपः परन्तः - ब्रह्मबहः पुराणः ॥ ६४
एकोनैको जनकशुक्लः - स्वयं ज्योति रताकुलः
ज्योति ज्योतिरत्नादिष्च - सातिको राजसत्तमः \( II \)

damohītā nirālambho - nirakāro gūṇākaraṁ
gūṇaśāyo gūṇamayo - brūṭhkaiko brūṭhśavaṁ \( II \)

brūhduḥ brūṃ hṛtvpado - brūhpūrghī brūhpāvan
brūhpārṇa brūhpāsaṁ - brūh netro brūhāgalā \( II \)
brūhpānā brūhpūcchhīto - brūhpūcchhī brūhākaraṁ
brūhpamātī brūḥ hṛtavēyo - brūhlīokek falaśrīd \( II \)
brūhṛṣṭikī brūḥ hṛṭoṣṣā - falaṅkō brūhāvīśvarāḥ
brūhlīokeknu to śṛṣṭā - viśiṣṭādāta jagādāṅgū \( II \)

devaḥāryaśatāyavādi - brūhāvādi kulaṅgār


saptapatāalagāmī - cālīyācāl śrīyā \( II \)

utārāśaśūtaśṛiīdo - discīpuśavāṅ

śākaśūmuṅ - kapindraścāḥ - purāṇ śrūṭī śrīva śravaṇ \( II \)

chāturā bṛāhmano yogyā - yogyamānī parātāra
anādi niḍhṇo vyāsā - bṛākṣṇā pūrṇīvēśi śrī \( II \)

parājito jātīrṣṭa - sādadānandāv śrīśita
govālō goapati gōṇṭā - kāḷaṅ karā parāṭāra \( II \)

manīvēṣī sādāyogī - sānāraṃbhā naśan

tattvadātāc tattvā - sātvā tattvā prakāśaṅ \( II \)

brūho brūho niśvāmuñco - yuktākāraḥ jayāprāṇa
brāhmasāṁhitamāyahāv - maṣṭṛātiṁa vimatsātr \( II \)

maṣṭṛāṇāṃśaṁ jayāprāṇo - maṣṭṛānubhācchaksūkṣ 


bhūvi mūkpradā māṅgo - mahēṣaḥruṣu सस्तवः
mahēṣvārsatāy satya - ṣrīnām kāḷīpaṭaṅ \( II \)


रसो रस्सज्ञस्मानस्मत्पश्च कुश्मभरवः

इङ्गो गन्धस्पत्तं च - स्पष्टोऽहुँकारमानदः \(\text{ई} 77\)

नेतिनेतीति गम्यवच वैकुण्ठ भजनप्रियः

गिरीवो गिरिजा कान्तो - हुव्वसित् कविरिज्ञः \(\text{ई} 79\)

भृगुवसिष्ठस्थल्यवन - स्तुम्बुपुनरिरवोद्वरः

विश्वक्षेत्रं विश्ववीजं - विश्वनेत्र आघविश्वः \(\text{ई} 80\)

याजको यज्ञमानाः - पावकः पितरस्तथा

श्रद्धाबुद्धिः क्षमा तन्न्म - मन्त्रो मन्त्रयुग्त स्वस्वः \(\text{ई} 81\)

राजेन्द्रो भूपति: कण्ठमाली संसारसार्थिः

नित्यसंपूर्णः कामश्रु - भक्त कामधुगृहमः \(\text{ई} 82\)

गुणः कीर्तिपु भ्राता - पिता माता च मार्गितः

सहस्रस्त्रेषु पुष्पः - सहकाशसस्हस्पादः \(\text{ई} 83\)

कामजित्कामदहनः - कामः काम्यपलग्नः दः

मन्द्राहारी च रक्षोऽहः - क्षिति नाच्युरो बलः

नवन्याद्युधो विश्युः - बक्तोभवयवर्धः

दर्पणा दर्पेदवृप्त - हथवमृति रसस्तिमानः \(\text{ई} 84\)

महानिविव महाभागो - महाभोगो महायथः

महाकारो महायोगी - महातेजा महाबुतिः

महाकारमि महानादो - महामत्रो महामति:

महाशयो महोदारो - महादेवतो मनोभुः \(\text{ई} 85\)

विक्रमः कुरुक्रमः - रतनानन्तृक्तः

विभोगिभिः द्वादश हस्तदो पनि धर्म मयमोदः

जितानित्रो जयसामो - विजयो वायुवाहः

जीव दाता सहस्राण्यु - सुकु ष्टो सूर्दिक्षणः \(\text{ई} 86\)

सिद्धार्थ द्विदीद सिद्धः - संकल्प सिद्धवेदुक्त

सप्तपाताल भरण - सम्प्रतिष्ठ गणवन्दितः \(\text{ई} 87\)

ु 90
सप्ताविशिल्लो वीर - स्पपत्त्वकोहमणिलः
सप्ताकुराजिय मुख्य - स्पपत्त्वमाटुतिनिपितः II
सप्तलोकैक मकुट - स्पपत्त होता स्वराश्रयः
सप्तचछन्दोनिषिधि स्पपत्त - चछन्द स्पपत्तजनाश्रयः II
सप्तसामोय गीताश्र - सप्तपाताल संध्रयः
मेघाविकी कीतिति शशोकहारी दौरणिय नाशनः II
सर्ववश्यकरो भर्गो - दोष्णः पुत्रपौत्रवः
प्रतिवादि मुखामत्मो - दुःस्त चित्तप्रसादः II
पराभिचारकमनो - दुःखानो बन्धमोक्षः
नवद्वार पुरावारो - नवद्वार निकेतनः II
नरनारायण स्तुत्यो - नरनाथो महेंधरः
मेघली कवची खंडगी - अग्निज्ञ विणु सारमिः II
बहुयोजन विस्तीण - पुच्छः पुच्छहतासुरः
दुःस्तग्रह निध्यता च पिषाच ग्रह चालुकः II
बालग्रह विनाशी च - धम्मेनिता कुपाकरः
उप्रकृत्योघवेगवचः - उप्रनेत्र हस्तकूलः II
शतमभु शुत स्तुत्य - स्तुतिः स्त्रोता महाबलः
समग्रुणाशाली च - व्यग्नोरशो विनाशकः II
रक्षोम हस्तो ब्रह्मेश - श्रीवरो महत्वसुरः
मेघाविकी मेघारो - मेघवृष्टि निवारकः II
मेघ जीवत हेतुस्त्र - मेघस्वामः परालमकः
समीर तनयो बोद्धा - तत्त्वबिद्वा विशारदः II
अमोघोंसमोहवृद्धिवचः - इष्टदोषिनिष्टनाषः
अरोडनयोपहारी च - समर्थो राम सेवकः II
अर्थो वच्चन स्तुराराति: - पुष्परीकाक्ष आत्मसुः
संज्ञेणो विगुनुपत्तमा - विद्वाराशि स्पुरेस्वरः II
अवलोकनारको नित्य    - स्त्रेतुक्रामसारामिः
आनन्द परमानंदो   - मस्त्यः कृमो निविष्ट्यः II 104
वराहो नारसिह्नसः - वामनी जमकांवः
रामः कृष्णं दिश्यो बुद्धः  - कलकी रामायणः हृः II 105
नन्दी भृष्णिः च चण्डी च - गणेशो गणेशविश्वः
कर्मद्यक्ष्य समुरायक्ष्यः  - विद्यामो जगतां पतः II 106
जगदार्थः कपिलैणेष्ठः  - स्सर्ववास स्सदार्थः
सुंद्रीवादि श्वुद्दंश्वांतः  - स्सर्वकर्मः प्लकांजः II 107
नखदारित रक्षाचः  - नखायुच विशारदः
कुशलं स्सुधनं देशेो - वामुकं स्तृशक स्सबः II 108
स्संपण्डणों बलाद्यवः  - रामपुरंजोद्वानः
कैवल्यदीपः कैवल्यो - गंडः पस्मो गुहः II 109
कील्यारावहुतारातः  - गवः पर्वतभेदः
वज्रात्रो वज्रवेगवः  - भक्तो वज्र निवारकः II 110
नखायुधो मणिरीवः  - ज्वालामाली च भास्कः
श्रीढ प्रतांम स्तपनो - भक्ततापनिवारकः II 111
शरणं जीवनं भोका  - नानाचेष्टो ह्वच्छचः
सुस्वस्थोऽक्टास्यः  - दुःखशमः पवनात्मकः II 112
पावनं पवनं कांतो  - भक्तागस्हहनोवः
मेघनाद रिपुमेमचं  - नादसहृद्य राक्षसः II 113
क्षरोकनारो विनीतात्मः  - वानरेशस्तांगतिः
श्रीकान्तशिल्पिश्रवः  - सहायसहानायकः II 114
अस्तूलस्तव्यपुरंगों  - देवससहृदि नावः
अध्यात्म विष्णुसाराश्रः  - अध्यात्म कुष्ठलसुधीः II 115
अकलमध स्सत्येवतु  - स्सत्यगस्सत्य गोबरः
सत्यगमः स्सत्यः  - स्सत्यः सत्यः पराक्रमः II 116
अष्टाशीतितमः पत्रः  

अज्ञानः प्राणलिङ्गम् - वायुवंशोऽजुव्व सुधीः
भद्ररूपः श्रुतरूपः - स्पुतरूपः श्रुत्रूपाध्यूतः ॥
मैत्रकवन्दित सूक्ष्म दर्शनो विजयो जयः
क्रान्त दिग्दुमण्डलो र्वः - प्रकटीकृत्व विक्रमः ॥
कम्भुकण्ठः प्रस्मार्त्या - हस्तवसीरो वृकोदरः
लम्बोऽधः कुण्डली चित्रमाली योगविद्वां वरः ॥
विपड़ोक्तिकर्मन्त्रे विग्रहोन्नत्य शासनः
फलपुष्पश्रृवश्रवः - योगालङ्ग्या योग तत्परः ॥
योगवेद्यो योगवतः - योगयोगोन्दगम्बरः
अकारादि क्षेष्ठांत - वर्ण निमित्त विग्रहः ॥

उल्लखल मुखसिम्हाः - संस्कुतः परमेश्वरः
खिलज्ञां खिलवाणु - खिलकाण्डी लिखिकाण्डः ॥

सुरममितिसम्मि च नागायण परायणः
जिज्ञास्वविषाणू रोचिण्यू - प्रसिद्धिः स्थाणू रेवच् ॥ १२३
हरिद्वायुनक्रुदी शक्तीमो भूमि काम्पनः
गुणप्रक्षुमुग्धतात्मा - वीररागस्तुति प्रियः ॥
सखक्या संधवसी - श्वमवणः कपालभूतः
अनाकुलो भवोपायोपनायो वेदपारगः ॥

अब्धः पुष्यो लंक नाथो रक्षः प्रभूधृः
अन्तर्ज्ञोगः फलभुक्त सत्य सचः पुष्युतः ॥

ि श्वसांन्त्यान निश्चायः प्रेत विदोषाण्वकः
पञ्चाक्षरः परः पञ्च मातृको रज्जन ध्वजः ॥

योगिनी ब्रुद कन्याः - श्रमुद्धौजन्त विक्रमः
ब्रह्मचारीविख्रु रिपु घृंटदण्डो दचात्मकः ॥

अयंप्रचः स्वदाजनः - हस्तरसेन विदारकः
वृद्धमोदविदशानः - स्पष्ट जिज्ञापतिर्यः ॥ १२९
नवहार पुराणार: - प्रत्यग्साम धायकः
षट्विन्नमहा स्वल्लोकः - स्वहन्मानोदस्मदः ॥
सर्वं वशयकरशिक्ति - नेतानान्त मञ्जुः
अष्टमूर्ति घरोनेता - विशुपस्वर सुनदः ॥
धूमकेशु मंहाकेशु - स्वत्त्वकेशु मंहारथः
नन्दिप्रियः स्वतन्त्रः - मेन्ली समर प्रियः ॥
लोहारः सर्वविद्वन्वी - घोषितस्वर्ण इश्वः
फलभूमकफलहुत्तः - सर्वकमः फलप्रदः ॥
धर्मचित्विकोऽधर्मंफलो - धर्मोऽधर्मं प्रदोषदः
पञ्चविशिष्टङः तत्वः - स्तारक ब्रह्मचत्तरः ॥

ब्रम्हाङ्गसतिर्भीम् - सर्वेभुजनिकेषुः
ऊर्ज्जस्वानु निगल्लशूली - माली गभोजिनिशाचरः ॥
रक्ताम्बरतरो रको - रक्तमाल विश्वरणः
वनमाली शुभाध्राः - वेतः वेताम्बरो युवा ॥
जयो जयपरीवारः - सहस्वदनः कवः
शाक्तिनी दानिकी यक्ष रको भुवीशो महनः ॥

सबोजातं कामगति - ज्ञानमूर्तिः वर्षकरः
शाम्भुतेरजा: सार्वभौमो - विष्णुभक्तुः प्रवज्ञः ॥
बलुनङ्गित मन्नजः - पौशस्य बलदप्पा
सर्वलक्ष्मि प्रदश्श्रीमानज्जुः प्रिय इदितः ॥

स्मृतिबीजं सुरेशानं - संसार भय नाशानः
उत्तमश्रीपरीवारः - श्रीभूमुदर्गः च कामदकुः ॥
सदगतिमतिरिस्वा - रामपादांज बट्टपां
नौलप्रियो नौलवणं - नौलवणं प्रियसुङ्कृतः ॥
रामहूतो लोकवन्य - रन्तरात्मा मनोरमः
श्रीराम ध्यानकुटीरः - स्सदाकियुष्मस्तुः ॥
रामकायांतरज्जुस्च - शुद्धिगति रनामयः
पुण्यश्लोकः परानन्दः - परेषा क्रियसारधि ।।
लोकस्वामी मुक्तिदाता - सर्वकारण कारणः
महाबलो महावीरः - पारावार गतिगुँहः ।।
समस्त लोलसाक्षी च - समस्त सुरविन्दितः
सीतासमेत श्रीराम पाद सेवाथुरवरः ।।
श्री सीतासमेत श्रीरामपाद सेवाथुरवरः
श्री भाज्जनेय सहस्रनामश्रूकः समाप्तः

सात्मीकर हवाः ॥

श्रुः॥ इति नाम्नां सहस्नेष - स्तुतो रामेण वायुमुः
उवाच तं प्रस्नश्वात्मा - सन्धा यातमान मित्ययः ।।

श्री हनुमा नुवाचः ॥

श्रुः॥ व्यानास्पद सिद्धं ब्रह्म - मत्पुर तस्मुपस्थितम्
स्वामिन्तृ कुपानिते! राम! - ज्ञातो दिस्य कपिना मयः ॥

तव्यान निर्ता लोकः - कि मां जपसि सादरम्
त बागमनहेतु श्र - ज्ञातो हृत्त मयानंच ॥

कर्तव्यं सम कि राम - तथा बृह्हि च रासव्र
इति प्रथोदिदो रामः - प्रह्षण्टा तेषेद मन्दवीतः ॥

श्री रामः ॥

श्रुः॥ दुर्घंखः खतु वैदेहीं - गृहित्वा कोषिं निर्गतः
हुँवा तं निर्गुःण चीरः - आनयस्वः कपीश्वर ॥

मम दास्यं कुष सहे! - मह! विभूष्मुखकरः
तथाक्रुते त्या चीरः - मम कार्यं अभिष्यति ॥

14)
श्री पराशर संहिता

ओ मित्राजां तु शिरसा - गृहीत्वा च कपीलारः
विशेषं विविष्टर - चकार स शिव स्वयम् ॥ १५१

इदं नाम्मां सहस्रं तु - योजयते प्रत्यहं नरः
हुँकीचो नवयते तस्य - सम्पति वर्षेते चिरम् ॥ १५२

वच्यं चतुर्विंशं तस्य - भद्रत्येन न संशयं:
राजानी राजपुत्रा तच - राजकार्यं इच मन्त्रिणः
त्रिकालपथना दक्ष्य - दृश्यन्ते त्रितिश्रति: ॥ १५३

अश्रव्यमुक्ते जपतां - नासि वरिकुटं भयम्
त्रिकाल पठनावतः - सिद्धि स्या क्षरसंख्यता ॥ १५४

नार्थीभुवते चोराबाथ - प्रत्यहं यह पठे नरः
ऐहिकामृतिं च सौंपिः - लभते नात्र संशय: ॥ १५५

संग्रामे सिद्धिविधंता - वैरिविद्रावणं परस्रः
ज्वरापस्मार शानं - गुलमादीनं निवारणम् ॥ १५६

साम्राज्य शुक्ल सम्पति - दायकं जगतां श्रुणु
स्वर्ग मोक्ष समाप्नोति - रामचन्द्र प्रसादः ॥ १५७

य इदं पठते नित्यं - श्राबं द्रा समाहितः
सन्नाह्माना नवापनोति - वायुपुत्र प्रसादतः ॥ १५४

इति श्री पराशर संहितायं श्री पराशर मेनेयं संवादे
श्री रामप्रोक्त मुख्य सहस्रनाम स्तोत्रं नाम
अष्टशोतितमः पत्रः

श्री पराशर संहिता

एकोननववित्तमः पत्रः

अनुपलब्धः
श्री पराशार संहिता

नवानितमः पदलः

:- रोग कृत्रिम भूतोच्छाटन मालामन्त्र कणवस्

श्री मैत्रेयः

श्रो।। पराशर महायोगिन् - सर्वमन्त्र प्रवर्तकः।
भूत प्रेत पिशाचायाः - मुच्छातनविचिं वद ।

श्री पराशरः

रोगकृत्रिमभूताता - मुच्छातनविचिं प्रभो
वक्ष्यायिम नुविनशारूङ्गः! - सावधानमना द्यृश्णुः।।

शौनकेन पुरा प्रोक्तः - विघातुः परमेश्तिनः
सर्वलोक हितार्थयि - महाराणा मृतमोहितमस्।।

च।। अश्य श्री रोगकृत्रिम भूतोच्छाटन मन्त्रस्य शौनक ऋषिः। जगतीं
छन्दः। श्री हनुमानं देवता। हुं ब्रजं। फुट वशिष्कः। मां कीक्रं
मम श्री हनुमत्स्राद विश्वयं जये विनियोगः। मृत मन्त्रेण कर-
शुद्धिः कुः

ओ भूः नमोभवते प्रतापहुः अंगुष्ठायां नमः। ओऽ मुुः नमो
भगव्ये प्रच्छद हनुमते तर्जनिमायां नमः। ओऽ मुुः नमो भगव्ये
कृिश्वर हनुमते मद्यमायां नमः। ओऽ महः नमो भगव्ये आवेश
हनुमते अनामिकायां नमः। ओऽ जनः नमो भगव्ये उच्छाटन
हनुमते कन्ताकायां नमः। ओऽ तपः ओऽ सत्यं नमो भगव्ये
श्री राम्मूल हनुमते करतंकार पृथ्वायां नमः।

[एवं हृदयादि न्यासः ।]

ध्यानम्

श्रो।। ध्यये द्वालदिवाकर छृति निमं देवपारि दर्पविहम्
देवेन्द्रप्रमुखः प्रशस्त यशसं देवोपमायां हृचा
श्री पराशर संहिता

सुग्रीवादि समस्त वानरयुक्त सुव्यक्त तत्वप्रियम्
संरक्षारणोचरन पवनं पीताम्बरार्त्कतम्।

भग दिग्मन्वन विचारं।

१. पूर्व दिग्मन्वे अष्टकोटि शाकिनी सहित भीमको नाम राक्षसाय
   मां रक्षरक्ष स्वाहा।

२. दक्षिणदिग्मन्वे अष्टकोटि शाकिनी सहित शक्तेन नाम राक्षसाय
   मां रक्षरक्ष स्वाहा।

३. पश्चिमदिग्मन्वे नवकोटि भेतालसहित करक्षोताम राक्षसाय मां
   रक्षरक्ष स्वाहा।

४. उत्तरदिग्मन्वे नवकोटि ब्रह्माराक्ष शाकिनी बाक्कयी बेतालोच्चात्
   नाय राक्षसाय मां रक्षरक्ष स्वाहा।

५. इन्द्रमण्डलेने गजार्कुटुम्बी वज्ञात्क महिलाहिताय चोर व्याधि किशा
   -चोरग ब्रह्माराक्ष शाकिनी बाक्कयी बेतालोच्चातनय उष्णवातनय
   मां रक्षरक्ष। ओ यं लं ओ नमो महायते हं फद्द स्वाहा मां रक्षरक्ष
   स्वाहा।

६. अन्नमण्डलेने मेशारकुटुम्बी वक्तसहिताय चोर व्याधि किशा चोरग
   ब्रह्माराक्ष शाकिनी बाक्कयी बेतालोच्चातनीच्चातनय मां रक्षरक्ष
   ओ यं लं ओ नमो महायते हं फद्द स्वाहा मां रक्षरक्ष स्वाहा।

७. यममण्डलेने महिदारकुटुम्बी उद्देश्यात्क महिलाहिताय चोरव्याधि
   चोरग ब्रह्माराक्ष शाकिनी बाक्कयी बेतालोच्चातनीच्चातनय मां
   रक्षरक्ष ओ यं लं ओ नमो महायते हं फद्द स्वाहा मां रक्षरक्ष।

८. निर्देशनात मण्डलेने मागुशारकुटुम्बी खड्गाशक्ति सहिताय चोर...
   …...पूर्ववशतः...(पूर्ववशतः) ओ यं लं ओ नमो महायते हं फद्द स्वाहा
   मां रक्षरक्ष।

९. वस्त्रमण्डलेने मकराराकुटुम्बी पार्श्वशक्ति सहिताय …………..
   ओ यं लं ओ बं शं ……….
6. वायुमण्डले कुर्खुमुगाहृत हनुमते अंकुशशाश्चति सहिताय..... ....
    ओं यं रं लं वं शं धं ............

7. अथ कुबेरमण्डले तुरागाहृत हनुमते गदाशश्चति सहिताय..... ओं यं
    रं लं वं शं धं सं हं .......

8. ईशान्यमण्डले वृषभाहृत हनुमते त्रिशूलशचति सहिताय..... ओं यं
    रं लं वं शं धं सं हं .......

9. अथ भूमण्डले वृष्णकाहृत हनुमते वत्रपायशचति सहिताय .........

10. अत्तरिक्षमण्डले कौस्तु वायुभ्रह्म हनुमते मुद्गर तोमर
    सहिताय .... ओं यं रं लं शं धं सं हं लं .........

11. अथ व्रहमण्डले हसाहृत हनुमते पत्रशचति सहिताय..... ओं यं रं
    लं वं शं धं सं हं लं कं ठे ओं नमो भगवते हुं फड़ो स्वाहा माँ
    रक्षाक्षा II

ओं ह्यं यं सं हं लं सं वीरव्रगंभद्र प्रताप हनुमते हं खं ।

gatiṃkha

मतिभंगः । मार्गंभंगः । सर्वंभंगः । वृश्चिकान्तं वंगः । चोरान्तं वंगः । व्याघ्रान्तं
    वंगः । गजान्तं वंगः । शरामण्डं वंगः । नानाविभं दुर्जुगाम्बं वंगः । गंड-
    भेषण्डान्तं वंगः । सुतान्तं वंगः । प्रेतान्तं वंगः । पिशाचान्तं वंगः । ज्वरान्तं
    वंगः । सबवीण्ठान्तं वंगः । सबंदेवतान्तं वंगः । राज वंगः ।
    राजसमुहान्तं वंगः । प्रति
    वादिन् । वंगः । परम्यथंतत्रान् वंगः । सबंशान्तं
    वंगः । सबंदेवता
    नावेशं यावेशं । भो वीर प्रताप रौद्र भीषण हनुमानं वंजेह्याय । दशानन
    मदनाय । कनकजुबंधल कोपिन्तु दुष्सीवमाला धराय । सर्वग्रहोज्ज्वातनाय
    बेतालसमुहोज्ज्वातनाय । चौर श्रृंग । समू ह्यो रुच्छातनाय । अण्डज
    वुद्वुदज
    समू ह्यो रुच्छातनाय मां रक्षाक्षो ओं य ओं नमो भगवते हुं फड़ो स्वाहा II

अथ मनुः ।

ओं नमो भगवते वीर हनुमते दिव्यपिताम्बरालंकृताय । कनकजुबंध
    लामरालंकृताय । किरीट नुक्सीवमाला विभविताय । कनकचन्द्रधरीती
    कोपिन्तु कटिबुत्र विराजिताय श्रीरामचंद्र मनोभिमाणाय । लक्ष्मीपुरी दहन
श्री पराशार संहिता

कारणाय । दानबकुलिगिरि वच्चद्भाय। अक्षयुक्तमं वस्त्रारकारणाय ।
ओ ४ मय ओ नमोभगवले श्री रामूताय ओ ओ नमो सगवेते हूं फट स्वाहा ॥

श्रो।। रोग क्रिमभूतानाः - मुच्छातनक्तं मनोः
सप्त चत्वारिःशोतर - शतसर्याकारारवते ॥

अर्थ तु हनुमन्नः - जपतां श्री श्रीसिद्धि
अस्य यों च व्रतां प्रवर्त्यायी - श्रुण्याव शुनिपुज्जव ! ॥

अंश पहले वृत्तं च - तद्वाहुः च दलाष्टकम्
सुबिबरश्र युक्ता च - चतुर्दीरोपोभोवितम्
इदं देखं दिश्य अवश्रं - तथा वृष्णांजलि दिशेतु ॥

राज्यव्रव हनुमः - वदायं मधुरग्रायम्मु
श्रीयं चित्तात्रणि कामधेरुः कल्यक्षायाये ॥

इति श्री पराशार संहितायां पराशार मंगले संबादे
रोग क्रिमभूता चाटन मालाम्रं कथन नाम
नवितं: पट्टः।

ण * *

श्री पराशार संहिता

एकगतितम: पट्टः।

-- उद्दंद हनुमन्नः प्रभाव कथनम् ॥

श्री पराशारः

श्रो।। मन्त्रां प्रवर्त्यायी - श्रुण्याव शुनिपुज्जव
सब्लोक हितार्थयः - सावधानमना श्रुण्युः ॥

उद्दंद हनुमन्नः - सब्लोकेशु विश्रुतम्
सिद्धान्ति सब्लकार्याणि - यस्य समर्पणेष्वभवादू ॥ ॥
एकनवतित्तमः पदः

श्री उद्धर्द स्थलमन्त्रस्य कालास्तिसः नन्द श्रुतिः। नाना छन्दांसि
उद्धर्दः हुनमातृः देवता। नौ बीजं। स्वामः श्रीकः। श्री कीकः।
मम उद्धर्दः हुनमत्ररावः सिखियोऽजे विनियोऽः। नौ अजनातः
सुतायं अंगुष्टायं नमः। स्वरूपतः तज्जनः नमः। वायुपुत्राय
मध्यमायं नमः। अभिनंदनं अनामिकायं नमः। श्रीराम-
दूताय कातिकायं नमः। ब्रह्मास्त्र निवारणाय करतलकर
पुष्पाम्यानमः।

[एवं हुद्ययादि न्यासः।]

व्याप्तिः

श्रीः द्वार्तडः सूर्यक घण्टारः दलित महादेव्यं गर्वनिवकाः
द्रष्ट्रभ्राण्यासुजालः द्विपण भविषिद् कोटिसूर्यप्रकाशस्य
नक्षत्रस्थितिः नुमक्रमातित्व विलोक्तिकिर्मिज्जालनावाश्
उद्धर्दह्रीलुम्बः ह्रिमु मिनश महे मानसे चित्तयाभि

आदिः प्रणव मुच्याः। श्रीनीः तदनन्तरम्
कोऽगुह्यः पदं ब्रुया। उद्धर्दः हुनमत्रदम्

मम श्रदुपः बोक्ता। संहारपद मुच्यन्ते
सर्वकायाः रश्यं च साध्येति द्वि रुच्यन्ति

वहिन्याः समुच्चारः। तिशाष्ट्रोः ह्यां मनः
लक्ष मेकं पुराणः। दशांतं तर्पणं बुधः

द्वारां भुवे त्याः। तारामानं घुटांत्रितम्
ब्राह्मणभोजे त्याः। इशानं विहिना मुते

एवं द्वारां झुक्तां योगी। तस्य सिद्धिमेव दृश्यवः
अर्ने बोद्धरिष्याभि। इतिहासं पुरातनम्

श्री सूर्यक घण्टारः दलित महादेव्यं गर्वनिवकाः
द्रष्ट्रभ्राण्यासुजालः द्विपण भविषिद् कोटिसूर्यप्रकाशस्य
नक्षत्रस्थितिः नुमक्रमातित्व विलोक्तिकिर्मिज्जालनावाश्
उद्धर्दह्रीलुम्बः ह्रिमु मिनश महे मानसे चित्तयाभि

आदिः प्रणव मुच्याः। श्रीनीः तदनन्तरम्
कोऽगुह्यः पदं ब्रुया। उद्धर्दः हुनमत्रदम्

मम श्रदुपः बोक्ता। संहारपद मुच्यन्ते
सर्वकायाः रश्यं च साध्येति द्वि रुच्यन्ति

वहिन्याः समुच्चारः। तिशाष्ट्रोः ह्यां मनः
लक्ष मेकं पुराणः। दशांतं तर्पणं बुधः

द्वारां भुवे त्याः। तारामानं घुटांत्रितम्
ब्राह्मणभोजे त्याः। इशानं विहिना मुते

एवं द्वारां झुक्तां योगी। तस्य सिद्धिमेव दृश्यवः
अर्ने बोद्धरिष्याभि। इतिहासं पुरातनम्

श्री सूर्यक घण्टारः दलित महादेव्यं गर्वनिवकाः
द्रष्ट्रभ्राण्यासुजालः द्विपण भविषिद् कोटिसूर्यप्रकाशस्य
भीमसेनः पृथो पुत्रो - महाबलपराक्रमः
उद्धुण्ड हनुमनम् - प्रसादात्सिद्धि मात्वान् ॥ १०
जित्वा शत्रुवः राणे शुरुः - तेने राज्य मकण्टकः
अन्येच बहुः भूः - होते मन्त्रप्रसादः
स्वयं मुद्धविविन्ना - प्राण्ता स्वर्गेऽ महामिमामः ॥ ११
मान्वाता काल्बीयंश्र - विश्वामिनः महामुनः
उद्धुण्ड हनुमनम् - प्रभावात्सिद्धिमारः ॥ १२
तदा प्रभृति सूलोऽकेः - हा दूषणाय युन त्युष्टः
उद्धुण्डबृहस्तिकामो हि - पठेदेत न्युं बुधः ॥ १३
सहस्राण रथार्घं - सहस्रं वनितायुतम्
सन्तोषं देहि मे नित्यं - उद्धुण्डहनुमचमः ॥ १४
मात्षिण्ड मक्षयामासैं - फलभावेन यं पुरा
तस्मै हनुमते नित्यं - उद्धुण्डय नमोऽमः ॥ १५
सहतं कांतं सहितं - सर्वब्रह्माण्ड नायककम्
हनुमतं मई वनदे - महामालन तत्परम् ॥ १६
कोलकोलहोण्डसुबाहुदण्डो
मात्षिण्डकोटिः स्फूतं ब्रह्मदेवः
गाणीवि चित्रोपकृतं केशुदण्डो
ब्रह्माण्ड मध्याद्र्ङ्गुनामान् प्रचण्डः ॥ १७
इति श्री पराशार संहितायं पराशार मैत्रेय संवादे
उद्धुण्ड हनुमनम् प्रभाव कथनं नाम
एकनवर्तितमः पतलः
ॐ श ा
श्री पराशर संहिता
विवरणित: पटल:
- - - श्री हनुमत् स्तवराज: - -

श्री पराशरः:

श्रो। अन्यत्सोंत्र प्रवक्ष्यामि - श्रुणू मैत्रेय योगिराद्
श्वराज मिति घायतं - निषु लोकेः दुरलभम् ॥
शम्भुना चोपदिष्टं च - पार्वत्यं हितकाम्यया
सर्वकामप्रदं नूमां - मुक्ति मुक्ति फलप्रदम् ॥

व॥ अस्य श्री हनुमतः स्तवराज स्तोत्र भण्वस्य विषिष्ट भगवान् ऋषिः:
अनुकूलदितः। श्री हनुमान् देवता। हां बीजं। ह्वृं शक्ति:। हां
कीरकं। सम श्री हनुमतस्राय विश्वेऽं जये विनियोगः।
[मूलेन्य न्यासं कृतवा ॥]

ध्यानम्:

श्रो॥ उद्वन्मातार्किकों प्रकट हत्करं चारं बीरासनस्यम्
मौंजी यज्ञवतीभारण सुशिता शोभितं कुलांगमुं
भक्तानिष्टं तं प्रयुत मुनिजनं वदनाद प्रभोंसम्
घ्यायेहें विवेयं प्रत्यागकुलपति गोपादिभूतवादिम् ॥

श्री हनुमानमहाबीरो - बीरभद्रबरोधः:
बीर इश्किमतं श्रेष्ठो - बीरेवर वरः ॥

यशस्क: प्रतापाद्यो - सर्वमृत सिद्धिः
सान्नद्मूर्तिगहनो - गर्भिर क्षुरपूजित: ॥

दिव्यकुलमूर्त्याय - दिव्याक्षर शोभिने
पीतास्मरश्र भ्रास - नमस्ते बहुचारिणे ॥

15)
कौन्तेय कस्नानः - दिव्य यज्ञोपवीतदेवे
कुमाराय प्रसन्नाय - नमस्ते मोहिनार्णे ॥

सुभद्रस्यभद्रायेच - सुभोगे रामसेवकः
यश:प्रद महातेजा - बलाड्यो वायुनन्दः ॥

जितेन्द्रियो महाबाहो - वच्चेद्धो नखायुधः
सुरायज्ञ महाधुर्यः - पावनो पवनासमजः ॥

वर्णमोक्षकर श्रीम् - पर्वतोपालनाय च
दारिद्र्यभव्यजन श्रेष्ठः - सुखभोग प्रदायकः ॥

वायुजात महालेजा: - सूर्यकोटि समप्रभः
सुप्रभा दीपतिमद्भूत - दिव्य तेजाय ते नमः ॥

अभयद्वर मुद्राय - अष्टमुख विनाशिने
संग्रामे जयदाने च - अभिप्राय नमोऽनमः ॥

तत्तवज्ञानमृतानन्द - ब्रह्मजो ज्ञानपरागः
मेघनाद प्रमोहाय - हनुमदब्रह्मणे नमः ॥

हन्याच दीप्त बालाकृं - दिव्यहृद शुलोभित
प्रसन्नवदन श्रेष्ठः - हनुमानो वै नमोऽस्तुते ॥

ह्रद्धताग्रृह विनाशाय - दैत्य दानव भज्जनः
शाक्यवधिसुभूतः - नमोऽस्तु श्रीहृद्यमते ॥

महाधर्मेऽय महाशीर्योऽ - महाबीरेऽय महाबलः
अमेय विनाशायाय - हनुमनो वै नमोऽस्तुते ॥

दशप्रीव कुस्तकाय - रक्षकुल विनाशिते
ब्रह्मचर्यं सत्त्मायाय - महाबीर नमोऽस्तु ते ॥

भैरवाय महोपाय - भीमविक्रमणाय च
सुर्भज्वर विनाशाय - कालख्पाय ते नमः ॥
सुभद्रद स्मृत्तणिं - सुमञ्जलं शुभंकर
महाविक्रम सत्रांतं - दिक्मण्डलं सुश्रीभित॥ २०
पवित्राय कपीब्रयाय - नमस्ते पापहारिणो
शुचिविष रामदूर्ताय - कपिवीराय ते नमः॥ २१
तेजस्वी शत्रुहावीर - वायुज्ञ संभ्राववः
सुंदरो बलवान् श्रान्तं - आज्ञनेयं नमोस्तु ते॥ २२
रामानंद जयकर - जानकीभवसदाय वै
विष्णुभक्तं महाप्राणं - पिशाचा बिजयप्रद॥ २३
राज्यप्रद सुमञ्जल्य - शुभगो बुद्धिवर्धनः
सर्वसम्पत्ति दाता च - दिव्यतेज नमोऽनमः॥ २४
कल्याण कीर्त्यं जयमञ्जलय जगत्तुतीयं धवलीकृताय
तेजस्विनिः दीप्ति दिवाकराय नमोस्तुदीपाय हरिश्रावर॥ २५
महाप्रताप्य विवर्धनाय मनोजवा यादुः तवर्धनाय
श्रीधरप्रतापाश्रण लोचनाय नमोऽजनाननन्द कपिश्वराय॥ २६
कालाधिनदेय सहर्ति - सर्वशत्रु विनाशकः
अचलोद्वारकरकशैव - सर्वं ज्ञूल कीर्तिद॥ २७
बलोकट महभीम - भेरवोशिष्ठविक्रमः
तेजोनिधि: कपिश्रेष्ठं - सर्वंरिण्यति दुःखहा॥ २८
उदविक्रमशैव - लक्ष्मणपुर विदाहकः
सुभूजो हिमभूजो ह्रदं - पूण्यप्रजोतिवत्तिमज॥ २९
राजवधयकर वचैः - जनवश्यं तथैव च
सर्ववश्यं सभावश्यं - नमस्ते भाष्टात्मज॥ ३०
महापराक्रमाकः - यशराजस मद्दनं
सौभिष्ट्रि प्राणदाता च - सीताशोक विनाशन॥ ३१
रक्षोध्यायांजनासुनो - केसरीप्रियनन्दन
वर्षायुद्धको वीर - मल्लवेरि विनाशन ॥

सुभुवाय दुकेश्य - शुभदाय शुभातमने
भ्रामाय वुभावाय - नमस्तेजित तेजसे ॥

वायुजो वायुपुल श्र - कपिन्द्रः पञ्नातमजः
बौरशेष्ट महावीर - शिवभद्र नमोस्तुते ॥

भक्तप्रियाय वीराय - वीरभद्राय ते नमः
स्वभक्षजन पालाय - भक्तोह्न विहारिणे

dिव्यमाला सुभूषाय - दिव्यगण्धानुरुपः
श्रीप्रसन्न प्रसन्नाय - सर्वसिद्धधरोऽभव॥

बालात्मज सिंद स्तोत्रेः पवित्रं य: पठे वारं
अत्यं श्रिया माणोति - पुज्यपवित्रादि प्रतिविरोधम् ॥

धनवाय दुधुपि च - आदियां पुष्टिवर्धनम्
बन्धमोक्षकरं शीत्रः - लभते वाग्धित फलम् ॥

राज्यानं राजसमनां - संग्रामे जयवर्धनम्
सुप्रसन्न हनुमाने - यश: श्री जयकारकः ॥

अञ्जनेयाष्टकम्

श्रृ॥ कपिशेष्टवान शूराय - सुग्रीव प्रयम्रमन्त्रे
जानकी सोकनासाय - आञ्जनेयाय मञ्जुलम् ॥

मनोवेगाय उग्राय - कालनेमि विन्दरिणे
लक्ष्मण प्राणदात्रे च - आञ्जनेयाय मञ्जुलम् ॥

महाबलेश्वराय शान्ताय - तुर्द्धदी बन्धमोचन
भीरावण विनाशाय - आञ्जनेयाय मञ्जुलम् ॥
प्रेमतापुरुष हृद्याय - रक्षकुल विनाशिने
श्रीराम पादभक्ताय - आज्ञनेयाय मज्जलम् ॥ ॥ ४१

विरताय गुरुवीलाय - एद्वृति स्वरूपिणे
ऋषिमिस्सेविता यास्तु - आज्ञनेयाय मज्जलम् ॥ ॥ ४२

दीर्घवालाकाराय - लक्ष्मे पुरु विदारिणे
लक्ष्मीनदपनाशाय - आज्ञनेयाय मज्जलम् ॥ ॥ ४४

नमस्ते ब्रह्मचर्याय - नमस्ते वायुनदन
नमस्ते गानलोलाय - आज्ञनेयाय मज्जलम् ॥ ॥ ४६

प्रभावाय सुरेशाय - शुभदाय शुभात्मने
वायुप्रताय श्रीराय - आज्ञनेयाय मज्जलम् ॥ ॥ ४६

आज्ञनेयायाच्छ भिन्ने - यः पठेत्तरतं नरं
सिद्धन्त सर्वकायाणि - सर्वेन दुविनाशानम् ॥ ॥ ४५

इति श्री पराशार संहितायं पराशार मेत्रेय संवादे
हनुमत् स्तवराजोनाम ध्रुववतितमः पत्रः ॥

श्री पराशार संहिता

ध्रुववतितमः पत्रः

-ि श्री हनुमानवंचम् -

श्री पराशार : ।

श्रीहनुमानवंचवं वश्ये - रामप्रोक्तं मानीवारः।।
श्रेष्ठान्तः प्रभुं लोके - भुक्तमुक्तिः स्वप्रदेशः ॥ ॥ १
श्री वराहर संहिता

वाः । अस्य श्री हनुमतकवचस्तोत्र मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः। अनुस्मृत्य दः
श्री हनुमान् देवता। मास्ताल्मज इति बीजं। अन्नजीनी सुतुरिति
शक्तिः। वायुपुज इति कीठकं। सम श्री हनुमतसाद सिद्धिः ज्ञापे
विनियोगः।

[हा मिस्यादि कर हृदय न्यासं कुमात्।]

व्यानम्:

श्रो॥ ध्यावदबालदिवाकर शुद्धि निम्न देवारि दर्पावहमु
देवेन्द्रप्रयुक्ते प्रसादत यशसः देवीयमानं चुँा
सुगीर्धादि समपत्ति वानरः पुर्वकक तत्रंविर्यमु
संताल्पण लोचनं पवनं पीताम्बरालंकारं ॥

श्री रामचन्द्र उवाच: ॥

श्रो॥ हनुमान् पूर्वं पातु - दक्षिणे पवनाल्मणः
पातु प्रतीच्या मक्ख्यं - पातु सागरतारकं ॥

उदीच्या मुद्वंगः पातु - केशरी प्रयनन्दः
अभ्यास बिर्धुभक्तसं च - पातु मध्यं च पावनं ॥

बंतरदिष्टः पातु - सीताशोक विनाशनः
वन्दोविदाहकः पातु - सर्वप्रिङ्ख्यो निरवर्तमु ॥

सुमीलिसचिवः पातु - मस्तंक वायुमं
फळं पातु महाभारो - भूतोम्यं च निरवर्तमु ॥

नेत्रे छायागहारी च - श्रोते च ध्वनोद्वरः
कपोला कण्मूले तु - पातु श्रीरामं किञ्चुः ॥

नासान्न भज्जनासूनु - दवक्रं पातु विरोकः
वाचं श्रविष्यः पातु - जिज्ञं पिणगु लोचनमु ॥
पातु दन्तान्त्व फल्गुणेश्त - ब्रह्मुकं दैष्ट्यप्राणहृदुः
पातु कण्ठं च दैष्ट्यारिः - सकठो पातु सुराचितः।।

भुजो पातु मधा तेजः - करी च चरणायुधः
नखाङ्कियायुधः पातु - कुक्षि पातु कपीश्वरः।।

वक्षो मुद्रापहारी च - पातु पाष्यं भुजायुधः
लहुगुविचन्द्रः पातु - पृष्ठदेशे निरस्तरम्।।

नारभि च रामदुह स्तु - कटि पा लवनालामः
मुहं पातु महाचारः - सक्षिप्ति च शिवप्रियः।।

ऊँ च जानुनी पातु - लहुगुविचन्द्रः संजनः
जघे पातु महाबाहुः - गुल्को पातु महाबलः।।

अश्वशेषारकः पातु - पाणी भास्कर सधिभः
पदाते सम्बंधाचः - पातु पादं मुगुल स्तथा
सर्वज्ञानि महाबूरोऽ - पातु रोमाणि चात्मबद्धु।।

ह्रस्वः हतुमक्खवं वस्तुः - पठेविह्रा विचक्षणः
स एव पुरुष गृहस्थों - मुक्ति मुक्ति च विदितः।।

विकारल मेकाकारः वा - पठे भास्त्रवं नरः
सर्वा नरोहि णे जितवा - स पुमानः धियमानुयात्।।

अर्धारात्री जले स्त्यत्वा - सप्तवा न घडः
क्षयास्मार कुष्ठादिः - तापज्वर निवारणम्।।

अम्बकुत्योयुक्तपारे - - स्त्यत्वा पठति वः पुमासः
स पुमानः धिय मात्यानौ - संग्रामे विजयी भवेत्।।

यः पठेभारये विह्रं - सर्वकामामा नवानुयात्
लिखितवा पूज्येवस्तुः - सर्वं विजयी भवेत्।।

"\"
ब्राह्मणं पिन्जुकिशाराचं - स्वर्णकुण्डलमण्डितम्
निम्युद्धकम् कुशलम् - पारावर्ष पराभुकम्
वामहस्ते सहारवेशं - दशाश्य कर लप्नम्
उद्वयक्षिणं दोऽद्यं - हनुमन्तं विखज्ञत्येत्। ॥ २१

अवित सांप्रवक्त्रायम् - श्रुण्ड्वं मुनिपुञ्जं
पुज्र विभीषण प्रोक्तं - सर्वामोक हिताय वै
आपदुदारक स्तोंत्रं - स्तोत्राणं मुतमोत्तमम्। ॥ २२

तन्मथे मन्त्र राजं च - सर्वकामप्रजं प्रभो
चन्दुष्ण्ड्यकरायम् - मन्त्ररोज इति स्मृतं॥ ॥ २३

व॥ अथ श्री आपदुदारक हनुममन्त्रस्य विभीषण श्रविं। अनुष्टुप्पद्वं
श्री हनुमान् देवता। हा हृदं। क्ली श्रविं। को कीलं। मम
श्रीहनुमादस्वद सिद्ध्वयं जपे विनियोगः। ॥ २४

[मूलमन्त्रेन न्यायं कुयोत्।]

श्रो॥ पद्यराग मणिकुण्डल तिवें पाठतीकृत कपोलमण्डलम्
दिव्यदेहं कदलीवस्तन्ते भावयामि पवमानन्दं।। ॥ २५

आप्नशाक्ति होकाति - हारिणे श्रीहनुमते
अकस्मा दागतोत्यात् - नाशनाय नमोऽस्तु ते॥ ॥ २६

सीताबिकुक्त श्रीराम - शोकदुःख भयाभवः
तात्परियं संहारिन् - आंजनेय नमोऽस्तु ते॥ ॥ २७

आधिब्याचि महामारी - ग्रहीपादहारिणे
प्राणाङ्गेन दैवताणा - रामप्राणात्मने नमः।। ॥ २८

संसारसांवरावर्गं गतं - संभ्रान्तं चेतसान्
शरणागत मत्याः - शरण्याय नमो नमः॥। ॥ २९
राजाधारे बिल्वारे - प्रवेशे भूतसाङ्गे
गज सिंह महावाच - चोर भीषण कान्ने ॥ १०
महाभाषिक संसांने - शब्दसंघ सर्वाकुळे
शरणाति शरणाय - वायवहांता नमोकृते ॥ ३१
प्रवोचे वा प्रभाते वा - ये स्मरं लघुजनापुरुषम्
अर्थसिद्ध लघुक्रीति - प्राप्त वादजयं घुरम् ॥ ३२
कारागूळे प्रवाणे च - संग्रामे देश विपळवे
ये हमारि हरूमंत - तेषां नासि विपळताः ॥ ३३

मनुः ॥
व्यूळदेहाय कालानि ख्या यामित तेजसे
दृष्ट दैत्य महाबर - दलनाय नमोक्षु ते ॥ ३४
नमः वृक्षं सैन्यानाः - प्राणदायक ते नमः
ब्रह्मास्त्रु स्तम्भना यामेम - नम श्रीहिरण्यमे ॥ ३५
ज्ञवा स्तोत्र सिमं मनवः - बमुवारं पठेत्तरः
राजाधारे सभाधाने - प्राप्त वाद जयं घुरम् ॥ ३६
सर्वपूजायो विषुच्चेत - नात्र कार्यं बिचारणा
विशेषणकृतं स्तोत्रं - यः पत्तसतं नरः ॥ ३७
रामेष्टे कर्णापूर्णं - हनुमंतं भयापहम्
शत्रुनाशकं बंदे - सर्वभीतं प्रदायकम् ॥ ३८
अनुष्टुमहस्तं श्यातं - आपुदार्कं स्मृतं
श्रेष्ठ सकल लोकेषु - सर्वभीतं प्रदायकम् ॥ ३९
अनुष्टुमहस्ते ब्रह्मानु - होमं तपः संमयं का
पृथक पृथक प्रकृतं - मालामने भजनयाः ॥ ४०
अष्टोत्तर सहस्रं वा - जये ध्यान परायणः
अनुष्ठूत्वमहयम मिदं - आपुद्वारकाल्पम् ॥

इदं मनं पठे हिद्यान् - सर्वकामा न्रयचछति
अथ चन्त्रं धारणान्त्रं - कथयते श्रृणु सुन्दरम् ॥

षटकोण च लिले चन्त्रं - सूर्यपते च सुन्दरम्
वस्त्रे पट्टे कागदे च - भिष्यं द्रवयेः सुगन्धकरः ॥

हर्षों मध्ययुतं साध्यं - नाम लेखतं विशेषतः
तत स्तु वेष्टये तेन - माया बीजेन वै पुनः ॥

हनुमानं रक्षस्तोति - षट्कोणेषु लिखेत्ततः
अन्तराले त्रिशूलानि - मायाविजातराणि च ॥

एततेऽन्तः महाचे शष्ट - सर्वत्रसिद्धकरं नृणामुः
साधये तस्वर्कार्यणि - नात्र कार्यं विचारणा ॥

इति श्री पराशर संहितायां पराशर मैत्रेय संवायादे
श्रीरामश्रोतं हनुमत्वकवकथं नाम
त्रिनवर्तितम्: पटकः

श्री पराशर संहिता
चतुर्वन्तितमः पटकः
-; श्री हनुमद्व्योतार शतनाम स्तोत्रम् -

श्री पराशरः
श्रो॥ स्तोत्रान्तरं प्रस्तृत्यायमि - श्रृणु मैत्रेय तत्तवं
अष्टोत्तर शतं नामं - हनुमत्वतिपादकम् ॥
आयुरारोग्य फलंदं - पुत्र पीत्र व्रत्तर्णम्
गुह्याद्गुह्यात्मं स्तोऽत्र - सर्वपापहर्षं नृणाम् ॥ २ ॥

व॥ अन्य श्री हनुमद्वंटकर शत विध्यनाम स्तोऽत्र मन्त्रवय विभिषण
क्रृष्णं। पद्मकेतु चचबं। श्री हनुमासु परमात्मा देवता। मार्तकगच्छ
इति ब्रजं। अम्बजनासूतु रिति रक्षकं। वायुपुत्र इति कीलकं।
सम श्री हनुमद्वास किरणवं बपे विनियोगं। ॥ ३ ॥

शृ॥ श्री अभूतपूर्व हिंद- श्री रघुनाथनं सम्बंधः
नमस्वद्वर सप्राप्तो - दीप्त काळागिनि सम्बंधः ॥ ४ ॥

भूनभोंतरभिमित्राद - स्फुर्दृंगिरि गुह्यामुखः
शानुबीब फलातसाहो - पम्पवित विधुतुदः ॥ ५ ॥

ऐराबत्मण्ड्रा व्यप्रो - कुलिख ग्रसनोऽमुखः
सूरामसुरायुधाम्बैः - विधावेश वरोदयः ॥ ६ ॥
हनुमा नित्ति विस्तारो - प्रस्त्यात बलप्रोहः
शिखावान् रत्नमन्जीरो - स्वरकृष्णोतरचछदं ॥ ७ ॥

विचु दुलय यज्ञोपवीत - छ्व मणिमण्डनः
हेमभोंजी समाबद्ध - गुढ्यजाम्बूनं ढ्रम् ॥ ८ ॥

कन्तकंक कौपीनो - वचुवंदु शिखामणि:
सिंह संहननाकारो - तस्यांकं निभाननः ॥ ९ ॥

बशंबंदोकित मना - स्तपं चामीकरकेशः
देहेऽवज्रो नक्षे वचं - वचस्पशोऽग्रवालजः ॥ १० ॥

अव्याहत मनोबेगो - हृदीशार्धानुगः
सारश्रुष चायुं - ह्वबद्ध्रहुक पारगः ॥ ११ ॥

पम्पानदीचरो वाभी - रामसुप्रीव सत्त्व कृत्य
स्वामि मुद्राविकालकरो - विशिष्ठज्ञानेश्वरोऽवम् ॥ १२ ॥
स्वयंप्रभा समालोको - बिल्मार्ग बिनिर्गमः
अम्बोधि दर्श नोम्हिन - मानसोज्ज्व स्थैयंदः ॥ ११
प्रायोपित्तनं - प्राणनात परायणः
अंतेवदांवगति - अप्रतिवन्द्ध साहसः ॥ १४
स्वेदहस्मभव ज्ञज्ञान - मह द्रोणीकुटार्नवः
सागरशृंगु वृत्तान्त - मैनाककुंड पूजनं ॥ १५
अण्गरणिया महतो - महैयानु सुरसारसितः
पिरश्योजन पर्यंत - चछया छायाप्रहाण्तकः ॥ १६
हद्धार्णकार शमन - शावदुर्ज्ञ विवर्जितः
हस्तामलकव दृष्ट - राक्षसांसुरारविलः ॥ १७
चितावृुवन वैदेही - सम्पादन फलध्रमः
मेधिलीदल माणिक्यो - भिमशाहक वन्दुमः ॥ १८
बलाकदेश क्षपणं - कुमाराक्ष निपूदनः
घोषित स्वयमिविजय - स्तोरणारोहणोणिच्छियः ॥ १९
रणरज्ज समुत्साहो - रघुवंश जयवजः
इन्द्रजितवः निर्भोतो - बहुचाँस्त परिवर्तनः ॥ २०
श्रमविषित दशंश्रीवो - भरमसात्तक पद्धमोः
बाधिना यांतवालाचिव - कृतक्योत्मोदतः ॥ २१
कल्लोला स्फाई वेलांत - पारावारो परिवलः
स्वाग माकांक्ष कीशोच्छ - दूकचकोरस्तुम्पदः ॥ २२
मधुकानन सर्वस्व - संतर्पित वलीमुखः
दृष्टा सीतेति वचना - त्यकोलेन्द्राधिनेनितः ॥ २३
स्वपनवस्त्र कोद्यन्तरः - कल्यांत घननित्स्वः
सिंधुवंधन समह - स्मृत्तरोह संभ्रमः ॥ २४
अक्षायक बलसंघद - लूक्का प्राकार भवणः
युघ्यदानर देतेय - जयापजय साधनः ॥

रामरावण शस्त्रास्त्र - ज्वालाजाल निरीक्षणः
मुख्ति निर्भिष देशे द्रो - मुहुःत नमयः ॥

जाम्बवन्तुति संहुष्टो - समालान्त नमयः
गन्धकव गर्व विप्रसी - स्वस्यहःप्रोष्टी नागः ॥

सीमित्रि मूर्ति शाष्यर्थः - प्रत्यूष स्तुष्ट वातारः
रामास्त्र ध्वनि तेन्द्रारि - सैन्य विभ्यस्त विक्रमः ॥

हर्षं विस्मित भुजुःतः - जयवृत्तान्त मूर्तचकः
राघवं राघवारुः - पुष्पकारोह कौतुकः ॥

प्रियवालोपित सुहो - भरतान्त्र दायकः
श्री शिराम प्रत्याभिषेकः - सम्भार संभवः ॥

काङ्कुः दयिता दत्त - मुक्ताहार विराजितः
रामयुण सुधास्वाद - रसिको रामकिंड्रः ॥

भरोधमन्त्र यज्ञाच - स्मृति निर्भूत कल्मः
भूर्हस्तिकुषस्ताय - भविष्यवच सम्भवः
आपुडूरारक श्रीमानः - सर्वार्थेश्वर फलप्रदः ॥

नामा नीमानि - यः कश्चि - दन्तवगति कः पठेतु
मृत्युष्की राजमुखे - निपतनावसीदः ॥

विश्वाकर्णं विद्धेः - स्तम्भनोजवालदायः
सिद्ध्यन्ति जनना देव - नाम शाख्कु कोष कवचिदः ॥

नामसंह्या ध्यपुराणिः - योदते मन्दवासरे
छायेव तत्स्य सल्लं - सहायो माथि सणवेदः ॥

125
अने नाष्टोत्तरेणैव - त्रिलोका नपि साधये तृणेषविभिषण चतुर्दशोऽपि वस्तुक्तः स्याधिविदेवता
हनुमानं तत्प्रसादायः - विनियोगं इ तीर्थं।। 36

[प्रत्यांतरे सुदर्शन संहितेनोक्तम्]

श्रो॥ जगत्प्राणसमो जप्य - मन्त्रानु सर्वर्थिः सिद्धिदानुः
तन्मथे मन्त्रराजं अष्टाक्षरं मुद्देतीर्य।। 37
तस्यानुष्ठान मानेन - भवेतसर्वर्थं साधनं।
ष्टकम् साधनं चैव - नाना सिद्धिमयैस्सदा।। 38

यांतमादि स्वरोपेतं - दिवंतुसमुृतिं प्रवेये
प्रथमं बोधमेवास्य - सर्वपापं निवर्त्याय।। 39

आर्य्मादि स्वरोपेतं - हितिं बोधमुतंमम्
खंतं शनं तृतीयं त - प्रयेकं मुनिपुज्वव।। 40

भांतं हतु स्वरोपेतं - दतुर्थं बोध मुच्यते
वांतमादि स्वरोपेतं - पदवचं बोध मेवं च।। 41

हतु शनं मलो भांतं - वहनं जायां तथोऽचरेतु
अष्टाक्षरं मिदं मन्त्रं - जपे द्वे तादि योगिरात्।। 42

अयं यथं प्रवक्ष्यामि - श्रुण्डव मुनि पुज्वव
भादी चतां समालिख्यं - अष्टकोणं निषेधतं।। 43

पुनर्वृत्तं मालिख्यं - सू पुढळय मालिखेस्तु
मन्त्रराज मनं तत्र - प्रादक्षणाय क्रमेण व।। 44

प्रणं विलिखितंमये - मन्त्रवचानं लिखेतत:।
पूर्वकोणं समारस्यं - प्रादक्षणा क्रमेणवे।। 45
सर्वनाम योद्धा संगृह - विलिखिते दृष्ट पुर स्वयमः भ्रान्तप्रतिष्ठां कुर्वित प्रत्येक पूजयेद्वैवः ॥ ४६
अष्टाक्षरी महावर्ग - देवदानव कुर्वितेम्
अवाय चरण द्रव्ये - नमस्तक्त्वा कृतान्तजलिः ॥ ४७
गुहं संपूर्ज्ञ विचित्र - दृष्ट हृद्याचछरक्रमणस्माः
ऋषिर्ब्रह्म ये वात्र - छन्दोनुष्ठुद्भदा हृदम् ॥ ४८
देवता चाँडना पुत्रो - महाबल पराक्रमः
बीज मात्र मिदं मल्ले - बीजमेव कुलेश्वर ॥ ४९
कौलंक प्रणवं चैव - स्वाधाशिक्ष्य मुदाहरम्
व्यासं यतनास्मात्वात्व्याशिष्य - हृतमन्मथ्र्व वादिभिः ॥ ५०
सर्वसिद्धिप्रद व्यासं - व्यासो दशाविधातामः
व्यस्य प्रथमता देव - केशबादि सुमंत्रकम् ॥ ५१
द्वितीय मन्त्र बीजेन - तृतीय मनुसाह
व्यासचन्तुर्मयं यादि - माया श्री पञ्चमं तथा ॥ ५२
श्री कामराजेन पश्चं - व्यास मुदाहरम्
सप्तमं बालयायुक्तं - तत्संपुत्त मथाश्चकम् ॥ ५३
नवमं बायुबोजनं - सम्पुतं समुदाहरम्
एतुकंत समस्तेन - दशमं व्यास मेवच ॥ ५४
ए तह्सविधि स्मां - आज्ञनेयस्मि पार्बति !
व्यासानुष्ठान मात्रेन - सिद्धकायो भवेद्वृत्तम ॥ ५५
तस्यास्पदानं मात्रेन - सर्वपापः प्रमुच्यते
शाकिनी धार्मिनी चैव - पिषाच ब्रह्म राशसः ॥ ५६
पलायन्तेव गिरिजे - पदावं संपूर्वेश्वरं
व्यस्तद्वः मात्र तु 'व्यास मेवत्समाहितः ॥ ५७
वाचामध्ये: भवेतस्य - शाखामुक्ति कारकम्
बहुन फिरिहोयतेन - न्यासान्त्रेषन पार्वति॥

य य कामयते चित्ते - तं तमाप्नाति निषेधविनम्
अध्य न्यासं प्रक्षयामि - आज्ञनेपत्यं पार्वति॥

म्यान्त्रान्त्रेषन मनुजे - शष्टिकम् फलवं धीये॥

हस्तिक रजित वर्णार्थी - मेखलां ब्रह्मांत्रम्
कर धूत जपमाला - बङ्ग पद्यासनस्थिम्
हृदि प्रथुवर मूर्ति - सूचिसिद्धीवं विषमम्
तृषुमिव गणयते - चित्ते ध्रायुपुरानम्॥

शांति कर्मसु गिरीजे - चित्तेयन्त्रां विग्रहम्
एतं कर्मानुपूये - प्रयोगं च समाचरेरु
छक्ष मेकु पुरावर्या - अधिकारस्य सिद्धे॥

पुरावर्या नं मत्स्य - तत्व ज्वालक्ष्याशां
दशांशं तयां धीमान् - गो श्रीरेण समाहित:॥

तद्वां तद्वां हङ्केवत्कीर - शर्कराय वसिष्ठितम्
भोजयेत्रज्ञानवो - ब्रह्मणानु वेदपार्बत्यानु॥

एतं कृते पुरावर्या - सिद्ध मंत्रो भवेद्धुष्टन्
एतं साधित मन्त्रेन - प्रयोगं सम्यगाचरेरु॥

पुरावर्या तिनामांत्रं - न कुर्याच वदाचन
प्रयोगानातरे त्यंत्र - मारणं न कदाचन॥

मारणे पातंगं यांति - देवता शाप माधुमुक्तः
प्रयोगाति कुलेशान् - भोजयेत्रज्ञानान् बहुन्॥

अष्टशांत्याहरेत्यांप - अध्यक्षे तिर्थविविद्भा
जानं मृत्ति तदादेव - वैराग्येश कलान् नूणं॥

69
यत्कलं तभते ब्रह्मं - तत्तपां चासदानयोः
अयः पूजा विधानार्थ - यत्रं च कदयतेषुहुः ॥

शब्दप्रथा बसुपारं च - चतुर्षत्स व बाह्रातः
बीज युक्तं लिखितम् समयास्त्रामध्ये हनुमतः ॥

षट्कोणेषु पड्मजानि - बीज युक्तानि संलिखितम्
बीजालयं च कषाणे - लिखितसमयास्त्रामध्ये ॥

अम्बजनी पुत्राये च तथा - ततो वै ह्रद्युवर्ये
बायुसुता वेति तथा - जानकी जीवनाये ॥

रामदृश्यारुतं तथा - ब्रह्मास्त्र बारणाये च
षट्कोणस्थानं चालेषु - विलिखितम् षट्ककम् ॥

वसुपारं बीजानि - नामानि च समालिखितम्
सुप्रावायाङगदायाय - सुप्रेषाय तत्परसम् ॥

वल्लायदिपि नीलाये च तथा जाम्बवते पदम्
प्रहस्तायुः सुवेषाय - दलमच्छेषु लेखेतुः ॥

रामभितो महातेजा - कपिश्वर महावतः
द्वाणिद्रिःल्पको सेष - पीठकाचन कारकः ॥

दक्षिणाश्वाभासकर श्रव्यं - सर्वस्थितिम सिद्धार्कः
निलातेर्षु क्षेत्रियानि - नामाकृष्ठो च यत्ततः ॥

लोकपालम् सायुष्याम् श्रव्यं - चतुर्षत्सु संलिखितम्
पक्षोऽथाय विष्णाय - भूताय तात्परसम् ॥

पर शस्त्राणिमहाराणाम - यज्ञानं श्रव्यं सिद्धार्कः
सर्वश्वाग्रामहाचोर - भयाय ज्ञतात्तते ॥

17)
श्री पराशार संहिता

प्रजापतिः पदलं:

श्रीरामप्रकृतं हनुमदष्टोऽर्थनामस्तोत्रं नाम स्तोत्रम्

श्री पराशारः

श्रोऽर्थनामस्तोत्रं प्रवक्षयामि - रामप्रकृतं महामुने अष्टोत्तरशतं नम्नां - हनुमदष्टिपादकम्

श्री पराशार संहिता
व। अश्य श्री हनुमद्विंद्र शत दिव्यनाम स्तोत्र मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र
कृपिः। अनुषुष्ठानः। श्री हनुमान् देवता। मास्तात्मज इति ब्रजः।
अन्नवा सुनुरिति शक्ति।। वायुप्रज इति कीकं।। मम श्री हनुमान्
प्रसाद सिद्धपै जये विनयोः।।

श्रे।। नमस्तस्मै हनुमते - येन तीणो महार्णवः।
रामलक्ष्मण सीताभि - स्तीण श्वीकामहार्णवः।।
सप्तपञ्चिडित्वं कोटि - वानराणां तरसिवनां
य समुज्जीवयामास - तं बन्दे मास्तात्मजमः।।
यो दक्षिण दिष्ट गत्वा - बैद्धः राममुद्रया
अजीवयत ममूतं - प्रभुपे पवनात्मजमः।।

इति हास पुराणेव - प्रक्षणोऽन्त मितस्ततः।
शत महोदयं नमः - संग्रहिषः हनुमतः।।

श्री रामचन्द्र उवाचः।

ओं आयुमतेऽ। अप्रमेयायत्मने। हनुमते नमः। मास्तात्मजाय। अर्जना
तन्याय श्रीमतेऽ। बालार्क्ष पचभुक्षियः। सूर्यपृः गमनाय पुषयाय। सर्वः
शास्त्रायं तत्वबिदे। भुद्र श्रुः व्याकरणाय। राममुप्रेष सम्यकः। रामदा-ः
सायं। रामुदाय। रामात्मने। रामदेवानाय। रामभक्तायं। रामसायः।
रामविषः। रामहुर्षणाय। महानुभावाय। मेघाविने। महेन्द्रनिर्मर्दनाय।
मैनक मानिताय। मात्राय। महोसाहाय। महाबलाय। देवसात्हुहितः।
गोष्टीकृष्ण वारिष्येः। लक्ष्मीरी विविषाज्ञाय। सीतास्वेषण कोविन्दाय।
सीताद्वां चन्द्रमा। राम पतली प्रियंवदाय। दसशंकृष्ण सर्जके। सुलत
ताक्षरेः। अभिरस्तायाः। धीराय। काजचन वर्णाङ्गाः। तस्माकस्यं
दीप्तानलार्येः। दुतिमते। वजरदश्याः। नखायुष्याः। मेहमन्दर सुभाषाय।
विद्म्र प्रतिमानायां। समर्थयाः। विभ्रांतयाः। दुर्वियाः। शत्रु कणनाय। अशोकवनिकारणेः। वीरकिंक्रव सुन्दयाः। चैत् प्रसाद विध्रव विनयाः। जब्रु माचे निमुडनाय।। शीताप्रसादक्राय। शौर्ये वस्त्रवालूभवाक्राय। दग्ध लठ्ठाः। अप्रमेयाः। महाराजो मूल निस्वायाः। संस्कार सम्पन्न वचसे। विभीषण विशेषपकृतेः। मुडापिण्ड धातास्याग्राः। लक्ष्मणोद्धारः प्रियाः। धूमात्रेन। अक्षमने। त्रिरचिराः। निकुम्भने। पपरातेः सूचनाः। पपनाशन कृत्याः। मृत्युसंजीवनाः। योगिने। विषुप्रकर परारम्याः। हस्तं क्ष्ठोशिग गिरे। जतुर्वं गंफळप्रदायाः। लक्ष्मणोज्जिवनाः। श्लायाः:। लक्ष्मणाच्छत्तौपश्चे। दशग्रीव ववधोहोगिने। सीतानुरुः भाजनाः।। राम प्रस्थानाम विध्याः। बैद्धीकद भूषणाः। रामाङ्गुः शस्त्रभाय। यावद्रमकान्तानाथिताः। निद्रक्षम्याः। ब्रह्मचारिणे। विवुच्चात गिजळा।। कदलीन मद्यस्याः। महालक्ष्मी सामा भ्रायाः। भीमनिःक्षम्याः।। भीमाय। अव्यायाः। भीमसेनायाः। युगाय। घनजय रथालादाः। शिव भक्ताय विनिध्याय।। चर्मिन्तितासंसदेहाः। ज्ञातिताः। निमानाय।।।

श्री। इत्येकं कीर्तनं यत्स्। नाम्ना मघोत्तरं शत्म। पुण्यं पवनपुत्रस्य। पाबनं परिकीतंनम्।।

कीर्त्याः शार्याः। श्रुणाः। आयुष्माता मश्रोंगाः। विव्वुक्तिः श्रयं दीर्घं। द्वारं तेष्वेव परायणं।।

महाभेष्येः युगेष्यं। चोर व्याल गुङ्गेष्यं। निच्छं कुरुते नित्यं। भववान्नं पवनातम्ज्ञ।।

झटं श्री पराशार स्थिताः। श्री पराशार मेधवेय संवादे। श्री रामप्रवृत्तं श्री हनुमद्व्योत्तरं शतनामं। स्तोत्रान्नाम।

पञ्चनवतितमः: पदः:

* * *
श्री पराशर संहिता

षणावतितमः पद्मः

—- श्रुत्वालावन्ध मोचन मन्त्र कथनम् —-

श्री पराशरः

श्रो।। अन्यद्रश्यं वक्ष्यामि- गुहायाधुहातमम् मुने
जायुरारोप्य फलंदं - पुनर्पौर्ण प्रवर्धनम्
अष्टोत्तरशतं नामां - हनुमतप्रतिपादकम्
अगस्त्येन पुरा प्रोक्तं - सर्वकाम फलप्रदम् ॥

व॥ अस्य श्री हनुमनस्ताततः दिव्याक्षरस्तोत्रम् मनन्त्रम् अगस्योषीभविष्येन
क्रियः। अनुस्कृतः। श्री हनुमनं देवता। मार्तालहास इति बोधे।
अज्जना सूचिति वर्तकः। वायुपुत्रं इति कीकः। मम श्री हनुमं-शाद सिद्धों
स्थिते विनंयोः।

व॥ मूल मन्त्रेन कर्षणम् व्यापक न्यायं कृत्वा।

ध्यानम् ॥-

श्रो॥ उद्वाहस्वसुहस्त्य प्रचुरतर वृणिः भास्वरं स्वक्कपोलम्
मध्ये गायः यात्रा गहन मदनिसुद्दीर्तिहाराभिरामस्
गायंते रामचंद्रं स्फुट मकुटपुर्वं भूषणंभूषिताः
यावलाग्राम मन्त्रं मनसी मुदुपं पार्वन्ति भाषयामि ॥

व॥ श्री अगस्य उवाच।

व॥ श्रो श्रीमते नमः वायुसुताय चूराय श्री हनुमंते जितेन्द्रियाय सीताः
कल्प्मण रामेष्याय शिववृद्धं पार्वतीं शिवाय ज्ञेत्याय हरिश्चाय
फालाश्यं हरिवलभाय भौम्भेरप्रजाय भौम्भयं संवितस्वातिः
राहं लक्ष्माविदाहकाय शांताय लक्ष्मिप्रसादभूजनाय सुप्रीवस्थिताय
श्री पराशर संहिता

सूक्ष्मगाय सुन्दरार्ज्ञाय सुराचिताय धराकाय पलाशाश्चे फलाशिे फलदायकाय पालि-ताधिक भक्ताय फलविभक्ताय अरुणाय व्हाःस्त्र स्तम्भनाय व्रहुग्रान पराकमाय पाध सखाय पालिताधिक सूक्ष्माय वज देहाय वजनकाय वजदंत्राय वरानाय वजहेत हुनवे वजात्थार्ज्ञाताय कालार्जिनसूद्रश्च्रृणाय कालार्जिन समविभक्ताय रामानुज प्राणाते रामायण विभूषणाय रामपादादुवास्त्राय रामातोषकाय बिजाकाय पीनवक्से पीतांबर परिभक्ताय पीनयत महाबाहुवे पीडिताधिक दानाय गोष्ठीरकृत गारासे गोपुरैश्चितकनाय गोलांगुरेर्नसङ्गाय गोतारी श्रीतियशचनाय मनोज्याय भूक्षेगाय महारीयाय महासमतेय सूक्ष्मायुर दर्णाय रामहृयाय रविदृश्यये स्तहीवनी समानीत समुज्जीवित वानाय राकारकृतं महावलाय रामानाय सस्तृताय के सरीयंप्रयुक्ताय के सरीसमक्षाय के यूक्ति नूपुरिणे हारिणे केवानुष्ठाराय कवये छायेघरीत विष्काय छता छायापहाय छायानुवापिने छायापुत्र मुखातिने अथोक्षणिका हुते अथोक्षणिका भानुजाय सप्तवतिसुत हुते सत्ताचितसूद्र सुराय सुर कारकृताधिक गुडावृत्तेये गामातित सिरोगणये राम धाराकृत मनसे रामबाहनाय रणोद्भार तापतयासहारिणे पिमसाय भव दायकाय तप्तकाळाचन कौनीयाः तस्मान्तुं कुष्ठाय हेमञ्चर्म ्वनवासाय हेमञ्चर्मसाय हेमइतिवदुत्तुते हेमरतोगाने हेमच्छलाय पारितातांतीजात मूलवासिने मुदार्जिताय महाके द्वारमुक्तायाय विभूषणाय व्रहुदत्वरोपेताय व्रहुप्रयाय व्रहिवितमाय व्रहुनां दया वीराय भविष्यकर्मचाराय श्री सुवर्चलावलमाय उष्ट्रारूढाय कपिष्ठाय नमः।
श्री इति हनुमन्मान - संस्तव मुनिनालक्षम्
यः पठोर्च्छूयादायभि - मक्षित्युक्तने वेतसा 

अजानिव मुनि भूक्षण - वाक्यक्ति वरोगता
स पुमानु लभते कामानु - परमां मुनिमापनयायते 

एतैः मन्दिरीः - योजयेदव्यजनानुभुतम्
रक्तमाल्य रमूल्याम्र - मर्वादि तुर्लसीः 

पुष्पाण करबीराजः - चापेयु कुमाराणिमि
सपुत्र पात्र तहितं - सर्वभोग मवानुयायत 

श्री हनुमन्मानः यहो

श्री परारः

श्रोऽ मन्नातरं प्रवक्ष्यामि - सावधाननमा इश्वरु
श्री हनुमानचन्द्र मोक्षारथि - मालामन्त्र वदेतुम:
सर्वेऽक्ष हितार्थयि - मन्नात्राणमुत्तमोत्तमम् 

वोऽ अस्य श्री हनुमानचन्द्र मोचन हनुमान्माला मन्नात्र प्रेय इश्वर ऋवि वः
अनुस्पुष्चन्द्रः। कालाभिन यह वीरहनुमानः देवता। ओऽ बीजं। स्वाहा
शक्तिः। हनुमते इति कीकक। सम श्री हनुमप्रसाद सिद्धयथे जपे
विनियोगः। मूलमन्त्रेण यथां कूर्तकः। 

भाषमः

श्रोऽ महामातंक्षः कोटि प्रकट चंचकरं चाह बीरासनस्यथम्
विभाण हेम मांसी वरमणमकुण्ट कुष्टलामासगण्डम्
मक्षालमार्त्तदं तं प्रणुत मुनिनजं वेदनांदरं प्रमोदम्
भीमाकां त्रिनेत्रं सम चुम्फलवं वायुजुष्वं नरमामि 

गोऽ श्रीराम वक्षण मनोहारी सीतालोक विनाशिते श्री हनुमते
स्वाहः। ओऽ नमो हनुमते प्रकटित परारामाकान्त सक्षा दिन्मण्डल
यहो वितान चवलीक्षत जगतित्तयाय वचचेदं स्मालतार लेघुपुर
दहन उदवि बनव दशश्रीव विसां। कृतांतक सीतासमाधासन
श्री पराशर संहिता

अज्ञानांम सम्मुख श्री रामदेवगणनन्दकर कपिलेश्वर प्राकाशसुप्रीव
सन्नामकरण पर्वतोपतम सवंशिरोरोण विनाशन चोरारिध भयः
nाशन परमन्म मन्त्र तंत्र भेदन सवं श्री पुष्करमपितकराय वैरि-
भेदन नां हाव हाव हावी एहि एहि बीरधुनुस्ते परवल प्रभेज्जनाय
प्रति-एह जिरंडुदाय शरणागतरक्षणाय सवंकार्याणि साधन्य साधन्य
सवंचा साधनाय हृंजुक्त स्वाहा। ओ नमो हुनुमते महावीर पराशराय
एहि एहि सम बलभोचनं कुष्ठ कुष्ठ मोचनं मोचन वाहि वाहि
हुनुमते स्वाहा।

श्रो। हरिमंकट मन्त्र मन्त्रमिदं
परिविलयति विलयति भुमितले
यदि नस्यति नस्यति शनुकुरं
यदि मुचि मुचि मुचि श्रृवलिकाम्॥

एतस्य बीरधुनुमान् - मालामन्त्रस्य वर्णकाः
शुद्धराणि तिजतान्युक्ता न्यागम वेदिभः॥

इति श्री पराशर संहितायों पराशर मात्रेय संवारे
यथोत्तरश्चन्त्राय श्रृवलिकाबन्ध मोचन मन्त्र
कथनो नाम वण्वितम्: पटल:

श्री पराशर संहिता
सप्तलवितिनम्: पटलः

-॥ श्री हुनुमतपातका प्रभाव कथनम्: ॥

श्री पराशर। ऋषी

श्रो। अन्यदेहस्य वव्याद्रि: - श्रुणुष्व मुनिपुज्वतः
पुरा वनन्त्य ससाक्षाद् - द्वापरे जयकांक्ष्या॥
हरुमतं पताकायँ - संस्थाप्त कपिनायकक्षम्
जगाय सकलान् शत्रुन् - सर्वळोकेषु विश्रुतः
तेजसा वजुनो लोके - कपिच्छवेत इति शुद्धः ॥

श्री मैथियः :-
हरुमतं पताकायँ - निर्माण विजि मुतममु
वदस्व मुनिसार्दिल - सर्वगम विशारद ॥

श्री पराशरः :
श्री। द्विजम पुण्यविनिता - रचितं अश्वततन्तुभिः
कार्पास तमो लस्यितं - कुर्याच्छास्नोक्तपूर्वंक्षम् ॥

विहरं पञ्चहस्तं च - परं कुर्वेत मांत्रिकः
अर्जंत्रयमांख्यातं - बैरलं तस्य सुरत ॥

तत्परस्त्य समानीय - पूजयेद्रविवासरे
रक्तावजः करवीरे अश्रु - मूलेन मूनार्गूतम् ॥

पूजाफलान्यथानीय - शतमंडोतारं तु वा
शास्त्रोकु विधिना मनाई - पञ्चवक्रं हरूमतं ॥

हुने दैविक वद्वृत्र च - तत्फलानं तु संख्यया
तद्वारानं रविस्रावं - मनष्ये लुब्धवत्वः ॥

कपिकोशातात्कीपत्राः - द्रवंजयतु पेषयेव
तत्करंणिशेरसमयः - हरूमतं सुबुद्धिमानूः ॥

मूर्च्छन पञ्चवास्य मन्त्रं तु - तस्यांश्चाणं करेलिखेतु
हृदिमनं लिखेत्विद्राना - प्रतापास्य हरूमतं ॥

181
पाणे चास्त्रन लिखितसम्यक् - स्पष्टतायें स्तु संयुतः
श्राण्ट्यास्पन मद्द्रां च - हृदयेबेटेष्टेष्टुतम् || ११

कृष्णार्जुन चतुर्दश्यान - निमित पूजां समाचरेतु
बाल द्याछाचरः चैव - गुहोदक पुरस्सरम् || १२

दीक्षायांच प्रयोगेषु - पुराणरण करणेः
बाल द्योष देववेव - सर्वविष्ट प्रशान्तये || १३

निशाबलिः कृकायेः - संध्यायें शुभकर्मणि
भौमराष्ट्र बाल दत्वा - तदानी मेव साधकः || १४

बलिमन्त्र: प्रवक्ष्यां - सर्वसाधारणं मुने ।
ओऽ नमः पद माधव्य - नमो भगवते पदम् || १५

बीरशय्यं मधोच्छार्यं - वराय तदन्तरात्
वायुप्रायिते पदं - बाल मितुच्छरेततः || १६

गृहेति द्वि मुच्छार्यं - विश्वायं समुच्छरेत्
पञ्चविष्ट वर्णस्तु - मन्न्रोवं बलिकर्मणि || १७

अन्धः बेनु मादाय - वद्धवसयं वसुवुद्विमानं
रणवेरि समूहस्य - ततपाकश्य दशानात् || १८

आश्रयं संहं पूजां - हृदये सम्रापश्चे
स्थलं ज्ञ पतनं ज्ञ - शदनं ज्ञ रणे नृणः || १९

बुद्धि ज्ञ सखलते तेषः - तथा गुद्द विशारदः
भ्रमाकुलां तदारुतः - चित्रांश समनिवितः || २०

भाषां वीरवय्यं द्वि - पलायन परायणां
वाजिनो वानरं दुःख्वा - भयांत्रि समिष्टितः || २१
न चलन्ति न धार्यति - तातान दुर्जना दिपि
उष्ट्रा इच गज सञ्ज्ञा इच - मृगदृश ताहिता इच
tिष्टेयुजीवि लसबे - पताकस्य ध्रुवावतः।।

एवं रणाः नाथं सबो - राजभट गजा इच ये
महाभय अभ्य प्राप्य - पलायनपरो सवेत्॥

पुष्पे गृहिणा वा - ग्राम मध्ये तु बुद्धिमान्
एत तपातां मारोप्य - वेगुनास्युपि न च ॥

चरलने निशायंतु - रवी पूजाक्रुता यदि
त्रिदिनांचछत्रवसे - पलायन्त्येव निशिवतम्॥

पूजयेददृष्टमध्ये तु - देहस्युपिरु बुद्धिमान्
तस्य श्रद्धस्युपि इच - पलायन्ते ध्रुवावतः।।

भूत प्रेत पिशाचाया - भेदाल ब्रह्माराक्षसा:
शाकिनी भाकिनी चैव - भूचराः भेषराः ग्रहः।।

क्षयापस्मार रोगात्रि - कामिने भूत मेव च
Pताक दर्शिना देव - पलायन्ते सुनिश्चयः।।

संर बुद्धिक लूताशा: - ये ये धातुक जनवः
प्रामात्पलायन्यां यांति - शिवस्य वचनं यथा।।

एतत्पत्तां महाभयं - शिवो जानाति नापरः
सुलभाजय सिम्हभूते - कृष्टे त द्वस्वशयः।।

श्रुंगं संज्ञाय यतेन - वस्त्राल्लक्षराधितं
अनन्तरं पताकां च - गुल्लीया च तपोनिषे।।

न देयं दुष्ट्यद्वे - न देयं पाप कर्म्यं
अविनीताय शिष्याय - विश्वास रहिताय च।।
पन्तविषिति संबंधकान् - ब्राह्मणभोजयेवत्
मासि मासि गूहे पुजा: - अवपुपा नर्येष्वतुवी:।। ३३
बंडवाल स्त्र्यानादीं श्री - हरी रज स्त्र्यानं तथा
न कारये हस्ताकाया: - यतेन परिक्ष्येत्।। ३४
एवं य: कुष्ठे योगिन् - बांधासिद्धिभवे द्रूपवम्।। ३५
अन्यंद्रूवं वक्ष्यामि - श्रृणु मैत्रेय तत्वतः
कुकुमागम कस्तूरी - चदनं नागकेरसः।। ३६
पच्चोत्पल दलेश्वव - कल्हार कुसुमभस्मम्
आदित्योदय वेलायां - पेषये वचवारिणा।। ३७
प्रक्षाल्य दृष्टं यत्नात् - कन्या हस्तेन साथकः
छाया शुष्कं तत्: कुत्वा - ग्रहं संस्पृशत जपेत्।। ३८
तिलकं वाणजन्याधि - कुत्वा गच्छे तस्मादिकुम्
मोह्ये भरीं नारङ्ग: - पशु पक्षि मृगादिकान्।। ३९
देव गन्धवर्यक्षां इति - मनुष्याणां तु का कथा।। ४०
अन्यंद्रूवं वक्ष्यामि - लोकाना मुपकारकम्।। ४०
कुकुमागम कपूर: - चन्दनोशीर सारसः
एते संमिश्रव बहुलः: - पेषये वचवारिणा।। ४१
त्रिवार मज्जलेपन - मंत्रितं पञ्चचथा प्रभो
हेय्रोणां च पुरुषाणां च - दृष्ट्वा मोहन मेव च।। ४२
इति श्रीं पराशर संहितायां श्रीं पराशर मैत्रेय संवादे
श्रीं हृतमत्ताक प्रभाव कथनं नाम
सप्त नवतिमं पत्रः।।
श्री पराशर संहिता
अष्टमावतितम्: पड़वः
--- पच्च मन्त्र कथनम् ---

श्री पराशरः

श्रोः। पुरा बदरिकारणे - नरनारायण प्रभू
सुदर्शनस्य महतः - पच्च क्रोठ हनूमतः ॥
चक्रतः पच्चकारणां उपदेशः मुदाबिती
तातेष हनुममानवान् - पच्चये शाङ्करोधवीत् ॥
तश नद्य तव वक्ष्यामि - भूणु सर्वर्ष्य साधकान्
भक्तोत्सीति न मे किचिद् - तव वाच्यः द्विजोत्तम ॥

मन्त्रोदारः प्रवक्ष्यामि - मन्त्रमाहात्म्या मेव च
मन्त्रप्रयोग मनं - साधत् चच्छू मोगिरांत् ॥
सारासातरं मनं - पच्च वंक्तेषु पच्च च
तन्मं तन्मं सारवः दुःखे - मन्त्रोदारः पुत्रसङ्गम ॥

वेदादिरुच्छरे तपूर्वः - पाशवीजः मनन्तरम्
वायुवीजः मशोचवायः - प्राणेनि तदन्तरम ॥

नन्दनाय पद्मचोक्त्व भुज्वचज ततोच्चरेतुषः
वीरश्वरं ततोच्चरायं - वरायं तदन्तरम् ॥

सर्वोत्पुष्पं चोक्त्वं - संहारं पद्मः
कारणं पद्मः - रामदृश्यं चोच्चरेतुषः ॥

हुं दत्त स्वाहैति चोच्चरायं - मन्त्रोऽयः क्रिंवक्षरतः
पद्मामि दक्षरो मश्यो - पद्मक्रमं फलसाधनः ॥

हिंसेति दक्षिणं वर्णं - नुसिहायं भयवृक्षम्
तारपाशायं बीजं - वायुवीजं ततोच्चरेतु॥ ्

॥
नृसिंहबीज मुच्छार्य - अंकुश बीज मुच्छरेत्
नमो भगवदे पद्मात् - नृसिंहायेति चोच्छरेत्
॥ ११
जवल्कालानलेत्युक्तवा - रूपायेति पदं ततं
सर्वराक्षस शद्वं च - चतुष्ठर्यं विदारणम्
॥ १२
सर्वं परिपूरणं - हुं फट्स्वाहेति चोच्छरेत्
पंच बक्रमनोमंच्ये - द्वितीय वदनस्य तु
चतुष्ठर्यवारिश दथ - मन्त्रों य सर्वसिद्धिं
॥ १३
तृतीय गार्भं बक्रं - मन्त्रं वद्यामि सुब्रत
प्रणव पाशबीजं च - वायुबीजं ततोच्छरेत्
॥ १४
ततो नरसुगं बीजं - बीजं गार्भं मेव च
उच्छरोंकुशं बीजं - नमश्वरं ततोच्छरेत्
॥ १५
गार्भेति पदं चोक्तवा - वदनाय पदं वदेत्
महृच्छदं ततोच्छरायं - बीर शद्वं ततोच्छरेत्
॥ १६
वराय पदमुच्छायं - वायुपुन्य चोच्छरेत्
सर्वशद्वं ततोच्छरायं - विषपुन्यनं उच्छरेत्
॥ १७
विषाढः द्विक्षायं - सीतायोक्त विनाशान
हुं फट्स्वाहासमायुक्तो - तृतीय य वदनात्मकम्
॥ १८
पद्मचारसुतरं श्रीवि - वर्णाभिमं भद मनुः
गार्भानन्दज विख्र - विषरोगादि नाशनम्
॥ १९
बतुथं कोदवक्तं च - सर्वशद्वं निबद्धणम्
स्मरणातस्वं पापधं - वक्ष्यामि मुनिपुज्जवः
॥ २०
तारं पाशं समुच्छायं - वायुबीज मन्तत्षरम्
नृसिंह ताक्ष्यं बीजं च - वराह तदन्तमरम्
॥ २१
अंकुशं बीजं मुच्चार्यं - वराहवदनाय च
समस्तपद मुच्छार्यं - नागलोकपदं पठेत्
॥ २२
प्रकाशपन पदे चोक्त्वा - चतुर्थ्यन्तं प्रयत्ततः
वायु पुण्याय चोक्त्वार्य - सर्वंशानूपद ततः ॥ ॥
संहारकारिणे शब्दं - हुं फट् स्वाहा समविवितम्
चतुर्थ्यन्त्रो ध्यनं - सर्वसिद्धि प्रदायकः ॥ ॥
चत्वारिशा तथा पञ्च्य - वर्णमन्त्रः प्रकृतियतं
मन्त्रोौध सोकरं वक्रं - महर्षिययं कारणम् ॥ ॥
पञ्चमं तु हुय्य्रीवं - मन्त्रं च श्रुणु योगिरार्ट
tारं पाषमय बीजं - वायुबीज मन्तरम्
नूरसिद्ध गाह्वं चच्च - भाराय हदन्ततरम् ॥ ॥
हुय्य्रीवं च बीजं च - अंकुं च बीज मुच्छरेित्
सर्वेवेद पदं चोक्त्वा - मयाय पदमुच्छरेित् ॥ ॥
हुय्य्रीवं पदं चोक्त्वा - वदनय ततोच्छरेित्
कपियशब्दं ततोच्छार्य - भीरय तदन्ततरम् ॥ ॥
हुं फट स्वाहा समायुकटो - हुय्यक्ष्य वदनो मनुः
त्रय स्त्रीश्च द्वरं सुपो - मन्त्रोघ्यय पञ्चमं मुने ॥
एवं पञ्चमम्यूौं समय - हेकरैव जपेनुिे
एकादशोतर शतद्व वर्णाल्मको हसि
परमभगो जयि - एकदा सिद्धि कांडिणं ॥ ॥
मन्त्रांतरं प्रवक्ष्याभी - श्रुणुवं मुनिगुज्व! अष्टाध्युरो महामन्त्रो - पञ्चचक्र हुममतः ॥ ॥
सर्वसिद्धिकरो मन्त्रो - दूर्वासोपासित पुरान
सारं त्सारतरो मन्त्रो - सत्यं सत्यं न सत्यं ॥ ॥
आदी वानरबीजं च - तथा पञ्च्यं नूरसिद्धकम्
ताम्यं वाराह बीजे च - पञ्चमं तु हुय्यक्ष्यम् ॥ ॥
प्रणवादि नमोऽऩि व - मन्नोहास्ताक्षरो भवेत्
ब्रह्मा श्रुणि प्राण गायती - छन्द एव उदाहरतम्।।
भोगाण्य पञ्चविश्वाय - इतुमानु देवता मुने
ब्रज तार मिति फ्रोक्तं - ज्वलं: पृथ्वीमयं तथा।।
कौलकं तु हर्त्रीव - ब्रजं त्रैलोक्य मुन्त।।
तारादि ब्रज धर्म वर्ग जयम्बस मारवेत्।।
ध्यानं यत्तात्रवन्यालिम - ध्यानं सर्वपल्प्रदम्
विना श्रेष्ठित्त - मन्त्रो वर्षशतःरिप।।

ध्यानम्:

श्रो॥ वन्धे वानर नारसिंह खगराट क्रोडालं वर्तन्त्वितम्
नानातलुकारण त्रिपृच्छन्यन देवीयमानं वर्ता
अद्व्रू गात्र श्रुतुं मुद्गः हर्तं खट्वाजः समुद्रिके
खड़ं भेटक मुन्तं वर्तुरजोपेत सदीपितम्।।
जपा दुर्परदो ध्यायेत् - ध्यानादुर्परदो जपेत्
परस्परारथ सम्बन्धं - जपध्याय मिदं हयम्।।

ध्यानं विना जपो मन्त्री - न कुर्याच्छ कदाचन
मन्त्रं तारं प्रवक्ष्यालिम - भ्रुणश्व मुनिपुज्वः।
सर्वोपामपि महाना - मयं श्रेष्ठं मनुः।।

आदौ तारं समुचचैर्यं - नमो भगवते पदम्
अव्यवहेति द्वि चतुर्धश्च - वीरस्वं ततोवचरे।।
हनुमंत पद्म प्रज्ञातु - सकलेिति पदं ततः
श्रवं संह्रणायाय - हां ही हूँ इति संबदेत्।।
हुं फल स्वाहेिति मन्नोह्य मुक्तोष्ट्रविष दक्षरः
अयुं तु पुरुस्चार् - तद्वांशं तु भोजनम्।।
त्रिमूर्ति च संगृहा - चरणा गिन्ते वा
न्यासं कृतवा प्रयतने - मूल मन्त्र विधानतः
होमं कुर्या चर्या शक्ति - सहस्र शतमेव वा ||
न कुर्यान्हितीशान्तं तु - विशालेन चिना मुने! ||
न कुर्या चब परार्थं तु - देवता शाप माधुनयात।

-:- वहिरतर मातुका न्यास विधान कथनम्

श्रो।।

अन्युद्रिःं वक्ष्यामि - लोकानामुपकारकम्
अन्तर्मस्तुक विधास - प्रकारं कथितं बुधः।।

पत्तचक्राणां च तत्वायं - दर्शनस्य तु पारगं
पञ्चाशा ध्वनि बीजानि - नमोतं विकुम्भकम्।।

एकौंक वर्णं विस्त्रेष्णु - वक्ष्यते मन्त्रवेदिभि
तत्वायं नाम योगिः - हस्तम स्वोहं मितियते।।

षातुर्दशं च चायारे - चतुर्वर्णं नयोचवरेत
हस्त स्वोहं मिति ब्रुयात् - वसान्ते च पठे शरः।।

भूजे पदश्री तत्वायं - बालमध्ये पठेवुमानुि
दश ह्राणं परेः - नाभि हृद्धेष भागतः।।

ढ फे क ठे च तत्वायं - वणं वणं च योज्येत्
कण्ठे पोडः परेः - स्वराणं पोडावस्त्रपि।।

आदौं तत्वायं मुच्च्यायं - क्रियते चतुर्वेदिभिः
भृमध्ये हिदलं पचः - ही वणं वुच्छरेदुव्रुहः।।

हस्त स्वोहं समुच्च्यायं - वणं वणं च योज्येतृः
एवं पदश्रेष्णेः - हस्त स्वोहं समुच्चरेत्।।

सवेष्ठा मेव मन्त्राणां - प्रकारं कथिते बुधः।।
अन्युद्रिःं वक्ष्यामि - मैरेज खुनिपुजुन्।।
श्री पराशर संहिता

एकोनाधिततमः पालतः
-ः नित्यध्यान प्रकार कथनम्
-ः

श्री पराशरः

श्री पराशरः

श्री पराशरः

श्री पराशरः
एकोनशतम: पटकः

सुधालहरि कपूर - परिधा परिशोभिते
प्रवा.ललितकाठांत - पारिजात तरोस्तले ॥
मुक्तावितन संयुक्ते - सुबर्ण मणिमण्डले
महास्तरण संयुक्त - रत्तवेदि निवेषिते ॥

रतनगीठ सुखासीन - सहस्र वनितावृतम्
कोटि कब्रपं सदृशां - कांचनाचल सविभम् ॥
अन्यायमणि सराजकोटोरकथितेनिद्रम्
रतनचंदन पुष्पाच्याय - पूर्णदुध विलसनमूखम् ॥

तिरस्कृत महाहीर - विलस्हुत पक्तकम्
उद्दीवनरामूष्ट - विकस्तपल्लेश्वरणम् ॥
बम्बक प्रसवाकार - नसापुट विराजितम्
चंद्रभावु हस्यरूप - मण्डलांचित कृप्तलम् ॥

सिध्दस्कन्धं दर भ्राजदृशेवांचित कंगधरम्
वृत्तहार लताराजतकवात पटु वधसम् ॥

भटुमुंज वराभास रम्भाफल रशकरम्
सुवधा तुषार विनयस्तैक कराम्बुजम् ॥

दुरदीत मयूरकाठ - करमाल वरायुधम्
कदलीकाण्ड संकाशा - महोश मुखबिक्रमम् ॥
काहली कांत्य कृपार - गवपिहार जल्लकम्
कालनेमि शिरोहारि मूलांग्रिः सन्नेहसम् ॥

बज्ज निष्टुर चंद्रार्थ - रत्नाभ लर पम्बलम्
रामसरण संहस्त - सवर्णवल्ली तनुश्रुहम् ॥

मदिरा पानव भ्राम - मन्त घूम दिलोचनम्
कपूर सौरभ भ्राज तांबुलापुरितातनम् ॥
हेमव्यजन हस्ताम्यां - व्रीजयमान विलासितम् ||
दिव्यभूषण सम्पन्नं - स्वर्ण व्यजोपवीतिनम् ||
कुकुमागार कस्तुरी - चवंनवाति चचितम्
ग्रन्धोत्तनयादात - मुक्ताहार विराजितम् ।
चर्यस्त्रावर्तको रसीवासी रुद्रगणावृत्तम्
महावानर सक्षात - सिद्ध गन्धवृं सेवितम् ॥
वीणावाथ मिलिदुर्गुप्त क्रियागान विशारदस्
महोत्सवपति प्रस्थ्य - महोष्ट्र धरवाहुतम् ॥
कपिल व्यजजदतादी - महामुनिगणार्चितम्
सर्वसोंदर्य निलयं - सर्वसोंभायायायकम् ॥
सर्वमंगमयालानं - साधकानं वरपदस्
ध्यायेऽवं हनूमंतं - अन्तरार्णे निरतरम् ॥
य इं कितेरे विवितं - प्रातःह्राष्ट वानवः
राजविभुतसभापूजयं - समवेतसर्वदानभेदेत् ॥
श्रीया कुबेर सदृशो - वाचगुरु शमोभेदेत्
दहलोकेसुप्रसं प्राथ्यम् - बुकुण्ठपदवान् भवेत् ॥
अन्यं विशेषं वक्ष्यामि - श्रुण्णूव मुनिदुर्गास्य
चक्रस्य मध्यदेशेऽतु - देवं वस्तापयेऽदा॥
नित्योपजा विवाहस्य - क्रमं वक्ष्यामि सुवत्त
स्थावराणं च देवस्य - चक्रमध्येऽस्त्रयपेतूः ॥
फलकामनाय यन्त्रं - प्रतेषं पूजयेऽवृहुः
चक्रस्य प्रयाघ मावहार्यं - द्वार भुपुर संस्कम् ॥
भुपुरदार्शंहिं च - तस्याः निष्फलं धृवम् ॥

इति श्री पराशर संहितायां पराशर मेघेय संवादे
नित्यन्धान प्रकारकं नाम एकोऽधम्म शतमां: पदवः

* * *
श्री पराष्ठर संहिता
शतातमः पदझः
--- रहस्यत्रय्य वयनम् ---

श्री पराष्ठरः ---

श्रोः। रहस्य मन्यं वक्ष्यामि - श्रुणुष्व मुनिवध्वजः।
चितामणि: कामधेनुः - कल्पवृक्ष इतीरिताः ॥

चथोपि हनुमत्सन्तः - सब्बकाम फलप्रदः।
रहस्यत्रय्य मित्युवर्तः - एतदेव मनीषिश्चिमि ॥

पुरासनत्कुमारेण - मुनिना ब्रह्मयोगिनिना
जप्तवारहस्य चित्यं - प्राप्ता सिद्धगर्भीयसी ॥

मभ्रत्र्यी महद्धोप्यं - गुहा 'कोकोपकारकम्
मन्तोद्वारां प्रवक्ष्यामि - सावधान मनाःश्रुणु ॥

तारमायारमानः - बीजम्यादि समुच्छरेत्
रमां शक्ति तथोच्चायं - ततो मदनवीजकम् ॥

अन्ज्ञि शक्ति लक्ष्मीं च - बीजत्रय मयोच्छरेत्
रमास्तवक्ष्यास्तथों बींजे - पुनर्मन्मथ बीजकम् ॥

तार गगन बींजं च - ततो हनुमते पदम्
नमस्तवं ततोऽच्छायं - मन्त्रमेंवं प्रपूरयेत् ॥

चितामणि रिवें विश्वा - एकांविवाति बोंजिका
ऋषि ब्रह्मा च मन्त्रस्य - गायत्री छंद उच्यते ॥

तारमायार समानः - बींजः तु समुदाह्वतम्
नमस्तवं: कीलकंतों - रमा मायं च ममथ: ॥

चितामणि: श्री हनुम - त्रसादे विनियोजयेत्
व्यासम्य प्रवक्ष्यामि - सावधानमनां: श्रुणु ॥

---
तारमयारमानः  = अंगुष्ट न्यासमाचरेत्
लक्ष्मीमाया मनमथेष्टु - तर्जनीन्यासमाचरेत् ॥  ११
अनन्तमाया लक्ष्मीसिमिर्यमा न्यासमेव
रमा माया मनमथ च - अनाभिख्याम् न्यसेद्वृकः ॥  १२
व्योमबीजं ततोच्यायं - ततो हनुमते पदम्
कनिष्ठक्यां न्यसेद्वृमान् - हृदयं करपुष्ठयोः
एवंच हृदयन्यास - प्रकारं कथ्यते बुधः ॥  १३

व्यानसः  :=

श्री || मास्वकोटि दिबाकराभ ममतं चन्द्रायं खण्डोज्जवलत्
शीर्षं स्वतं गतिः परतं भरं वरेण्य महं
व्यायामो हनुमतं मादिपुरुषं वग्रं मयार्थविपक्षे
कल्याणाचलवासिं सुगुरुः ब्रह्मादि वन्धेहिरिम् ॥  १४

प्रन्थांतरे व्यानसः  :=

श्री || चित्तिभरं प्रदायतां - चन्द्रखण्डावतसंकम्मः
चितमनः हनुमतं - विरं हृदि विभावेत् ॥  १५
कामेवनु सिद्धी व्यातं - हनुममथ्य नुमतम्
ब्रह्मार्थिरति विभावाता - गायनी छदं उच्यते ॥  १६
बीजमानकाश बीजं च - नमः शक्ति राधाहुता
तथैव हं हनुमते - कीलकं समुदाहृतम् ॥  १७
कामेवनु हनुमतसादे च विनियोज्येत्
न्यासह्रेव प्रयत्तेन - हकारं बिदुपुर्वकम्
प्रदीयेः संयतं ब्रह्मानु - न्यास कृत्वा पिधानतं ॥  १८
अदो प्रणमभुवनचायं - लक्ष्मी बीजं मन्नतसम्
प्रणवं व्योम बीजं च - ततो हनुमते पदम् ॥  १९
नमस्वाद्वृं ततोच्चायथ - मन्त्रेवेन महामुने
दशाकारी महाविष्णु - मन्त्राणा मुत्तमोऽत्तमम् ॥ २०

व्याख्यानम् ॥
शृष्टी कामचेनु हन्नमलं - कामितार्थ प्रदं भजे
कल्पवृक्ष इतिष्यातो - हनुमभव्न मुत्तमम्
मन्त्रोऽदारं प्रवक्ष्यामि - मन्त्रमहात्म्येवेवच ॥ ११
आदी तां समुच्चार्य - मायावीज मन्त्रतरम्
पुष्पं प्रणवमुच्चार्य - भयोमभीज मन्त्रतरम् ॥ २२
ततो हनुमते पश्चात् - नमः शाब्रे ततोच्च रतु
दशाकारीतिविरं बिष्या - सकलं अवस्थायिनी ॥ २३
छन्दोंनासं ऋषिपथेव - बीजं शक्तिः च कोलकम्
कामचेनु मनोरेव - कुर्यादं महामुने ॥ २४

व्याख्यानम् :
शृष्टी कमानीय मुवच्चार्थ - करोदति वराभमसम्
कल्पवृक्ष हन्नमलं - कल्पशृष्टि कहरानिविशिष्टम् ॥ २५
इतरं व्याख्यामु वरान् - सहस्त्रां शतमेववा
अभिमुख्यजलं मौनः - समाराव्युहुः हुदी ॥ २६
चरणं चित्तेद्व्रीमानु वृक्षकालं न यापेत्
नैषाम्सि कुतकं - व्यथनीयन कदाचिन् ॥ २७
नेतृत्वासा समालोक - बिष्याते मुनिपुज्वः
नेतृत्वाय निम्न्याब्राह्मणं - नेतृत्वायोंनित्वं व जपं ॥ २८
बैकुञ्ठ पदमासाक्ष - पुनरावर्त्तितं
स वें बैकुञ्ठ पदवान - मवत्येव न संवयः ॥ २९
एतद्रशयं त्रितयं - नं भक्ताय कुबुद्धये
अस्युकायनोढेयं - ददाचेथेदुगुष्ठातोः ॥ ३०
सप्तकोटि मंगलर्र - सिद्धवस्तिस्य दुरात्मनं
बिनेताय सुशिवियाय - मद्यायुक्ताय घीमते ॥
परीक्ष्य वर्णिनीयं - देयं गोप्यं प्रयत्ततः
महामहेश्वरस्तोयं - सूर्यं चंद्रमानलंसों ॥
हंसुमानसुपराज्याय - रहस्यस्याह्पेक्षाते
नाराचनं वा कित्वस्य - जपमे व हा पेक्षते ॥
जपस्ते सवर्कल्याणं स्वादों भवति वृहम्
अवलंकित महासिद्ध - दायकस्यमहात्मनं
रहस्यस्या समाविष्टा - नाति नाति गजः तयेऽऽ ॥
इदं रहस्य माहात्म्याः - मापस्तम्भाय घीमते
भक्तियुक्ताय शिष्याय - हा शानाः पूर्वमनवीतः ॥
एतद्विशयं परमं - ब्रह्माणोपि सुदुलङ्गम्
चित्तामज्जः कल्पबन्धः - कामेनुव्रवै तयः ॥
सुदुलङ्गं मतुष्याणाः - सत्यं सत्यं शिबोदितम्
राजराजेश्वरी त्याः - एतद्विकारसबुम् ॥
एतंदुप्रह्यतमं लोके - पुत्राय श्राणवति वा
सावंभोमाय राजेवा - जिरोदात्रो रिवापुनः ॥
मनसं ज्ञातो वाचिपि न कदाचितं प्रकारं येतु
यदि प्रकाशयोहातु - मुद्यमाणमोति व हृठातु ॥
परीक्षिताय शिष्याय - देयं नाथस्य कस्यचित्
तस्मांसर्वं प्रयत्नेन - गोप्यमेव न संज्ञायं ॥
रात्रिः समस्त सुभाषणाः - जपकरं प्रसायते
सौरमन्त्रं बिनासवें - जयप्रात्रों फलाविधिका ॥

इति श्री पराक्षर संहितायाः पराक्षर भ्रमेयं संवादे
रहस्यस्य कथनं नाम अक्षतमः पदः

* * *
श्री पराशर संहिता

एकशततमः पद्धः

श्री पराशरः :-

श्रूः।। अन्यद्रह्मसं वक्ष्यामि - गोप्यं लोकोपकारकम्।
सुनिलोपय सिद्धयथः - वक्ष्येहुं भैरवपतिः। 1
श्यक्षमं साधनं नु राणं - सर्ब्बकाम फलप्रदस्त।
शुम विश्वास हीनाय - क्रृष्णव यातिलोभिने। 2
भक्तिमाथा विहीनाय - भिक्षुः पपक्रमं गृहः
न वक्ष्यम् न वक्ष्यम् - वन्धकाय हुरातने। 3
शान्धुरेण पुरान प्रोक्तं - पर्वते रृतकाम्यं
कृष्णगृहं तर्यों काष्ठं - चित्तायां चेत्तसः। 4
तत्काष्ठं पूज्ये तप्यं - मन्त्रणेने योगिराट।
बैशाखे तु बिशाखायां - शिल्लागम विशारदम्। 5
सर्वभिच्छत विहीनं तु - प्रार्थयितवः तु कार्येत्।
पूर्वोत्त प्यागारमर्गेण - प्रादेशिय प्रज्ञामां सुने। 6
स्पष्ट वालाधरोषं च - कोटिसूत्रं च मेखलां
कोपीनं व्रह्स्युत्रं च - सर्वभावसं रत्नूम्। 7
कृष्णां तु विरोधकाले तु प्राणस्थापन मार्गेत्।
पुन देश निशायां तु - प्राणस्थापन मार्गेत्। 8
पाठान्तरे -

श्रूः।। पृष्ठ तालावधरोषं च - शिर हंसत्र नासिका
हस्त पद्म सुन्दरवं च - सर्वकाम शोभितम्। 9
कौपीन ब्रह्मसूत्रं च - उत्तरीयं चालंक्तम्
कृत्वा तं निषिद्धान्ते दुः - प्राणस्थापन मार्गरेत् ॥

॥ १० ॥

लेन कृत्येन योगीद्र - भवेत्सोपि सजीवकः
पूजये च चतदारम्य - पञ्चवाक्र हनूमतः ॥

॥ ११ ॥

अष्टोत्तर शतावृत्त्वा - मनुष्या माजंयेत्वरुः
तद्भूंते भूतभेताल - भैरवश्चैव राधसा ॥

॥ १२ ॥

dhurādeva palaṃyaṇte - tadāram pranāt vajitāḥ
yāṃ yāṃ vāpi smṛteḥ chitē - tā t maṇvāyatvāsanāḥ ॥

॥ १३ ॥

अस्यन्त शुष्का नमलान् - अन्नपानो शालिं तप्युलान्
हरिद्राङ्गां संयुक्तान् - समादय प्रयत्नतः ॥

॥ १४ ॥

एकैः मनु मुच्चार्यं - हनुमन्मूत्तिनिविक्षिपेत
सहस्रं शालिकायोऽयु - निशा भार्गव वासरे ॥

॥ १५ ॥

वश्यकार्येन ता नेव - हम्माटतं गुर्ववासरे
सहस्रं हितेयं चेव - स्तम्भनेनगारबासरे ॥

॥ १६ ॥

विश्वेषेन चेव तद्रः - तद्वासर महानिधि
त्रिसहस्रं गुर्वा रात्री - हरिद्राङ्गत एव च ॥

॥ १७ ॥

तद ज्वोइमाती रात्री - पूजयेत्याण्तो तरः
स्तम्भनेव सर्वजन्तुनां - सत्यं सत्यं महामुने ॥

॥ १८ ॥

तद ज्वोइमाती रात्री - नमस्येवं पूजयेत्
मुक्कुलं तनयो वापि - नगच्छे श्रमम्‌नदिरम् ॥

॥ १९ ॥

एतदुक्त प्रकारेण - पूजयेन्च प्रयत्नतः
अविकार्यी ब्रह्मचर्यं - प्रति सम्यकसमाचरेत् ॥

॥ २० ॥

वाँछितं च भवेत्रसिद्धिः मासाधनं भवेद्यवाम्
एतत्त्वयोग मनच - न बक्रध्वं कदाचन ॥

॥ २१ ॥
एवं चाक्तत पूजामि: - जटकर्मणि च साधयेत्। एतद्विजुध्वतः विप्र - न द्वालामसाय च।।

tattatrayog rupena - pap nirhirjanay ch

brahmana bhooma jyotriyamau karya labhavat gaurvatu।।

prayogam jyapnamcana - katu mechanati ye nara:

nikkahun nev janaati - tasya siddhi nayjatyante।।

tasmatsvar proylaten - jaya tve siddhakaschaya

vartam: sambhalayam - gopu-lakopakarcahmu।।

kapi koashatki mulu - bhiratahitu samaharetu

pujyesvapanastra tu - karvire: su pavan:।।

pu nu bhau madiane tata - veesthe daro tathutu

veesthe vishichate tu - vastra lihira c reyate।।

punarih phy punarnavastram - saptabarmankramatu

eva mewakamkshita: - lepana tathu veesta mun।।

t pujuve dahoratra - svarapatri vresthaye

haste vruvya japastra - abhyutu nishcha sadhak:।।

tmnalikaanguhita baya - siddhyogini muhishwar

kadyugunyate santana - abheeko bhuvati gubrma।।

rranajuno shatramdhye - shartrastrom samuhyo:

sambhrethugulika yoga - tukabivna mabhvehate।।

anahpay den mahayogini - kalanishkam yada tu:

khandagstho mimd dev: - pruvaAYatu mahamun:।।

gopaye tarveda vi: - guuta viyabati mabe tu

prayogam kha shyogini - pramritam padarata।।

151
सहस्रसंघ्या विप्राणां - सतांबूलस्सदक्षिणेः
देवता तोषण सिम्भूर गोजनाद्राह्वणस्य च ॥ ३४
मध्येचांते तद्वाद्री च - कार्यलोकागोरवानु
भारायं पूज्येश्वरानु - वस्त्रालक्ष्यरक्षादिविमि ॥ ३५
न कुर्यादित्वाष्ठां तु - बिख्यासेन बिना मुने
न कुर्यां च्युत परायं तु - देवताशाप मात्रायात ॥ ३६
अन्यं विशेषं वश्यामि - श्रुणु मेत्रेय! तत्तत्वं
पञ्चवक्र नूमाश्य - मठाधार मिदं मनुः ॥ ३७
सुगमा सवंधा देव - सुराणा मविं वर्दा
रजितेन सुवर्णं - ताज्ञेणापि विशेषत: ॥ ३८
भूजों वा तालपने वा - मन्त्र मेत प्रक्षेपारिः
लिखित्वा वर्ण मनव - धारवे च च्युत प्रयत्तः ॥ ३९
पञ्चशंभुवार नयं च्यं - रक्षा भवति मातुष्कत
अभ्यदिशेषं वश्यामि - लोकाना मुपकारकम् ॥ ४०
अखण्ड विलवप्राणि - निस्मितित्व सहस्रकम्
त्रिम मध्यकं जुहुयात - मण्डलश्रय भंवच ॥ ४१
कुबेर सदृशो मूलबा - मोदते सम्पदादिविमि
खर्जूरं निवासं हुवता - हाष्टरनायतु योगिरात ॥ ४२
अयतनोपचिप्रीपेन्द्र - ऐश्वयं शाख्यतं ध्रवभू
मधुकपुष्प मनव - सहस्रं जुहुया विशिष्टः ॥ ४३
दिवा कृषिरेण संतप्यं - एवं मण्डल मात्रेनेत्
दरिज्वो वाह्य दोभिर्यो - लक्ष्मीवानत्र जायते ध्रवभू ॥ ४४
ब्राह्मणाय राज्ययुक्ते - निवासं च हुने विशिष्टः
राजवक्ष्य मविनायति - मासार्थेऽव न संवत्यः ॥ ४५
रक्षी श्वेतवचा देव - संग्रहे च वचाष्टकम्
मिनितं सप्तधा विन्य - साधये च दिने दिने ॥ ४६
अष्टादशी महामन्यो - पञ्चवाक्त हृदीमात्रः
प्रात् गुप्तजाप्रमाण तु - बृहद्यायेकोतरार्थः ॥ ४७
अश्रुत वेदशास्त्राणां - व्याख्याता भवति ध्रुवम्
प्रयोगाण्तरं वक्षे - स्रुपुष्व मुनिपुजः ॥ ४८
आदी चांते जये द्रिष्टान्त - पञ्चवाक्त जयेद्वृधः
साध्याय नामं स्कृण्मये - निधावाष्टिरं शतमु ॥ ४९
जयेद्वृधादश रात्र तु - श्रुव्लावनव मुखये
यथाविध करं प्रजपे - दय वा मुनिपुजः ॥ ५०
षट्सहस्र सहस्रं वा - तिभात शत मेव वा
शतान्यायु न कुर्ब्बातिः - स्वस्थ्यस्म श्र शदाय ॥ ५१
आपुरुढ़ारक स्तोत्र - मध्येनुष्ठें द्रवं जपेतु
अयमेव महामन्यो - चतुष्पदायक स्मृतः ॥ ५२
साध्यायाम मनुष्यवाद - पञ्चवाक्त हृदीमात्रः
अष्टादशी चिंतेत्यत्रे - दिने दिने स्पृष्टजयेत् ॥ ५३
दिने दिने सहस्रं तु - हाष्टोतर शतं तु वा
एवं प्रकारो जप्तवा थ - मातं मातायं मेव वा ॥ ५४
दीपां तपं द्रिष्टान्त - दस्तां हुनेद्वृधः
भोजयेतद्वाशांतु - यथा शक्त्या समाहितः ॥ ५५
धारणेद्वृधुजन्तक्रय - रणेतस्तारस्ते वज्जितः
सर्वपद्वृधो विमुच्येत - सत्यं सत्यं शिवोदितमु ॥ ५६
अथात् संप्रवश्यामि - श्रुणु धैर्ये तत्तचतः
शनिन्द्रयोदशी रात्रि - द्रवं कुर्व द्वीक्षणः ॥ ५७
श्री पराशर सहिता ।

प्रदोषकाले संप्राप्ते - सप्त मन्त्रात्मिको मनु:।
अष्टोत्तरसंघ हृतवा - अपूपा नर्घेतु सुधी:।।

यथाशक्तिप्रीणां श्र - भोजये दथ सिद्धवे
एवं प्रकारं कुतवानु - सर्वसंपत्तेनालयकम्।।

मान्तातं प्रवक्ष्यामि - पञ्चाक्षरं दयं मुने।।

60

व।। अस्य श्री पञ्चाक्षरी महामात्रस्य श्रीरामचन्द्र कृपिः।
जगती
जन्नं। महावीरो हनुमानः देवता। मात्रातं इति श्री जं।
अन्यना
सूनुरिति शक्ति।। रामभक्ति इति प्राणः।। आं रामलक्षणानन्दकर
हāही हृदप्रित: मात्रातं। ही बीचैन नाथो अन्वनानासस्विति
सस्मै इति शक्तवे नमः। आयारे, नम सर्वेदा नाना विवेचित, कार्य
सिद्धार्थ सर्वेक्ष्मा रक्षणां जपे विनियोगः। इति देहायासः।
ततः
अंगुलीन्यासः।।

61

अं श्री हनुमते नमः। अंगुष्ठाम्यां नमः। आं श्री रामदूताय सकेन
तर्कनीम्यां नमः।। आं लक्ष्मण प्राणदाये धरं-मध्यमाम्यां नमः।।
आं अन्तना सूनवे तोः - अनामिकाम्यां नमः।। आं सिता शकोक
विनाशकाय - किंचित्कायम्यां नमः।। आं लक्षण ग्रामब्रह्मज्ञानाय
हसं करतु लक्ष्मणाम्यां नमः। [एवं हृदयादिन्यासः।।]

62

ध्यानमः

श्रीं। मनोजंव मात्रातुल्यवेगं - जितेन्द्रियं कुदिततां वरिष्ठम्
वातात्मजं वानरयूधमुखं-श्री रामदूतं शिरसा नामामि। 63
मनुः।। आं हीं सकं हृद्द्द्द्द्द् खूं खूं हैं
इति पञ्चाक्षररोजेय मनः।।

64

ह्रादशाखर महाविवा - वक्ष्यामि मुनिनुमुखः!
समस्त मन्त्रजालानां - अर्ध श्रेष्ठरो मनुः।।

65
श्री पराशर संहिता

विशेषतम्य: पटवः

:- जप विधान कथनम् :-

श्री पराशरः :

श्रो॥ अथवा संस्कृतव्यामि - जपस्थानानि वै सूते!
गृहे जपं समं विच्या - दृष्टोत्तर शात्तुतुण भवेत्
पुष्पेरवथवे तथा रामे - सहत्त गुणकं विचुः ॥
अरुं पर्वते पुष्ये - नदा रूखो सुवाहावतः
कॊटि देवालये प्राहुः - अनस्मं शिवसंसिद्धी ॥
सूर्यस्याने गुरो रिद्वोः - देवश्च जलश्च विप्राणां च गवाः प्राचेष्ट - सन्निधिः शस्येते जपम् ॥
शक्तांशु मण्यं श्रीदाः - स्फटिकाम मोक्षदायिनीं पदार्थस्तु पुण्डित रक्षीं - ह्यशक्ता मुक्ति मुक्तिदाः ॥
पुन्तजीवे मवेशपुत्रः - बुद्धान्य समृद्धिः ते विदुम। वश्य धना: - सौभाग्यार्थो श्रो मौतिकाः ॥
पापक्षया कुशमया - कामदा सवरोपयजा तत्पुर्वीविभुवे वश्य - दक्षिणे शामिचारकम् ॥
पशुभे धन विद्यधाः - उत्तरे शांति करेषु आनेयाः कामकं चैव - नैकुं च देशेण तथा ॥
वायु सचातने चैव - ईशाय मोक्षसमभवः ॥

ग्रन्थांत्रे अन्तरिक्ष स्वतंत्र: ॥

श्री पराशरः :-

श्रो॥ स्तोत्रांतरं प्रवश्यामि - सर्वसिद्धार्थायं भुषुवये मुनिवार्दैतै - सर्वतोकोपकारकम् ॥
पुरा हनुमतातत - रामकार्यं उपस्थितो सीताभोक्ताभार्तीयं - रंधयमाने महोदधी ॥
अन्तरिक्षातिवार्त: - सभुतुष्टावर्षरिरिणी त मेवं स्तोत्रराजं च - परश्यामि हि कामया ॥

स्तोत्राप्रकाशः

श्रो॥ सर्वभूतानि नादे - रमरपति पुरावीर शाखा नितानं सात्रकृ ध्यय पदार्थानं समयोत वीरवीर स्वजाता दुष्टाभ्रान्ते पलायय मबिजुजः मनः कल्पता कल्पबुक्षो रक्षो विक्रोमिष्टः प्रथयतु स महः पाद निर्भवनिदः ॥
रक्षो बीरान्तकारी कविबल मतुलं मेलयित्वा य आगादु
रामं बीराभिराम बिरहित सुतनुः विभज्जुक्षिञ्च्यं
सीतायान प्रवेदी प्लवग सुर नर ब्राह्मकोटीकोटि
कोटी नीराजितां त्राकोरोः सकपि प्रवृः पातु नः पारमानिनं

खर्सीविश्वायणं प्रविष्ठ पृथु महामयया मायया यं
कालेकालेस्वतोऽः परमात्म यतिबिं लोकपाली कपाली
येनायेनातिक्रमेण क्षिति रपि भक्ता भोगरारे रगारे:
दया ददाश काव्यालमुकुटमणि भारधी भरधी वः

सुग्रीववेयस्वजीवे विरंतिरतिमति भ्रातनेत्रे युनेत्रे
एविच्छिन्न भक्तिकृत्ती गत मुदि कुमुदेयज्जुदे रज्जुदे
रामे संव दिरामे भव विरहरामोऽदुः चोनुनेतु
ते नेयानेन येना भृविुभुविनि विभामाश्वेते न चर्यं नः

तत्त्वावलम्प तत्त्वादलित रिशुवलं विग्रहे भूरि साक्षा
दीक्षामासे मश्युः कृत्त नतिनुतितिभि विश्रुपुर स्वरुपः
ब्रह्मावरूऽत गभि धवधिविचित्रं प्राणिनां द्रोणमद्रां
संस्क्राववतारः प्रभवतु भ्रमव भुत्ये सूतसान्द्रः

मध्येकरण विहीने नियति रवयता राममुद्रे समुद्रे
नानां द्राक्षावरुः मश्यि नयनश्रवः निप्पुः ब्राह्मवरुः
वेलहुरुः दुष्चु मुखवे ब्रजवे द्रज्जुः विजयं दमिजजल ज्ञूः महणा द्राक्षाया
त्याया हे स्रुव्यूरिये रतुलित विभव वैभव पादमानेषः

हििं रक्षोबलं यो हिंदु मुपगत बीक्षणादेव यस्य
त्रस्यंतो भूतकृत्यो दितिनु मय नयनमुष्ठि प्रविष्टा:
दौष्टच चा ह्यानमात्राः भूिि न भितिनु उष्टजं-तुविनेतुः
नेता लोकस्य स्वयात्म्यति पदे विध्वंसुरी समोपारिवरः

21)
पश्चा पयानिन्दा शुचिचारित दृष्ट सम्पन्नं बालु तेस्यो
दले ज्याया सदायुनिन्द्र यतुवचिरं पावमानं सुभानि
भक्त्या प्रीत्या परं वे सुविशिष्ट मनसः पावनं पावानां
स्तोत्रं प्राप्तः पवित्रि प्रथित मिरितांह श्रोकमुख्यायत्काव्यम् ॥
स्तोत्राणां प्रसंक्षायामि गोप्यं तैलोक्यपावनं
पश्चा नं मिति मयायं स्तोत्राणं मुत्तमोऽतमम् ॥ १२

— पश्चात्तन स्तोत्रः —
श्रूो।। अन्यादवजन मण्डलस्थ नयनयं: परश्वं: प्रभवं
शां सत्यलोकिता शाख्तिपतं नीतिनिवास दिश्यं।
उत्तीर्यविगम्यमुदीक्ष्य मैथिलसुता मुनमध्य रक्ष श्रमू
मुदीप्यारिपुरु मुदीरित कथो भरुङ्गुमानं हुरं। ॥ १३
अष्टैःश्च दिवाकरोऽधि गिरी शांतिनिवासं स्थली
जीवानंत्रजनकाळिराज दुहितूः: जैः करीनां करं
रक्ष: युज्ञव गवं पवित्त पवी काकुत्स्थ जस्योत्तव
श्राब्धायं साहुमानं सुहुमानं उपमेर्योत्तमेशु:। ॥ १४
येनायात्मनमुद्य मुक्तिचारं महामुनो महेन्द्राचलः
कुल्याकारित सरिष्ठि: कुश्चरी पैशाचरी प्रेतभूः
सुगीर्वश्र कुः कुः: प्रशिकारी स्वामायं शस्त्रमंत्रा: ।
नीतो दाशार्ये श्यामय हुनुमानु पावाद्यायाज्जगत् ॥ १५
जात्रणारी जगत्प्रोचक रतिप्राणेश युद्धेन्द्रे
पश्चाति जिज्ञुक्षितार्कपर तुष्ट:।भीष्टद्व: ब्रह्मणे
उत्तीर्यम शहा भरुपपेशु पुण्यावतीणियायात
पारावार मपार मस्तु हुनुमास्माने तुहिते नमः। ॥ १६
अयुक्ति रतिष्करमिश्रितु फामसावि त्यनं
क्षोद्मिश्रु दशवतस्तरे तत्रित्रयुतका नृति:
हनूमति तनुममति शुभतमतां भुजानां गने
नमः पद सम्पण्या दयिनक मस्ति कं तयंगमुः ॥

सीताशोक तरोरशोक वनिकौशालस्य चोमर्दन
स्तवानीकौशालगोश जीवित सगोत्रसस्य दीर्घयुंः
वेष्यापक हुमुस्सते हुनूमस्स्तः देकमोक्षियं
एत तत्रचक्क पावकः क्षीतिपतसं दुचिको बहुभूः ॥

अथातः संप्रवधक्ष्यायी स्तोत्रं त्रेलोकय पावनं
सर्वापापहरं नूक्षणां वक्ष्यायी मुनिपुजावः ॥

— स्तोत्रम् —

श्लोः।। यत्तचने द्विद्व न वा हृदर्द्व न प्रार्थये शांभवं
नैवादित्यपदं न वा वसु पदं नैव भवशापायी ततू
नैव भ्रापदं न वा मुदिपदं सद्रस्ताध्यपदं
तव ल्यादान्युगों वृणि स्थिरतरां भक्ति हनूमस्स्तः ॥

नाहू संयवचं कदापि कल्यं नाहूं तपोदुहारं
कुवक्सं मपि देिि ना मुपकृति नाहूं करीत्या द्वादरातु
नायवहैम महंभे कवच सतां संगे न जाने सदा
ता न्यायवस्यपनोभा रक्ष हुमुमनू तव मां तवदेकाशयमुः ॥

स्वातं मं परदार वित्त निरर्त ध्याने न लग्नं तर
श्रोतादिकिति पवचं कु विष्यासकं क्षयधी नते
प्रीतिस्वसवमुताति केषित न भवस्यूः हनूमस्स्तथा
ध्येव तात् निधिलातः कोसि तदिद्व सर्व स्वपि प्रेषितां ॥
श्री प्राराष्ट्र संहिता

मूढ़स्वत्वां हनुम्भवदति कपिलम स्तुत्यं कपिनः किर। जानामि तवहमूल्यं निर्परेः लोककृत्तान विभूमैं एवं त्वां मनसस्म रंत मधुना चोपेक्षते चूवान् सर्वो भानु महासिद्धातीति य दिदं त्ववेन नूनं भवेत्। ॥ २३

वैर श्री हनुमानू तवदीय महीमालोक तत्त्वेत्यदृढः
त्वमाया रचितं विश्वसंविरं मिशृंवैव संपत्तमाक्षे
ब्रह्मावेति सदा बृहस्पति मुखांलौं। सये
त्वारामदाम्बुज सेवनं हितकरं सूय्यवन्महा प्रायसं। ॥ २४

विश्वासोत्पूर्वे मेरी भवनन्त त्वयानजनेय प्रशो
दर्शायान्त विजुर्भमान च हनुमानत्तोष्मि तिलावदुः।
एवं मा सुपराचिनं काश्याय त्रातुं समर्थोंवानुः
तत्त्वेत्यं न भजामि दैव मधुना त्वां सर्वसेवर्यं भजे। ॥ २५

बायु प्राणस्तुं तवर्ण जनव श्री वानराधीवरं
शाक्तवादयिद महामुनीन्द्र बिनुति विहादिनीति विभुमुर
रामग्रीवि विवधनं रणजयं रक्षोपि पद्यदयिदम्
सुप्रीवादिदुः सुमठ्ठ तनुं सुभव्यक्त तवतं भजे। ॥ २६

केशिफ्यान कलाविदः भरतिपयः केशिकविदवाढ्याः
केशिकास्त्र पुराणबद्धतयः केशिकश्रुंवं गताः
केशिकामहिमावकाश रहितोष्णशालिनो भ्रमणं
त्वामादित्य जगत्यं कुशलं श्रीमन्नूमतिमों। ॥ २७

धर्मर्थमी यदि वा भावमी यदवादं स्वायतः
सूय्यथामी यदि वा यशोंमी भवतो सूति स्मृतमन्त्रयत्वां
महुम्भार मिति प्रसन्न शुखद श्री वायुप्रताति
त्वत्तीहूं नारं भजामि। कीर्तुं मां रक्ष रक्षावेहसुं। ॥ २५

नमः कुमुदहाने प्रवर संवगोंचल
कुलाचछ पतीवाल्लन भुज्यत्वालिनो
रघुतम समंचित श्रुतिपुत्र सुधामाधुरी
धुरीण भूतवादिने हूडि हनुमते धीमते ॥ २९

वामे जानुनि वामजानुमपरं जानायक मुद्रान्वितम्
हूढे च कलयनुतो मुनिगणे रघ्यांवम दत्तेश्वरः
आसीनः कदसीवेने मणिमये बालांक कोटिप्रभा:
रघ्यांव्रूपारं करोतु मनसा शुर्वं हनुमानम ॥ ३०

स्वयं श्रीरामहूडः पवन तनुभवः शिखकाला प्रभावान्
सीतालोकांपरहि दशमुख विजयी रक्षमण प्राणदाता
हेतुवत्र चौषधालिनिवं जलनिविरियणाविष्करोऽयो
चीरसंधिं हर्मानम मनसि कृतां कार्य सिद्धं विद्यातुः ॥

सर्वभिन्नानुत प्रभावसकलं पणोहितः पावने
सर्वदित्य वसुप्रभूसूति शिवं श्रीपेश्वरूपं प्रमोऽ
सर्वेश्वरं प्रवृद्धि दांम्बिकति इति स्वस्यविदाशाशते
त्वपादार्जनितांत बङ्क्र हृदयन्तस्माद बर्णविवः ॥ ३२

स्वामिन्यालयं मा मन्यशरण मोपेशतां मानसे
मत्वा सावपराधयुक्त यिति ते भक्तेष्वरां कृतं
सत्य रघ्यासिते परार्धिनि जने रक्षा न साधारणा
सातु श्री हनुमंजिरागसि जने स्वाभावकी सम्मता ॥ ३३

दीनं मां परिक्त्रण पूर्वं मयं च तव्वृनरक्षाबल
प्राक्त्रयां मुरांसुरारायंदिति बांधालस्ति तत्पावले
तत्पादांव वरं सदा भूतवतः बांधते कुतो निर्भयं
हे बांधालम रक्षकः सत्तं दोषाङु निवार्य प्रभोः

इति श्री पराशार संहितायां पराशार मैत्रेय उवाचै
बन्तिक्रससुति प्रकारकरणं नाम हज्ञविक्रस्ततमः पत्रः ॥ ३४
श्री पराहार संहिता

व्याधिकशततमः परचः

"भीषण ह्रूमन्त्र उग्रहुनम्भराला मछा प्रभाव कथनम्"

श्री पराहारः

श्रोः।। सागरं प्रवक्ष्यामि - भीषणाथ्य ह्रूमन्तः
मालामक्रं महाप्राण - सावधान मना श्रुतुः।

बाँ।। आः अस्यभी भीषण ह्रूमन्तराला मरणस्य शौककर्मणिः। अति जयती
व्रिणं।। भीषण ह्रूमन्त् देवता। नम इत्यक्षायर्य सिद्धियों भीषण
ह्रूमन्ताला प्रसाद सिद्धियों जये विनियोगः।।

बाँ।। आः भूः आः नमो भगवते वीर विक्रम ह्रूमन्ते अंगुलायों नमः।
आः भूव।। आः नमो भगवते प्रचंड ह्रूमन्ते - तर्जनीयां नमः।
आः।। सुवः आः नमो भगवते रौद्र ह्रूमन्ते - मध्यमायां नमः।
आः।। महः आः नमो भगवते आवेश ह्रूमन्ते - अनान्निकायां नमः।
आः।। बनः आः नमो भगवते अज्ञानापुत्र ह्रूमन्ते - कनिष्ठिकायां नमः।
आः।।।। तपः आः।। सद्यं आः नमो भगवते रौद्रह्रूमन्ते उच्चचाटन ह्रूमन्ते
करतलकरपृष्ठायं नमः।। [एव हृदयादि व्यसः]:

छ्यानमः

श्रोः।। अमः कनक वर्णं - प्रज्वल्लंतपावकान्त
सरसिज निभवकान्तं - सर्वदा सुप्रसन्नमू।
पद्रुतर घन गांवरं - कुप्पलाल कुतांगं
रण जयकर्वालं - राममूलं नमामि।।

माला स्वामः

आः।। नमो भगवते तत्रप्रकट पराक्रमाकार सकल दिंद्वपल्य शिशोः
वितान गवलोकित जगतितिवाय वचनेवं ज्ञानार्थः चविशुरी दचन उद्दि
बन्धन दश्य्रितकलाकार सीतास्माशासन वायुपुत्र अज्ञानोऽगम सम्बूतं
उदय भास्कर विवाहल मध्य हृस्त हृर ब्रह्मादेश राक्षस कृत्वियत दस्यं मस्तवार
बन्ध द्वारस्त्रतागुप्तर पालुपत ब्रह्मस्त्र निवारणाय अभिवायु अवहंसवेद
निराहार वायुवेग मनोवेग स्तुतिवशानि समतुलनेदिप परस्परवध्यात्र तत्त्वानु.
छेद छेद अपरमुक्तमय तत्त्वानु प्रकटम प्रकटम सुगीत सन्दृष्टकरण
अनादि द्वारस्त्रतागुप्तर दिगुर्वर सर्वपपि विनाशन सर्ववज्ञारोच्चाटन दाक्तिनी
विवर्णास्मि तामो भगवते तेजोशीति तेजोशीति एहि एहि भवणज भुतानां
शाकिनी दाक्तिनींसो सर्वविषेण नाशः नाशः उलुक उर्ण विषय निविष्मु कुह
कुह वेष्टेत्स भृमथभ हिदितितिदिषि मार्यो मार्यो शीपद्य शीयो ज्वालाय
ज्वालाय प्रहारय प्रहारय माया नेतय नेतय माया छेदय छेदय तामो भगवते निवायत्व निवायत्व भृजः भजः भउत्त्वजः
, बैल्बवजः, चालुदिक ज्वर, यक्ष राक्षस, ब्रह्मराक्षस, कालपाक्ष महानाग्नुकुल, ऐरावत
कांकोट, आन्त: वामुकी, कालिदी, पद: कुमुद दिवाचर रात्रिचर सर्वविषेण
निविष्मु कुहकुह वर्षिक कदिः तामो भगवते राजमय चोरमय
प्रामणयाय परमतः परमतः परमतः परमतः प्रकटम प्रকटम स्वमयेः
स्वमयेः स्वमयेः स्बविदाय द्वारस्त्र प्रकटम प्रकटम सर्वशून्य विनाशय विनाशय घरास्य
शोभय शोभय शब्दाय कर्तवय शब्दाय सत्याय त्याय मे साधय साधय
तामो भगवते च। फदत स्वाहाः॥
श्रो॥ भीणस्य हृद्रं मन्त - माला मंद्राक्षरारिविं
हिष्टायूरा मेतद्वि - मुने पत्र: शतानि च॥ ६  
मन्त्रार्तं प्रवक्ष्यायिः - भुगृहा मुनिपुजः॥ ७  
व। अस्य श्री उप्रहृतस्मानाला मन्त्रस्य दृढःस्वः। देवी गायत्री छोदः
श्री उप्रहृतस्मान देवता। मम उप्रहृतस्मान सिद्धायेः जये विनायिने
योगः। ८  
व॥ हूः अंगुष्ठायम् नमः। हूः तर्जनीयाम् तमः। हूः मद्यस्यम् नमः।
हूः अनाभिकर्मायम् नमः। हूः कनिष्ठायम् नमः। हूः। कर्तल
कुश्क्रेत्रां नमः॥ [एवं हृद्यादि न्यासः] ९  
व्यासःः -  
श्रो॥ कनिष्ठुक्रेत्रं कार्यनाकार मीडः
रणे भीमेऽ रक्षोगणायकाय शिखरं
श्री परासर संहिता

जनानन्दे हे त्वज्ञना नन्दनं तं
हनुमंत मत्यंतं चूरं नमामि। १०

प्रत्यायान्ते ध्यानम् ॥

श्रो॥ व्यायेद्याल्लिदिवाकर चुति निमं देवारि दर्पविहम्
लक्ष्मादाहक वज्रेदेह सुभंगे शैलोक्ये विस्तारकम्
ब्रह्मानन्द जितेविं परुप्ते। प्रजावतारं दशा
श्रीशाशास्त्रनाशकं कपिकुल श्रेणं हनुमत्रभम् ॥ ११

॥ मालामन्त्रम् ॥

श्रो॥ मालामवस्था वर्णाद्वु - श्रीपुरव्रहमूत्तवः
व्रहुत्तराणि पश्चात् - द्विशति पारकौतिय। ॥ १२

इति श्री परासर संहिताया परासर मेनेयं सवादे
भोगणं हनुमंतं उप्रहुममाला प्रभाव
कथनं नाम श्वाष्ट्रकुशितम् पटलः।
श्री पराशर संहिता
चतुरथिकङ्क्षातस्तमः पद्भः
--- प्रसूति विषय माला मन्त्र कथनम् ---

श्री पराशरः

श्रोः। मन्त्रान्तरं प्रवश्यामि - श्रुणुष् मुनिपुजः!
सर्वलोकोपकारण - सावधानमनाश्श्रुणु।

व।। अस्यध्री प्रसूतिविषयंहरुमाला मन्त्रय कालाधि हलद्विः। अनुष्ठुपुषः 
छः।। श्री हुमानु हेवता । ओं बीज । अन्नोसी सूतुरिति वश्विः।
हह्हु हीलकः। नम इष्टकामय्यां सिभ्ययं जपे । वनियोः।

श्रीराम हृदायनमः। अंगुष्ठाम्यं नमः। वायुपुनः नमः। तज्जनीमां नमः।
अन्नोगमं सम्बुताय नमः। मध्यमाम्यं नमः। परव्यूहाय 
नाय नमः। अनामकाम्यं नमः। सुग्रीव संधानाय नमः। कन्तिष्ठः 
काम्यं नमः। लक्ष्मणी दाहकाय नमः। करतलकर पृष्ठाम्यं नमः।

[एवं हुष्यादि न्याः]

ध्यानम्

श्रोः। अक्षिकामं स्वर्ण कांति - द्रिमुजाम्यं कृताङ्गजलिम्
कुष्णलहयं संशोभिम् - मुखांभोज महं भजे।

मनुः :-

ओं वेदमय ओं नमो भगवते तत्प्रकट पराशरमाकांत सकल दिंदामङ्ग 
पशोवितान पवलीक्ष्य जगत्तित्वाय वज्रेदेहं ग्वारवतार लक्ष्मणपुरी वहन 
उद्विब बन्यन दशप्रीव कुतातक सीतासामाध्याण ब्रजनाथम नमः। श्रीराम 
लक्ष्मणानन्दकर कपिसेक्य प्राकार सुप्रीव संधानकर परव्यूहाय
वायुपु न कुमार उद्वक्षारित्ति गम्येश्वरभद्र सर्वपाप्रृह विनाशन सर्वेऽतर्।
प्रसूति बिषये माला - मच्छ वर्णं चतुर्भुजम
तत्स्ते नबीत संबंध - कथिता मच्छ वेदिभि: II 6
मन्नानंत्रं प्रवक्ष्यामि - ग्रुणूव मुनिपुज्यव "
सवोप्प्रचव नाशाय - गोप्यं लोकोपकारकमु II 7
बालक श्री सवोप्प्रचव नाशान हनुमान्यमाला मन्त्रं श्रवणे ऊपरिका गायत्री
चण्डः श्री हुमान् बेधिता। मातात्मज इत्य बीं म। रूजनामूलकुरिति
शक्तिः। वायुप्रति इति कीर्तकं। मम श्री हुमासृढ़: सिद्धविश्व जपे
विनियोग:। मूमण्डनेन कर्षुलित व्यापक व्यासं कुर्यात् II 8

व्यासामः:

श्रो:। मूर्यन्यां केशपांचं मणिमय मकुटं चाषानां द्वातन्मः
रत्नायं, पिज्जलाङ्कं, कनकमणिलस्वकुण्डलं यज्ञसृवत्म:
उद्वाहुमेव वर्ण प्रकरणं हृं प्रफूल्देवे करारंगमः
मौजी कौशीन वां वर्ण गुवन सूत महं दीर्घपांदं नमामि II 9
चतुरविक्रमसतमः पदमः १९१

सूर्यकोटि प्रतीकाशः - कुण्डलिन्य मण्डतं
वामहस्तेन यं शैलं - दक्षिणाभिव्रद्ध शुधुलयम् ॥

राज्यप्रदं हनुमन्तं - ददास्य मधुरवर्यं
श्रीं चितामणि - कामवेनु कल्यक माथये ॥

मनुः -

आं नमो भगवते वज्रवीर हनुमतं कुमार वानरराज महाभर
पराक्रमाय श्रीरामचन्द्रा पादकमलाराहनाय वज्रमणि रत्नमेखस्याय।
कंठितितुषुक केशुर क्रंशमुनित विराज्यिताय। बाजन्रहरायणे।
एहि एहि। आयभ आयभ। क्रों हृं हः आं पाण्ड सर्वोपदेव महाभयं
निवारणाय भास्य वास्य। हनुमान। वहु दह। धर भच। छेदय
छेदय। मार्य भार। मम रक्तं कुरु कुरु। पापस्वायाम पूर्णं
चूजय। महादार्शस्तु छेदय छेदय। शोषय शोषय। हां हां
हृं हृं हृं हृं हृं। आं क्रों कपिवल्या स्वाहा ॥

सर्वोपदेव नाथाय - हनुमान्मं मण्डकाः
कथिता मन्त्रबिच्चतु - पुष्यतर शतदयम् ॥

महारोग प्रश्नमं - सर्वोपदेवनाथकम्
सर्व नण्टकं गोप्यं - ऋषिस्वम परिकौतितम् ॥

अश्वयन्त्र प्रवक्ष्यानि - भूण्डव मुनि पुज्याय।
आदौ त्रिलक्षो मालिकन्य - शहित्नी बीज ततोम्यसेतु ॥

तद्वस्तवं तमालिकय - पद्मकोण च लिखितववहिः
पदकोणेण समालिक्य - शक्तिवीज न्येसेद्वुधः। ॥

तद्वस्तवं तमालिकय - बह्यरष्टदलं न्येतु
आं नमः सुदृढ़ता - वेदस्वत पत्रेषु लेखेतु ॥

तद्वस्तवं तमालिकय - पुनरष्टदलं लिखेतु
सहस्तार हं फद आः श्री - पत्रे पत्रेषु लेखेतु ॥

१५
तद्विष्टं तमालिख्यं - वोदशान्जं तदो लिखेतु
ां श्री रामेश वर्णानं - चनुराज्वति मात्रं
पत्रं पत्रं लिखेदेहित्रानु - वोदशान्जं लिखेदेहुः ॥

पुनःवितुलमालिख्यं - चतुष्पदि दलानः तवः
मालामङ्गलाद्वराणं - पत्रं पत्रं च लेखेत्र् ॥

वदशिष्टं मंजारणां - दलसख्षिणु लेखेत्र्
तद्विष्टं तमालिख्यं - सूपुरद्रव्य मालिखेतु ॥

चनुरुहरि समायुक्तं - लेखेश्वच प्रयत्नतः
सूपुरास्तिलिखेदेहित्रानु - अञ्जस्तवं न्यसेदेहुः ॥

अवरक्ष्यं विचक्ष्यं - मुचक्ष्यं तत् परमः
ज्वाला चक्रं तत् कुर्यत् - महावक्ष्ययो द्रुवेत् ॥

श्रीलोकवक्ष्यकायेपदं - वलिलेां समुचब्रवेत्
पदं गं सहस्तम्भं - स्वासहावदस्य कीतित्व। ॥

प्राणप्रतिष्ठान कुर्यात् - पत्रहं पूज्येत् जनं
पुनःमण्ड्रांतरं बक्ष्ये - सावधानमनाश्रुणु ॥

समस्तं मंज्रचालानं - जपादा वुच्छरे दूःधः
समस्तं जप सिद्धमं - पत्रहं जपतो मुनेः
आदय सप्तदशावरं - पतेद्रित्व तिरस्कृतम् ॥

आदयं तारं समुचवर्णं - ता श्रीं वृं तु समुचवर्णेत्
सबविस्थिपदं बायात् - तिरस्करं पदं तत् ॥

सबविस्थिक शबं च - तिरस्करं पदं तत्
कुपुः हुः हुः समुचवर्णं - सर्वं विस्थिपदं ततं ॥

हुर हुः समुचवर्णं - शीघ्रं चेति पदं वदेत्
अभीष्टदेवतां पञ्चातु - बोधयेति द्विश्रुच्वे ॥

२१
चतुरविधक शतभम्: परंतुः

वहिलाय ए मुच्छार्य - त्रिपञ्जासार्यभाष्कराः
अनं बिदेशम् वक्ष्यामि - अध्यात्मा विद्वानः

जपादी उच्चरेणिमात् - पञ्चवार मतंत्रिः
जपालं गृहीतवाय - जपं कुर्वित मात्रासः

मन्त्रसिद्धस्तु तस्यावं - सहस्र भृणितः भवेतुः
तत्पुश्यायोऽचरे बदोः - बिद्याहेति पदं ततः
महापुश्यायततोः - धीमहितः पदं ततः

तस्योशब्धं सुमुच्छार्यं - जपाल्पादं ततं
प्रवोद्यात्यतं पश्चात् - इती पूर्वेऽचाहुतम्

जपाल्पाय गायनीः - पद्विविद्यादकरारस्मृता

अशातसंस्प्रवक्ष्यामि - श्रुण मैच्छेय तत्त्वः
मन्त्रोपदेशक गुरौः - मृतेच दिवसांतरेः
त्रिदिनं सूक्तकं विवाहत् - शिष्यस्य नियमो मतः

देशान्तरेऽपि शिष्यस्य - श्रवणं च बिदेशः
त्रिदिनं सूक्तं कुर्वित् - तदिविषं तात्त्ववाचवोऽविद्व

उत्सवेषु च सर्वेणु - पूज्यायोपि देशः
वर्षं वर्षं मूत्तिस्य - द्वाराकृत्यनुसारः
ब्राह्मणाय सुशीलाय - भोजनं ग्रीति संगुतम्

इति श्री पराकार संहितायां पराकार मैच्छेय संवादः
प्रसूतिः विषय मालामान्त्र कथनं नाम

चतुरविधक शतभम्: परंतुः
श्री पराशार संहिता
पञ्चोत्तर-शततमः पतनः

सौङ्गलाबन्धमोचन मालामत्र कथनम्

श्री पराशारः

श्रो। मन्त्रांतरं प्रवक्षयमि - पाश बल्व विमुक्तये
श्रुणु मैत्रेय विप्रेन्द्र! - सर्वलोकोपकारस्य ॥

च। अस्य श्री पाशबल्व विमोचन हुनमममन्त्रस्य ब्रह्मास्तुः। गायत्री
छन्दः। श्री हनुमन् देवता। ओं ब्रीजः। स्वाहा शक्तिः। श्रीं कौशिकं।
मनंधत काम्यायं सिद्ध्यं जपे विनियोगः। मूल मन्त्रेण कर गुरुद्वः
कुयति ॥

ध्यानम्

श्रो। स्वायतः श्रीरामसूतः पवन्तनुभवः पिङ्गलाक्षिधिवासवान्
सीताशोककापहस्तः दसस्मुख विजयी लक्षमण प्राणदतः
आनीता ब्रजाज्ञातेर्वण जलनिधेर्वणान्विष्टोत्ये
वैरस्स श्रीं हनुमान् मम मनसस्वतः कार्यंसिद्धं विकल्पात् ॥

च। ओं श्रीं ओं नमः हनुमते। सर्वप्राप्त विनाशन। सर्वप्रमोचान।
दक्षिनी विश्वेश्न। ओं श्रीं हुः ओं नमो भगवते। आहु आहु। एहि
एहि श्रवणकृपाङ्गां। शक्तिनी डक्षिनीनां। विषम विषय दुष्टानं
सर्वं मात्राश्चालितं मधस्य। छविषित्तेदय छेदय तेदय तेदय तेदय
मार्ग रामस्। श्रोषय भोषय व्यालय ज्ञालय। प्रहरय प्रहरय।
ओं ओं ओं नमो भगवते। श्रीं हनुमते प्रहरयं भूतमण्डल प्रेत
मण्डल विश्वाच मण्डल विकालयमान। शूतज्वर चातुर्गिह ज्वर,
विषुज्वर, माहेश्वरज्वालनं छिद्रं छिद्रं। भिद्रं भिद्रं। प्रहरय
प्रहरय। प्रहराक्षस कालपाक महानागकुलस्य निविष्णु निविष।
पञ्चोत्तरसाततमः पदलः ॥ १७५ ॥

श्रद्धापि श्रद्धि। हाँ हाँ हूँ फड़ स्वाहा। ओ ओ ओ नमो भगवते श्री हनुमाने हृदयहोन्न्वातनाय परबले श्रीमय श्रीमय। सर्वकारणि मे साचय साचय। मम बन्धनं मोचयं मोचय। कुकुरु हूँ फड़ स्वाहा॥

श्रो॥ पाशबध विमुक्तयथे - हनुमन्मालिकांमुः
वर्णानां तिरिष्टं प्रोक्तं - द्रादशाधर संज्ञाः॥
मन्त्रान्तरं प्रवक्ष्यामि - अशुद्ध मुनिपुज्यः
शुक्लवाच्यः सावर्त्त्यः - गंगिण्य लोकोपकारकम्॥
मारासारसारसम म चं - भुत्तिमुक्ति फलप्रदम्
सर्वार्थमेव मन्त्रेण - मयं श्रेण्तिरे मनुः॥

व॥ अछ्यरी श्रुकलावंभविसोचन हनुममन्नसय। ईश्वर श्रुतिः। त्रिष्णु-पद्मः कालामिनि रावणी हनुमानु देवता। ओ बींजाबृह्वाः शक्ति।
हाँ कीलकं। मम सर्वज्ञमेव सिद्धयं जपे विनियोगः॥
मूलमंत्रेन कर्षुत्तिद्विय व्यापक व्यासं कुर्यात्॥

व्यामसः -

व्यात: श्रीरामादुः (इति पूर्ववत्)

मनुः -

"ओ श्रीराम लक्ष्मण मनोहारिणे सीताशोक विनाशिने
श्री हनुमते स्वाहा।"

श्रो॥ अस्यमद्वेषयोगीन्द्र! वर्णानं सप्तविषाणि:
सर्वपंडितां नूयाणं - सर्वोपद्रव्य नाशनम्॥

व॥ व्यासं व्यातं पूर्ववदेव।

मनुः -

ओ नमो हनुमते। तद्व्रित्रक पराक्रमाकः सकल विद्मण्डल यशो
वितान ध्रुवलीकृत जगतित्रतयाय। वच्चेद्वह श्रुतायर लक्षणपुरी
श्री पराशर संहिता

श्री हरि मरणेत मरणेत मन्त्रमिदं
यदि दिश्यति सिद्धति मुनितलें
परि मार्जिति मार्जिति बामकरे
श्रविनयति नष्ठति श्रवुकुलं
यदि मुखति मुखति श्रुङ्गलिकाम्।

अष्टमान्त्रस्य वर्णनं - परवचारीति शतद्रुयम्
महारोग प्रशमनं - सर्वोप्रव नाशनम्
सर्वसंपत्रं गोप्यं - श्रुङ्गलाबल्घ मोचनम्।

इति श्री पराशर संहितायां पराशर मैत्रेय संवादेः
श्रुङ्गलाबल्घ विमोचनमाला मन्त्र कथनं
नाम पञ्चोऽतर शतम् पदां॥

ॐ ॐ ॐ
श्री पराशार संहिता

शुद्धरश्चततमः पदलः

:- त्रयोदशाकारी प्रभाव कथनम् :-

श्री पराशारः:

श्रो।। अन्य विसेंथ वक्ष्याभि - गोष्ठ लोकोपकारकम्
मन्त्रबिष्या सुविषये - श्रुणुष्व मुनिनुञ्जवः
सत्तेशामिं मन्त्राणा - मन्त्रान्ते पल्लवास्त्वः
केवान्ति निायत्र विभाना - मादावते च पल्लवः ॥

तत्तापि कतिविन्मल्लत्रः - आदि पल्लव संहुताः
जानीहि तनुः महामहानान् - मुने। श्रेष्ठतमानमुखि ॥

संपत्तिूर्दांहरुःबाइमि - मन्त्रानांदिम पल्लवानुः
श्रुणुष्व मुनिन्दौरूः - तदेकायत मनसः ॥

श्रीव पल्चाकारी विष्या - श्रीभ सिंधि प्रदापिनी
श्रीमती वापुदेवस्य - विभायता द्रादशाकारी ॥

बृजताकारी महाविष्या - सूर्यनारायण प्रभो ॥

श्रयोदशाकारी विष्या - आज्ञनेय महाप्रभोः
पवे पञ्च महा मन्त्रा - आदिपल्लव संहुताः ॥

त्रयोदशाकारी तुल्या - विद्यातित जगत्त्रेऽ
सव विभादकरी विष्या - सदा विसंवकारिणी ॥

तद्विष्या लक्षणं - वक्षे श्रुणुष्व मुनिनुञ्जवः
आदि प्रणव मुच्चायं - नमो समवसे पद्मः ॥

स्याहायुनननायिति - मन्त्रेन्त्र प्रूर्येत्
त्रयोदशाकारी विष्या - देव दानव दुरुभा ॥

23)
श्री पराशर संहिता

क्रष्णद्वास्य मन्मत्यः - वृहत्ती छन्द उच्चते
हनुमानु देवता श्रोता - प्रणवं बीज मुच्चरेत्।। ११
बायुनमन्दनाय पदः - शकिरियतुञ्चये बुधे:
नमः कीलक मुच्चायः - प्रसादे विनियोजनम्।। १२
व्यासं कुंवर प्रयत्नेन - सूळमंत्र विघानतः
कग्नाऐक पुरुषयार्याः - दशांश तप्पण सुतमाः।। १३
दर्शारूपं हङ्गल्पद्राश्म - तद्दर्शारूप तु भोजनम्
एवं वृट्वे पुरुषायाः - विषी सिद्धिमध्ये प्राप्याः।। १४
व्यासं यत्र त्रिवक्ष्यामि - व्यासं सर्वकल्पिदम्
व्यासं विना जपेस्तं - न सिद्ध्यति जगात्रेः।। १५

व्यासम् ॥
श्रोः।। गिर्घाक्षां रत्नवदनं - दीर्घवालेन शोभितम्
एवं व्यासे हनुमस्तं - सर्वं कामार्थ सिद्धे।। १६

प्रण्यात्ते ॥
श्रोः।। सहस्र वाजी रथिन - सहस्र भुज धारिणम्
उष्ट्रशाहन मतिधरं - हनुमस्त महंभे।। १७
अथ यन्त्रं प्रवक्ष्यामि - सर्वकामार्थ सिद्धे
श्रेष्ठाथुः श्वस्तान्तं यतं - त्रिपुलुकेषु दुलभम्।। १८
आदो बन्ध समालिख्यं - त्रिकोणेऽलेख्येतः
ततो वृत्तं लेख्यं - ह्यादशावन ततो लिखेत्।। १९
तदुवहिव न मालिख्यं - सुखरं च प्रयत्नं
भूपुरवध मालिख्यं - चतुद्वार समविलितम्।। २०
प्रणवं विलिख्येनमध्ये - सर्वदेव मयात्मकम्
माया श्री कामराजं च - त्रिकोणेऽपि समालिखेत्।। २१
विखेद्रादश पत्रेषु - मूलंक्राक्षारणि वे
भूपुराणां तथा मध्ये - लेखेच्य धर्मः

अनुष्टूभं विखेद्रादशं - आज्जनेय महामहो
प्राणप्रतिष्ठां कुर्वितं - प्रत्यं गुज्येद्रादशं

गुरुं सम्पुज्येद्रादशं - गृह्लीया ध्वंग्म सून्तममु
इतिहासं प्रवक्ष्यामि - अध्यात्म मुिं पुज्यवः

पुराकृतं युगे धर्मेऽ - मांशातेति प्रकटितमः
राजा परम धर्मशं - गुरुपूजा पराणां

सहमंतार्य तत्वजः - सदाचार समबिवतः
विश्वाकाशेऽकेशु विश्वातां - गुरुराष्यां पूर्वी शुभामु

अध्यात्म समहमराजो - यथा शक्रोधमराबतीमृ
त्र पुरां निवसति - कुशोत्तम इति द्विजः

सर्वशास्त्रायं तत्वजः - वेदवेदाभ्जः पारां
सत्यवादी सदा मौनी - हनुमं दुतक्षेबेरः

नदीतीरे निवसति - गुजां कुर्विन् हनुभमः
बुकुरां निनायासु - हनुमक्षप्यामुः

अथांतरे महाराजो - दयाङ्क मनसा युतः
आविरभ्यूव हनुभानु - भक्तस्य निकट गतः

हेमाज्जुद किरीतिनं - कनकयज्ज सूर्याणिनं
मणिशूरित हारिणं - सकल भक्त संक्षणम्

सहस्र दुख्तियुतं हुदि - सुवर्च्छ्या नायकं
दर्शं मुनिरग्रातो - सकलवेद स्त्वारिणम्

तत्सुविस्मितो भूतवा - सुप्तोत्तित्त इवविजः
साप्ताज्जुं प्रणतो भूतवा - पञ्चबारं कुशोत्तमः
स्तोत्रेन नाविण्यें सदा: - नुष्ठावप्रयताम्यठः
नित्यानन्दमयं सदाचित्तातुः भक्ताश्रयं पवनं
रत्नभोक्तः संविकाशवदन्ं हेमांबरालंकृतं
चूँतिनिर्मितिसिद्धचारणगणः संस्थूयमानं सदा
विश्वायपिन मीघरं सुरयुं - बन्दे हनुमत्रभुमम् ॥

श्रीदं नमः श्रीपृवस कालं कालानं
भीमाकार मुषस्ट्रव बच सदृश नागारि गर्विपिनं
सृष्टि स्थान लघुदिकारणतनु ब्रह्मादि संसेवितं
व्यायेष्टादश नेत्र भास्वर महाभीमाग्रजं वायुजम् ॥

शरीरानुरंजक विनाशकाय शुभदायानद्विभ्रेणिदीपिणे
श्रीगंगानुज जीवदायक पयोगान प्रिये स्वात्मने
मुद्ध्यापात बिध्रुवितो सुरपति प्रस्तुतमानस्त्रिये
तस्मै सर्वजगत्तेः हनुमते देवाय तुम्हें नामः ॥

शीताष्ट्रक नमः नमः श्रीवस्त्र नमः
मुहुर्तु गृहिणी मूलं - हनुम पूर्वक जगत् ॥

आनंदे समंदानं - ऋतु मातृ समोहितः
हनुमता समो देवो - नान्ति नान्ति जगताये ॥

अहं हनुमतिद्वाच्य दैवं भजामि सानंद मनोविधुः
तदस्यदेवं नकदाचि देवं ब्रह्मादि सूयोपिनं न फले
अथवेमेघं नादेश्चतुः - ज्योति श्रेष्ठो दिवाकरः
ह्रिदं व्रीणात्श्रेष्ठं - देवाश्रेष्ठस्तु माहितं ॥

सुपीत कौपीन समुज्वलोलसस्तु
मीघरं मनोजाजिन पीत वासस
sुकुमारः लम्ब शिखा बलाक्षः
tमाहंजनेयं शरणं प्रपिरे ॥

41
गलाबलगम लगोशुद्धवच्चाः मण विचित्तः
शत्रुस्वः महारावः - भोवणं तं नमाम्यहम् इ
अयोगः पुरुषोत्तमिति - आयुर्वं प्रयच्छिति
एतं दयं ह्याधीनं - हनुमं मुपास्महे इ
इतिस्तुतस्य हनुमान् - सर्वभूत दयापरः
अमूल्यरतनं खचिता - मालं तद्राह्वणे ददी इ
इमं वृत्तां राक्षसं - मानवातारागोऽधरः
ढिज माजारया मास - तत्क्षणाद्राह्वानोत्तमस् इ
तमागतं मुनि दृष्टवा - मानवाताराक्वमनवते
कुशोत्तम! तवादेवं - महं मालिकोत्तमम् इ
यथेष्टं तव दास्यामि - धनाध्यायदिकं बहु
तच्छुत्वा प्राह विप्रेद्रं - तृप्त मालाभिलाषिणम् इ
न देया मालिका राजन् - दत्तो हनुमतायतः
नोस्येह वायुमेनाः वै - तदवज्जा चेसिद्वियते इ
वदत्त मेनं विप्रेणं - मानवातारापसस्य:
इष्णु बाधित्वं विसं - पूर्वं पापवशानुगः इ
कस्यामि पुर्णं स्फुटपिपलाखः
रत्नामवुजयेति मुखं हनुमतं
विचित्र रत्नोजवल हृद्वकुण्डल
स्फुरत्येवं ममदक्षिणो भुजं इ
ततं प्राचुआं तस्माद् - भक्तिस्य निकटं गतं
एतिसमधन्तरे देवो - हनुमानुभक्त वलसः इ
असहभक्ते दुःखानि - राजदुःखत दुर्मनाः
पृथ निम्निल्लापाय - प्रेषयामास माहत्तम् इ
सगत्वा सर्वंगो वायुः - तपुरस्त्वं नराचिंपं
महा वा यात्रातुमृत्वा - तुण पूर्ल मिदाब्रुचितुम् ॥ ५३

नीतवानं पात्यामास - वैष्टमान मिदोरगम् ॥ ५४

सपातितस्तेन महाबलेन
महाबुधः समतनुगुर्णालः
हिघावमानस्य फले तदेतद्
सम्प्राप्त मूर्ते सहस्वा ममार ॥ ५५

इत्यं पिता मारसित्वा नृपां
सद्यो विप्रतोषित्वा हनुमान
दत्वा चास्मे सर्वकामान् कपिन्दः
एवं तत्स्मान प्राप्तं हासं प्रतस्ये ॥ ५६

तदा प्रभृति विप्रेन्द्रं - कुशोत्सम महातपः
त्रियोदशाक्षरी विचा - प्रभावेन जिताखिल: ॥ ५७

पुत्रेन्पोत्रेश्रम सहितं - भुक्तवाभोगान् यथेष्पितान्
अन्ते हनुमतो लोके - जगाम परमा मुदा ॥ ५८

त्रियोदशार्णक्ष्य मनोहरं
विवेकित तत्तमशेष मय्यहः ॥

रहस्यमेत्तत् ननुभक्ति बहिजेत
प्रकाशनीय न जनेपि कश्वादृ ॥ ५९

इति श्री पराशर संहितायां पराशर मेघेय संवादेः
त्रियोदशाक्षरी प्रभाव कथां नाम

भुज्यतर शल्लम: पतलः
श्री पराशर संहिता
सप्तोत्तरशत्तमः प्रति:
-ः एकादश प्रयोग कथनम् -ः

श्री पराशरः -

श्रो॥ अभ्य विषेषं बश्याभि - लोकाना मुनकारकम्
प्रयोगा स्तंति बहबः - ततत्त्वार्यं नुसारः ॥
मनुनां कार्य मुद्रिश्य - मैत्रेय श्रुणु तत्रवः
ग्राहितं सपुं सरसं - समस्तंच विद्वृत्तम् ॥
तथा चालकः माधवं गर्भस्थ सर्वं तोयूम
tथा युक्तं विद्वन्ति च - विद्वंग्राहितं तथा ॥

इत्येकादशश्च मन्त्रः - प्रयुक्तः। कार्यं सिद्धिवः
तत्त्र्कारः प्रवक्ष्यामि - समाहितं मनाश्रुणु ॥
साध्यानामारण मन्त्राणि - क्रमादेवावशो मुने
मणि प्रवागमालापि - जष्पा संग्राहिता स्कूटि ॥

वश्याकर्णं योगेशु - प्रयोग समुदाह्रतः
ग्राहितो नाम सहसा - सिद्धि: सवेदिहितः ॥
मन्त्रं पूर्ण समुच्चारं - सम्पूर्ण मनुलोकम:
साध्यानाम ततः सर्वं - प्रश्नाम् त्वं विलोमम् ॥

सपुं समुच्चारं द्वेषं - प्रयोगः सपुं विनिष्ठां
शान्तिपुष्टि क्रियाश्वेष - चतुर्वार्यान्तः कारकः ॥

जहां यत्नेन मैत्रेयं - साधकं सिद्धं कांक्षितमः
मन्त्रस्यारं समुच्चारं साध्यानाम ततं परम् ॥
मन्त्रारं सुधरे तपश्चा दाहिनारिक कर्मणि
ग्रस्तेनाम प्रयोगसंभवं - घोर श्रद्धर विनाशनम् ॥

10
साधकेन प्रयोक्तव्यो - मारणे ब्राह्मणं विना
साध्यानाम समुच्चार्यं - सवं चाप्पलु संवदेत्।।

समस्तात्म्य प्रयोगेण - श्रद्धेषार्थं मृतं
मन्नार्यं दृश्य मुनिचार्यं - साध्यं नामस्थं ततः।।

एकं पञ्चञ्चमन्वं - द्वितं एकाखिंचारसम्
पुनर्मचर्यं युगलं - एकं नामस्थं ततः।।

एवं विद्युतसमु - नाम - प्रयोगो दण्ड नाशनः
विष संशक्कचेव - साधकानं वर्णदः।।

साध्यानाम समुच्छार्यं - मन्नपूर्णं मधोच्चरेत्
शेषं च साध्यानामार्थं - पञ्चञ्चमचार्यंदुबुधः।।

आकांद इत्यं लोके - प्रयोगं स्वर्णचिन्द्रं
वह्योच्छार्यं संशक्कचेव - सवंसवं तु शस्यति।।

साध्यानाम समुच्छार्यं - मन्नपूर्णं मधोच्चरेत्
पुनर्मस्थ साध्यानामेति - सोयमाधवं नामः।।

प्रयोग सवंसवंकेशु - विद्युतं कर समृतं
मन्नमुच्छार्यं वर्णं - द्विताबृवं मन्तरम्।।

साध्यानाम पुनर्मचर्यं - द्विताबृवं मदीर्यत्
गमस्त इति विश्वात। - प्रयोगं मुनीअर।

वह्योच्छार्यं विधेष - मारणादिदिपु सिद्धं
त्रिघा मन्नं बदेत्पूर्णं - तथा चालाते त्रिघापुरः।।

सक्रिसाद्यं भवेन्मध्ये - तं विद्यासार्वतुब्रूतं
सवंसवं शमनं - सवंसवं निवारणं।।

सवं सोभायं जनकं - प्रयोगं महाधुने
आर्त्योमंतु जप्तवा - मध्ये तं साध्यानामतः।।

20
21
22
एवं निराकृति योगा - श्रामायुक्ति विद्विषितः
प्रयोग स्वर्णरोग्लो - भूत प्रेतादि नाशनः ●
सर्वविद्वासक श्रीमाण - गोपनीयं प्रयत्तः
साध्यनामाण मुच्छायं - एकवारं मनुं जपेत् ●
तत्परं साध्यं नामाणं - ततो मन्त्रं ततोक्षरम्
एवं नाशिन समाप्ते तु - पूर्ण नाम समुच्छरेत् ●
पुनंमानं पुनरिम - सोवयं मन्त्रं विद्विषितः
प्रयोग स्वर्ण कार्यज्ञु - सर्वं मज्जल दायकः ●
गोपनीयं प्रयत्तेन - सिद्धिः साधकोऽतः
मन्त्रप्रयोगा विजेत्या - एकोदश विधा मुने!
प्रयोगो इदुदारको यस्य - जपस्तस्य हितादृशः
जपस्य च दशाशेतः - होभस्तर्ण मिष्यते ●
एवं कुते मनुस्तस्य - सर्वसिद्धि प्रदायकः
प्रयोग चापर मन्त्रेः - गोयं लोकोपरकारकम् ●
पञ्जवारं जयेमन्त्रं - सक्तसाध्यं पठेतुमानं
मौली जितेन्द्रियो विद्वानः - भक्त्या सर्वार्थं सिद्धे इत्या
एवं जपेत योगीगः - पञ्च साहस मात्रकः
दशांतः तप्येदीमानः - तद्धांसं हुनेद्विलिः ●
श्राणात्मोपेशेत्यद्राप्रयोगों महत्तरं
सर्वपूर्णयों विमुच्छेत - सर्वकार्यं साध्येतु ●
प्रमु श्रमान मात्योति - राजवर्यं मनुत्तम्म
जवापस्मार कुण्टादि - बालोग्रं भयानि च ●
नस्त्यन्त्रेत न संदेहं - सत्यं सत्यं मुनीश्वर
सप्तमंत्रात्मकं बिधा - या प्रोक्ता मुनिपुज्वः ●
तत्रादां द्रादाशाणिव्यां - जयेंद्रां प्रयोगिंतः
श्र्वत्रलाब्ध निमुक्तः - तस्य सन्ध्यो भविष्यति ●

24)
शत्रुसंहरणार्थं - वानरस्य मनु  जपेत
उत्क भागोऽन बहसा - शत्रु स्तन्यिन विनयति ॥

भूतपेतादि माशय - नारसिंह मनु  जपेत्
अमुनेि योगेन - सत्यमुक्तं मयाभिज ॥

विषनिहरणार्थं - विचं गाढ़तातीं जपेत्
उत्क योगभागोऽन - विचं तस्य विनयति ॥

ऐश्वर्यं घपेद्विद्रानु - श्री वराह प्रकाशिकां
अविरादय मानोति - संपदवश्रवः दुर्लभः

व्रतिष्ठा दक्षरमयं - हुय्याव प्रकाशकम्
वस्त्रमभं जपेद्वः - रायरस्य मवानुयात ॥

उक्तनैव प्रकारेण - सप्तम रो मनु  जपेत्
सर्वभ्रं सिद्धस्तस्य - कृपामलक सम्भवः ॥

अनेनैव प्रकारेण - या वा कं वा जपेन्मनुम्
सब्जसिद्ध मवानोति - सत्यं सत्यं न संशयः ॥

अर्थादार बहुमूलं - सत्यं सत्यं मयोहितम्
संशयं मा कुर्त्वा - संशयायत्मा विनयति
महतराश्य नामेयं - सवसिद्ध प्रदायकम् ॥

अति रहस्यमिदं चतुं भया
सतितं स्तवमभं महोदयेन
अनुबोधं गुरुभक्ति विबर्जिते
प्रकटं परमापद मिन्यति ॥

इति श्री पराशर संहितायां पराशर भैरवेयं संवादे
एकादश प्रयोगकथनं नाम सप्तोत्तरं शततमा पततः

ॐ नमः शङ्खे
श्री पराशार संहिता
अष्टोत्तरशततमः पञ्चः

--- प्रेतासन हनुमतभाव कथनम् ---

श्री पराशारः

श्रो || अन्यद्रह्मः वक्ष्यामि - भ्रुणः मुनिपृज्ज्वः
पुरा रावण पुत्रो भूतः - महाबल पराक्रमः || १
समस्त देवता द्रोहः - नाना भुत्र विविधुष्टः
तं हत्वा देव कार्याः - हनुमान्मार्गात्तमः || २
योगास नोपविष्टो भूतः - भीमे तथ्य कलेबरे
मृतो भूतगणे भ्रेमः - श्रोभूतपति वंथा || ३
तथा प्रभृति योगीः - त्रिषु लोकेषु विश्रुतः
प्रेतासने इति श्रीमान् - हनुमान् केसरी पुत्रः || ४
तथ्य ध्यानेन सहसा - भूतप्रेतादिजः भयमः
विनाशुति क्षणादेव - नात्र कार्या विचारणः || ५
तत्तेध्यानां वपश्यामि - मन्वं च मुनिपृज्ज्वः
दशयोजन विस्तीर्णः - पञ्चाश्रोतङ्गोर्षणः || ६
अतिधोर महादंगः - करार नयनोज्जले
हत्वधरोम हुमाकोर्णः - सिद्धा हिप्यिवा सरे || ७
अक्षासुर शरीरसिन्नः - गतं जीवे भयंकरे
योगासन समासिनः - सूतप्रेत गणा बृहतः || ८
अर्धूल चब्बा चमु - कपालासुगदा दुमान्
पवस्मः चाष्ट्रिहस्तः - रादवधान निरोचनः || ९
नीलप्रीवं महाभीमं - नागयजोपवीतिनम्
व्याध्रत्रम परीयापनं - गजब्रोतिरियम् || १०
शुद्धस्फटिक संज्ञाश्च - चन्द्ररेखाबलसकम्प
tवशानंक प्रतीकाश्च - जटामण्डल मंडितम् ॥

नवभमानुलिच्छान्त्व - दण्डमाल्या विराजितम्
नानामाणिक्य लवंत - स्वर्णकुण्डल धारिणम् ॥

उल्कशं मुखरं सम्यक्ष - दीर्घवालेन शोभितम्
योगपरं कुतानंत - अनन्ताजुटि विक्रमम् ॥

चित्त्ये द्रायुतनयं - द्रायुं द्रायुं महोजसम्
गौरीगर्भं सम्भूतं - गजानन सहोदरम् ॥

प्रेतासन हनुमानं - एवं ध्यात्वा जपेतमनुष्य
tंमणं च प्रवक्ष्यामि - श्रुणुवुं मुनिपुज्जव ॥

एकाक्षरं महदुग्हं - पञ्चवस्त्रं हनुमानं
पञ्जाचार्य सप्तदायिं - पञ्चपातक नाशनम् ॥

मन्त्रोद्वारं प्रवक्ष्यामि - सबलोकपकारकम्
आयो वाणो बीजं च नारसिंहं च गार्हम् ॥

लक्ष्मी बराह संज्ञं - हुमश्रीव मतं परम्
प्रसादिन पञ्चवीजानि - समीङ्खक मनुष्वेनेत् ॥

प्रश्नेक महामन्त्रो - भूत प्रेत निवारणः
सब्रपाप हरस्तदि - सत्यप्रश्न नाशनः ॥

सदाशिवन ऋषिः साक्षात् - बृहती छन्द उच्चते
आपित्वारण स्साक्षात् - हनुमादेवता स्वस्वतः ॥

हां हां हूं मिति चचत्रिणि - बीजं शक्तिक्ष कोलकम्
षड्दीयं माया सम्यक्ष् - कषड्द्वानि च निन्यसेत् ॥

ध्यानमुक्ताविनं कुत्वा - जपेन्मात्र समाहितः
लक्षमेव पुराणयां - ततः सिद्धांतः संशयः
दशावं विविन्ना तत्र - होमं ब्राह्मण मोजनम् ॥
व्रतार्थकर विद्यमानाक्षिणी पुर्बी गृह्यं स गायत्रीस्था
भूविष्णु मविचार नेत्र कुहर प्रोमीोल्लज्ञा मीलनै।। २६
भूतश्रेणि विशाल राशिः गणान्तः संतप्त्यनान्त्रिवातः
सोर्वं श्री हनुमतमुस्विन्यायते ब्रह्माण्ड मालोक्यम्।। २५
भसमाद्व्यरागात्मकमयामलिनः
सम्बानमशुमेव भवनं दिगम्बरं
प्रेतासनं नागविज्ञेषुतां
शूताधिनां श्री हनुमतं भीं।। २५
मदनाग मारिणं - प्रेतभसमघारिणं
शूतसंह वेष्ठितं - प्रेतशुमेव निषिद्धः।। २६
गृहशण त्रिलोचनं - भीते दुःख मोचनं
व्याघ्रचं वासिनं - वायुसून माथये।। २७
अनेन महेश्वर राजेन - समक्ष्मेव मुनिपुजयः
अष्टोत्तर शतावृत्ती - भस्मादायामिनिहोत्रजम्।। २८
ग्रह ग्रस्तेष्यितस्थं - ग्रहमुक्ति भविष्यति
अष्टोत्तर शतं जन्तवा - तजजलं पायेदुष्पुमानू।। २९
क्षयापस्मारुकुष्ठादिसः - रोगानान्यति तक्षणातू
नाभिद्येन जलेक्षितवा - ज्येष्ठोत्तरं शतम्।। ३०
भ्राम्स्ताः पलायने - तस्यदर्शं मात्रः
किमत्र बहुनोक्तन - गंयं कामयते हुदी।। ३१
तत्त्वं काममिनन्दास्ति - जपादस्य न संशयः
अन्त्यं गंयं प्रवश्यामिः - एकायाः हनुमूतं।। ३२
पञ्चकोणं हिळेश्चूर्वं - बहुवलं हिलिलेश्ततः
श्रृवरं समायुक्तं - मूपं परिकल्पयेत्।। ३३
विलिखितपञ्च कोणेषु - पञ्चबीजान्यनुक्रमात्
प्राणप्रतिष्ठां कर्भित - प्रत्यं पूजयेश्चतः।। १४
चक्रं धारयेते विद्वान् - सर्वपीढा निवारणम्
सौवर्ण रजिते तास्मे - तास्म वणोपि वा मुने।। १५
चक्रं कर्भित निमित्तान् - लेख्ये ये प्रयत्नतः
गुरुं संपूर्ण यतेन - गृहिष्याच्छन्न मुतमभू॥ १६

इति श्री पराशर संहितायां पराशर मैथेय संवादेः
प्रेतासन हनुमत्वभाव कथन नाम
वषोत्तरवात्तम: पटलः

श्री पराशर संहिता

वावोरशत्तम: पटलः

सपिद्यैकाश्चर विद्वान् चरित्र कथनम्

श्री पराशरः

श्रो॥ अत्रेयोदाभिरिष्ये - कथा पाप प्रणासिनी
 सपिद्चौकाशर मनो: - माहात्म्य प्रतिपादिकाः
 पुरा करल देशेषु - कालत्वेऽन मनोरमेऽ
 ब्राह्मणो वेद शास्त्रम: - बिद्वािनिति विश्वतः।। १
 हनुमदक्षिकानि निरतं: - निमयो निरक्षितं:।
 एकाशर मयी विख्या - जयनेषु हनूपत:।। २
 निनाय बहुकालंतु - हनुमद्वान निश्चितः
 स एकदाति निविडणः - संसारे दोष दर्शनात्।। ४
हनुमद्वारानाकांक्षी - प्रिययोगद्वारमादनं
गच्छ्योधिमुनिश्रेष्ठं - भगवत्यनं जनापुते॥ 

भक्त्याका पवंशो भूत्वा - चिन्ता मे वल्लकरसं
अन्होभुक्षसं मे बुद्धिः - अमर्यादात्वरते॥ 

आगम्यति योगीङ्ग्रं - हनुमंत विद्वशति
यं च मनि वेदाता: - प्रतिमं तत्परं विद्वद्धसः
ब्रह्मादयं सुरारासवेदि: - विचिन्त्यात्मं बिलोकितूः
योगिनोऽयं प्रस्थयति - भैरवः विलमलश्चः॥

यं विद्वशति विद्वद्धसं - यज्ञदानादिकं भवेनः
तमहं श्री हनुमंतं - अत्यन्त मुख्तं कथ्रभः॥ 

वक्क्याधिकं दौर्भवं: - ब्रम्मरूपं मेओ वेदिधि
तथापि श्री हनुमंति - भक्ति तेषोस्तिति मे यतः॥ 

भविष्यति ततः: प्रीति: - सचिवा:भक्ति भावनः
शकुनानिः बहुस्यवः - दुःखसः सुदुःकानी ई॥

dक्ष्यान्यं स्पन्दते मेओक्षि - विहुग्या! सम्मागनिः
कल्याणोतित गायकः - सोकेषु परितृप्तते॥ 

येति जीवंति मानल्दो - नवं वर्षं शतादपि
सस्तो जीवन मिछ्यंति - जीवंभवदानं पश्यति॥ 

निवार्यति बहुस्या - प्रिणदितस्तु सदवमामें
कथं वक्क्यति तुरुस्ते! जगदीश:भवानिः 

tथापि हनुमः द्वन्द्वन - श्रीकुद्धिनं तिबर्ते
यथा पतित्रता लोके - गुरुवानिः सुपरिश्रयत्॥ 

तस्मादास्तशश्चति: देवः - सक्षात्कारं हुर्विधारः
सत्यमेव न सदेहो - दक्ष्यान्यं स्पन्दते भुजः॥ 

---
श्री पराशर संहिता

प्रक्षेपकदाहूँ तदनांक सब्जिंं दयामुद्रात्रिष्ण पद्मेक्षरण
मुवक्रीक्रत्रस्य मूढुस्मितााँचिं चरतन्तरतास्तांविं कुण्डलीङ्गवलं
कषाह्माराजुपया तमःक्रूः तः प्रभावमीः जगताकपिप्रभं
समीक्ष्यवेगादभिगम्य सदसुवन् जगामहर्षाधिपत्नसदाण्योः
कदाध्यज्ञानसूरू पदामुजज्ञां कठोरसंसारभयप्रकामकं
करद्वेषन प्रतिगृह सादरो मदीयमूर्धानमनलं करोम्यहम्॥

कें लुढं तं सब्जदाख्यो मुदा
हठातसमुथाय हरीन्द्र नायकः
मदीय मूढिन स्वकरामुङ्ज चुम्नं
निधाय नामेवितिवच्यते विषुः॥

प्रदीप्त कार्तेश्वर चौँबास्वरः
प्रभुतरक्षोगण दर्प शिशकः
सुवर्चिलेशस्य चुम्नी महाम्यहम्॥

इति विश्वामतस्य - केदारमगमङ्गुनिः
तत्र स्तन्तज्ञ महादेवं - केदारमहिष्कृतिम्॥

पूज्यामास बुधः - देवं जैपुर घातिनं
ततो जगाम चौँलेन्नं - सहमानो हिंसव्यथाम्॥

अति घोर मूढाकोण - सिंहव्याच्छ दुरासदम्
एतस्मिन्नरे सहिंमान - हनुभानत हतसः॥

भक्तुखा सहितुपुत्रां - प्रादुरासीहिरीज्ञमनः
बृहदासाह्य वेषेण - विद्यावन्तं तमःव्रीलुः
भो भो ब्राह्मण दुरापिरे - सिंह व्याधिः समाकुले
प्रदयास्वेनु घोरेदिकम् - वने बनचरो यथा॥

विद्यासारजुवासः

भो भो स्वामिनु अहं यात्यें - वायुपूनी दीदुर्वणा
गभायमान चौँलेन्न - सता हनुमदात्रयं॥
बृद्धराहण उवाच

श्रो। अहो ब्राह्मण दुबृह्दे! - हनुमण्डलं वृषा
कि दास्यति सते विद्वान् - सोपिपः क्रियन मर्यं | २५
सुभ्रीव सचिवो निखं - पराशोरो निरेतनः
तिरंग्रजरु प्रथापेयं - द्रष्टु मिच्छसि हे द्रिजः | २६
वानरं कलश्वदेवायं - दृष्टव्य ब्रजतु मधिरं
इति श्रुतवा चचस्तस्य - तिरस्कारं ह्रूमस्तः || १०
ढिजो जज्वाल कोपेन - शुकेन्द्रन इवानिनां
पुरंविषण हृदयो - वाक्यं चैव मुवच्छ || ११

विद्यावानुवाच:

श्रो॥ आकारितः केन भवानूं द्रिजवन्यो दुरात्मक
का गति प्राप्त्यसे देवं - दृष्टिवित्वा कबीरवर्मन् || १२
भवाद्वा संतिलोके - निरभव्या स्त्रृशत तत्रहि
न चेकथ नवच्याश्च - चर्चाव्यविद्यायो भ्रेमि || १३
अत्यंत जठराकार - तव संहरता मूर्तिः
किः भोक्त्रसे हनमस्तं - दृष्टिवित्वा पराततरम् || १४
यत् पस्यति विद्वास् - योगिनोगत कल्मशा
तस्यतत्वू- पुषादेव - काहानि: क्रिया निखे || १५
यथेष्टं दृष्टिवत्वं - सृष्टि स्थिति परातपरं
वेद वेदान्तं तत्वत्ता: - तामतं विद्वुप्रवृंधः || १६
तवं मूर्तो दुराचारं - कथं वेत्विय गतंति
शास्त्रव्य स्तवदीपवं ननु दोष स्तवद्विजः || १७
ममात्रतो नलचक्रशु - गच्छ गच्छ यथा मुखं
हनुमण्डलं परं - तं संद्रक्षाम्य चक्षुषा || १८
स्वयं विरामध्ये - विद्यावान् सत्तेश्वरणः
कणो पिन्धयः हुस्तम्याः - जगस्मा हं नूमतः।।
हेमरमभावने रम्ये - हेमबल्लर समुन्तः
शुष्कचळस्य पश्यं - भ्यायेहूः भागुनन्दम्।।
एतस्मन्तरे देवः - प्रादुरसीतुः शुभाश्चः
विजुष्कपं परर्त्यजः - निज रुपेण सार्थः।।
सोप्स्ययद्युताकारः - विद्यावान्मात्रर्तम्यजः
तपस्वर्ण गिरिप्रस्यः - पिज्जां रत्नकुष्ण्डलम्।।
दीर्घवालं वृषस्वर्णं - कपिलः परवेणितं
स्थविरत्स्वातकोति संक्षाजानं श्रद्धगणवूतम्।।
हनूमशं महात्मानः - ददनं विजुष्कः
विलोकय सहस्रम् - मार्ग पत्तयादयो विजः।।
हरिदुतुगुल्ल नयनः - स्तोत्रस्तुवा चगद्गुरः
देवदेवजगनाथः - पुराण पुष्पोतम्।।
तव संदर्शनान्नून् - महाभाष्य केन वफ्यंते?
व्यासमन्नित्व शुद्धयो - जगतामादिकारणम्।।
तवभैर श्रेष्ठ कर्ता च - तवभैर जगतां पति
अपराज शहस्त्रिणि - सम्यतामिति चाववीत।।
इत्येवं वादिनं भक्तं - समुदायः कपिलः
समार्थिन्यात्त्वेऽपेण - प्रदर्शी मुद्द्रकोतमम्।।
रामर्याणं मेकास्तं - निराल्पंक मन्यतः
शुद्यत्वां मयं दिव्यं - सर्वसम्प्रदायः।।
एतास्मन्त्रसदबुद्धेऽ - त्वद्गुहे निववसायां
त्वमेरां कस्मचैवेः - विह्वति ग्यति माक्खः।।
\text{पृष्ठां} 194
नवोतरशततमः पटलः

इत्युक्तवा तं निजगुर्द्ध प्राप्यांमास च क्षणानु\\
अन्तर्द्वारे च हनुमानु - उष्ण मारुहावेगातः ॥ ॥ ५१
परिवारविद्युतो देवः - हितोपद्यानेत्रु बिसिमतः
तद्वा प्रभुति विविधोऽस्मि ततो पि दुः भक्तिमानु ॥ ॥ ५२
सर्व हनुमदाकारं - व्याययन्रहाण्ड मण्डलं
पुत्र पीत्र परिवृतो - मुक्तमा भोगान्त्येषप्रितान् ॥ ॥ ५३
अते हनुमास्वास्यं - साध्वयं समवाप्तवान्
इति तव कथित भो - श्रीमदेकाणविधा ॥ ॥ ५४
विभव घनरह्स्यं - गोपनीयं प्रयत्नं
अघर मणिच किंते - वेदनीयम् हनुम
त्रम्भु चरितमतस्त द्वृक्षी वक्षयाभि सर्वं ॥ ॥ ५५

इति स्री पराशर संहितायः पराशर मैनेय संवादे
सप्तब्रह्मकार विठावानु चरितकथन नाम

नवोतरशततमः पटलः

श्री पराशर संहिता

दशोतरशततमः पटलः

— नीलाद्रि प्रभाव कथनम् —

श्री मैनेयः :-

श्रो॥ पराशर महाप्राणः - सर्वमन्म प्रवत्कं
संस्कृतं विचिद्र्द्वहुन - पञ्चमे पट्टे पुरा ॥ ॥ १
आजापितं तब्यं सर्वं - लोकरक्षण कांस्यान्
तदिदानि समाचक्षव - सर्वं लोकोपकारंकमु ॥ ॥ ९
नीलनामना कर्ष्य स्वार्ती - पुष्पोत्तम सुपनस्यति
कर्ष्य न्यायिनं तेन - हनुमंत्रमुनि मुने ॥

श्री पराशर बांधवः

श्री || ब्रह्माण्ड मध्यस्तं - क्षेत्रं तु पुष्पोत्तमं
तत्त्रायंको जग्नाभं - सर्वपाप प्रणाशनं ॥ ॥

सर्वरचा रामते लक्ष्म्या - यथा बौकुण्ठपुष्पं
तथा शुभद्रायासांकं - मोदते पुष्पोत्तमं ॥ ॥

अथातरे महाप्राणं - नीलोत्पान महातपः
विभीषण मुत्तब्रह्मां मात्रभक्तं बेशरः ॥ ॥

दुर्गम्भरं तपस्तप्तं - पुष्पोत्तमं भंदिरे
स्नातवातु रोहिणीकुम्भे - प्रभाते प्रत्ययं पुनं ॥ ॥

माकिण्डेय स सर्वा च - महोदधिः ज्ये तथा
नित्यं त्रिषववत् स्वर्त्मा - तपस्तं गुरोत्तमं ॥ ॥

प्रत्ययं वस्त्रसंधेयु - हनुमद्यान तापः ॥ ॥

व्याख्या ॥

वां गन्धमादन शेलाचार कनक कदलीवनमचे रतनसिंहसंसारीं, पदां
कोणसिंहं, हिरण्यवर्णं, पीताम्बरवरं, पीतस्वरं, संकलामरसूदितं,
कदलीवलसं, उष्ट्रावहं, कोणिग्नि स्वरं, गोरीजुवं, सुवर्च्छालसेतं,
एवं स्वात्वा हनुमभाषाह्यामिः ॥

श्रो॥ स्मारं स्मारमेतेयन्त्र - मुपिद्यत हनुमतः
विभीषण सुतोनीति - च चार परमं तपः
अथातरे महासत्वो - हात्तिनिजित्वा इति श्रूतः ॥ ॥

श्री पराशर बांधवः
अयोविक्रम पाद्धर - नाम्ना लोकेशु विखुतः
ताबूभी कुष्टकर्मणि - राक्षसो भीम विख्रमो ि
तस्यातं तपस्तत्र - पुष्पक्षेत्रे महात्मनां
देवानां दानवानां च - मनुजानां तु विशेषते ि
करिष्यावहं तपो विख्रमं - स्वस्वशक्तिनुसारतं
इति तो राक्षसो देशा - पाप निख्य निध्रिति ि
नीलस्य तपसा विख्रमं - करुः मुखः राक्षसो
महापरंत संकाशी - विकृतांगधारिः जिख्रको ि
नीलस्य पुरतः स्थवता - चक्रः तद्विश्विकाः
नचन तथा यथाप्रेषः - धीरोदात् मनोमनान् ि
तो भूयोपि महानिवः - व्याच्छृपधरवान्
तीक्ष्ण देशा महाचोर - मग्न ज्वालायन जिख्रकी ि
व्यालायवनं भीमं - उभयपादको समाहितो
तो दृष्ट्वा विकृताकारी - नीलो व्याकुल मानसः ि
प्रणित्वेव महात्मानं - हनुमानं स्वेच्छसः
दुष्टाश्च परम स्तोत्रेः - क्रिय्युज्तसाम गोश्रेः ि
हनुमान किन्नु मे बिख्र - तपः प्रत्युष्टु चेतिततं
मधुरयहानिरेवेशा - त्वत्रकारया विपर्ययं ि
साधु ह्वेषण बिख्रान्ति - स्वभाबो रक्षासं यदि
अथवा तव मायेशा - निख्रितुः नैव शक्यते ि
अजनान सागरे मग्नं - पापो श्री हनुमत्वभो
त्वमेव जगतां नाथ - संसाराणं तारकं
सदा बिख्रहर प्राण - पावित्रसं भक्तबलसं
चण्डभानु समप्रख्यं - खंडिता सुरंडङ्ग
खुण्डक्रिया गान लोल - प्रचण्ड हनुमस्मां ि

* * *
काळमूल्य नाशनं - काव्यनादिर समिश्रं
रागद्वारं बजितं - रोगानिवारकारणम्॥
भीमसेन वालरोम - चिङ्गनाश कल्पकं
आदि मध्य बजितं - स्वाभिजनेय माथये॥

जस्मुमालि मरदेनं - कालनेम संहरं
नीलमेघ राजयं - मत्स्यवल्लभातंमजम्॥

शतमुख हरणं - सुरपति विनुतं
इष्टबस्तु दायकं - भाजनेय माथये॥

*
*
*

ब्रह्मा ब्रह्म पुरातनं विचि विचि - नाद स्वरुपं परं
हा त्वत्ति स्थितिनाशनादि रहितं - कांस्य कालात्मकम्।
तत्त्वकाल यथोचितोग्रवपुणं - तेजोमयं शाखं
सत्यानवं चिवातं तु हनुमानं - स्वामस्तरंगे भजे॥

कपील्योरो रक्षति केरहन्धातु न देहि वल्लिते जीवलोकः
वृक्षानं सरारक्षति बुशवापि न तत्तत्तलोधति वृक्षावितः॥

सुभोप्यहुमु ग्राहो - हनुमाणमायतो सूजः
स्वय मारोपितचछेतुं - विषबृक्षोपि नोचितुं॥

पोताल लट्टा गमनोभुक्तकय - मैरावणोब्रोग विनाशकय
dुर्दंड कारागृहं मोचकय - नमोत्तु ते वाणरतनकय॥

कैलासश्रेष्ठान्त नवासं सूंतं - भेतान दैत्यामर सेवितांसीः
नाथवी भुजोहे पुरोनेंतः ख्यावतारं हनुमंत मूढे॥

जटागरं मन्ड्रकलावतं तिलिकुपपाणि गजचर्मंगेलां
विभूति दशाक्रिष्टित्रत्रं ध्यायमि सवेभर्मामजजेयम्॥

इतिसुत्रवा महाल्माणं - प्रणतो दण्डबद्धुति
अशांते दयाशीले - हनुमाणपूत भावनं॥

३२
दशोतर शततम्पूर्णः

स्वभक्तस्य च नीलस्य - तपोविन्नं ससोढ़वान्।। ३५

श्री हनुमानुपाचः

श्रीगी। च वा हो सर्वं हुँकारिः - सवास्पेरमननां।
न सहें भक्त हुँकारिः - सर्वं धम्मेन मे शरे।। ३६
तावुभो क्रूर कर्मणां - तपसो विश्व कारिणी।
क्षणे निवारयामास - मधकाविव मासितः।। ३६

ब्रह्मण्ड व्याप्ते देवसुख दर्शनं मेघोतिष्ठत्रावसं।
गायत्रि राममध्यं तृण मिव जगति भावयं महात्मम।।
भक्तीदाय भ्रान्तोमोनर्चि च सततं न्यायसं कथ चि।
तत् देवं दिक्षु दैत्योद्विजित विद्वित्रत क्रूरदैवानन्दविषी।। ४०

तत। प्राह हनुमां - विभीषण सुतो वच:।
कुतारोहिनिम कपिलश्रेष्ठ! - स्वतप्रसादाद्वहं परम्।। ४१

किंतु देव प्रतिज्ञातं - त्या किने हेतुना।
नीलनाम प्रसिद्धं यु क्षेत्रं श्रीपुष्पोत्स्वम।। ४०

श्यास्ति गमिष्यति श्रेष्ठं - श्रेष्ठं! श्रेष्ठ! श्रेष्ठ! श्रेष्ठं।
एतच्छे यं कथं लघं - पुर्वपुण्य वशानुगमं।। ४१

अथवा त्वद्वसादनं - दश्यते नात्र संस्कृ।
तुषपायं वद श्रीसमं - त्वदेक शरणस्य मे।। ४२

मह्स्तो सर्वं सर्वं - प्रतिज्ञातार्थं पाठवः।
इति तद्वेकं श्रुतवा - हनुमानमभ्यं बतस्तः।। ४३

भक्तान्विन्न प्रदानायां - निज्ञातात्म मतं। कपिः।
प्रिणादी जग्नायं - पुष्पोत्स्वम नायकम्।। ४४

तत। प्रसङ्गवदनः - जग्नायस्त्यायस्त्रोकः।
विभीषण सुतो नीलः - तव भक्तोमहासुरः।। ४५
किमुद्धिष्य फलं व्रहान् - तपस्यरति दश्वरम्
अजानस्लिव बवप्रत्यामः - तधुक्त्वा जगतार्कितः।। ४६

tुर्षीषि बभूव मेन्त्रेय - प्रहसनवुख पञ्चकः
ततः प्रोबाच हतुभानु - पुरुषोपत्तमात्यकामः।। ४७
एतस्यक्रेण वर्यस्य - नीलनाम्ना त्रिलोकं गं
प्रसिद्धि याचते नूनं - एषनीलो महातनुमः।। ४८
अन्नवीच्छन्नमानायो - वचनं कपियायक
सफलेतु कपियेष्ठं - तव सत्त मनोरथ।। ४९
वद्ध प्रभृति लोकेषु - भूययङ्ग्रृत्तपुषोत्पातम्
नीलाद्रिनामकं भुया - भम्हानीलाद्रि नामकम्।। ५०
नीलागास्त इत्यादा - नीलमुक्त इव्यपि
त्वद्वृक्त सेवयामाहं - लोकेव्याति सवाप्ननुयात।। ५१
इति तद्वचनं श्रुतवा - हतुभान्मात्यकामः
अकांभीत्तस्य व्यभेन - सन्तुष्ट हुदयो भवतु।। ५२

२००

श्री पराशर संहिता

श्रो।। एततः वयं ब्रह्मान् - नीलाद्रि स्वाति वेभवं
तुवान्त्यं जपतां चेदं - भव्यां यो भवधितं।। ५३
अन्यद्रह्व्यं पक्ष्यामि - लोकानामपुकारकं
मन्त्र विवासु विषयेन - श्रुणवो मुनिपुजवः।। ५४
क्षेत्रोपि सदाबीजं - कीलकं कवचं ततः
शक्ति रस्त्रं च जीवप्रां - ऋषि छन्द इति द्विजा।। ५५
समस्त मन्त्राचालानां - दशाज्ञानीति मान्त्रिकाः
वीजस्य सम्प्रवित्त्वानां - ऋषनिरित्यन्मोचये।। ५६
योनिनियां भाषायते - क्षेत्रं तु परिकीतः
उत्पत्तिसारान माज्यां - योगनिर्वत्तया मांक्रिकः।। ५७
दक्षोत्तरातमः पर्वत

बीजस्थान तया सम्य - ग्योनित्मु परिकीतितः
तत् स्योत्सवनादृश्ये - मकुरोत्तमादना दिष्ट ॥

बीजमिस्युच्यते प्राणजे - मत्तार्थस्य प्रकाशितम्
मंत्रास्वर पदानां च - बंत्रे संयोजनं भिष्मः ॥

कोलकं तु तवास्यायं - गुहाद्गुहायं महत्
कंवरं सवर्तोरकः - विधाना कवचालमकम् ॥

मनुष्यानविधानान्धा - सर्वप्रदृश्यो निवारणात्तु
भूतप्रेत पिशाचाविदि - निवारण विभी तथा ॥

सर्वभीम्णेन प्रदानेन - सामथ्यं शक्तिरुच्यते
जप्तस्य मन्त्र राजस्य - प्रयोगः कर्मणि कवचित् ॥

अस्त्र नित्युच्यते तत्रं - गहस्त स्यास वेदिंभिः
जीवनाद्वात्र भक्ष्याता - मंत्रां दशाघस्मृता: ॥

तत् जीवन संस्कारा - ते मंत्रां या स जीवति
स जीव इति विजेयो - मन्त्र तत्वार्थं वेदिंभि: ॥

ऋषिमेन्द्रस्य योगरुप्ता - सम्प्रदाय प्रबंधकः
दश पञ्चवादि सजजाय: - मंत्रांम मर्गं भुने ॥

तं बंध भिति बिजेयं - चन्द्रस्यात्र विनिष्ठितं
चतुबिशति चन्द्रांसि - मंत्रां मुनिपुर्वः ॥

तन्त्रोत्तमं भिति प्रोक्तं - चन्द्रां वा चतुष्ठयं
गायत्रि ब्रह्मी चेव - तदाहुर्व विरादपि ॥

अनुश्वारं सवर्षं - श्रीमतिद्वि प्रदायकः
एतचप्पहोयुता मन्त्र: - श्रीमतिद्वि तु सुन्वत ॥

तथैव बहुधा मन्त्रां - ऋषिमित्रवंदिभुयंता
तर्केश्वर ऋषियंशं - वेषो ब्रह्म ऋषि स्मृतसि ॥

26)
रामचन्द्र ऋषियेण - ते मन्त्रः श्रीरामसिद्धां
आऽऽ मर्कट नामासी - द्वितीयं स्याहमेंचरः।।
७०
तृतीयो हनुमानः श्रेयः - चतुर्गो वायुनवनः
बलालेशी पन्थ मोच - पषिंमृत हिताननः।।
७१
सप्तमोहि विशेषप्रण - परनारी ब्रह्मोदरः
अष्टमो रामचन्द्रस्य - ततो मोहर पापिको।।
७२
नवमो विष्णुमूति श्रः - दशमो रावणांकः
एकादशे च नाम - द्वादशे लभजाना सुतः।।
७३
एतानि द्वादश रूपाणि - संक्षयेः सुर्यते नरः
मक्त्या नियति माप्नोति - हनुमत्वद मुन्तमयः।।
७४
इति मृतिवर्यं संभगानु पूवावितु
तव कृष्णोद्वृत तोलः: प्रभावः।।
सकल जनवनाय फलापहारि
प्रति दिन मायू-विधियतां मनोजये।।
७५
इति श्री पराशर संहितायाम पराशर मेन्ते संबादे
नीलांहृ प्रभाव कथन नाम
द्वारात्सर्वतत्त्वः पदः।।

श्री पराशर संहिता
एकादशोत्तरश्चतमः घटलः।।
-ः रामदासस्व प्रकार कथनम् -
श्री मन्त्रे यः नः
श्रुः॥ समवन सबंतवजः - पराशर जगदगुरो! 
लोकनये विनाशातः - तवार्थि मुचि पुज्वः।।
अततः वां संशयं किषिद्वः - प्रस्तु विचारामि तत्त्वः
हरस्मस्वं लोकेश - जीवो महावति ध्रुवम् ॥
कि स्त्रीसन्तो महादेवं - सक्षात्संसार मोक्षः
अनादि निष्कृतों निष्कले - विधाता जगत। पति॥
आनंद मकरं ब्रह्म - पूर्णं परस्मृःथः
मया संवृंब रक्षितं - निष्कले परमेश्वरः ॥
नारायणु कलातीलो - हंस इत्युच्चये बुधेः
स पिन्धचैकारादीं च - मन्ने व्याय मुदीतः ॥
भवतो शामधवं श्रीः - रंजितं श्रीहनुमः
ब्रह्मसु महामायं - महाबल पराक्रम: ॥
ध्यया ब्रह्मेऽन्नर विष्णवां - तत्तवं विद्वेदे
इत्युक्त भवतं भूतवा - संशयों मे महामुने ॥
कथमेकं विदौ स्वामि। - श्रवं परमकारणं
आप्रविक्रम दासदं - तदानं कि करोन्वहसु
एतमे संशयों विद्वेदे - चिदि जानाश्च मुने ॥

श्री परापरः :-

शृः। साधु साधु महाप्राप्त! श्रीमयी मुनिपुज्वः
एतल्लोकाराय राव नामानि स्तव्यः ॥
पुरा निश्चित रोमाख्यं - कश्मिराक्षस पुज्वः
योहो विनिहितो वायु - सुनुवा ते मयोदितः ॥
तस्यापि मातुः क्षित्व - नामनायम्रभिन्ननमः
महाभयो महाकारः - महाभुल पराक्रम: ॥
यस्मिन्मुच्यति निहंदं - ब्रह्माण्डाधिशं शंकयं
ब्रह्माद्यं सुरास्वते - ग्रासति च दिवानिद्राम् ॥
देवदान्त यज्ञाद् - रजेयो लोककष्टकः
देव ब्रह्मण संहृतः - यज्ञविचित्रेत कारकः।।

इद्धादयो लोकपाला: - विद्वंति च मुहुर्मुः
ब्रह्मणो बिष्णु नासार्थः - यथः कैलास मन्दिरसः।।

यज्ञ साक्षाभमहादेवः - पिनाकी वृषभवंजः
उमया रमते नित्यं - स्वात्मानं च परारणः।।

श्रीतं स्तुत्वा महात्मानं - प्रणिपात पुरस्वरं
तेनाभिमन्निता स्तदु - त्वात्स्तसन परिग्रहः।।

भग्न्यं कथयामास - कथामिन्निता सर्वेऽवरः
अष्टवार्षा सनाशीः - विलोक्य मधुसूदनसः।।

श्लूरः प्रहस्नप्राह - किं त्वया म्यागतं हुः![
इति श्रूत्वा वचस्तस्य - भगबान्यार्थति पते।।

प्राह गम्भीरया वीचा - श्लूरं लोकश्लूरं
किं नवेत्तिस महादेवः। दैत्यं गार्दभनिश्वनम्।।

देवदान्त दुर्घं - लोक संख्याय कारणं
विनश्येत्स यथा दैत्यः - तमुपायं वदस्वनः।।

इति तस्य वच स्थुत्वा - श्लूरः राह दयानिधिः
दैत्योमुख्तिः संपत्तः - कथं बल्येश्व मच्छुत।।

न हानि कथू मुखु को - दयापर वशो स्मयं
किमुदाति प्रियंभक्तं - मत्पूर्णक परारणम्।।

भवाद्वाशानां का शक्तः - तस्य दैत्यस्य नासाने
परिहास वच्चश्चभो - रिति श्रूत्वा रमापति।।

वप्राह रोषताप्राक्षः - तस्यते शिवभाषितं
नाहं मक्तं स्तव शिवं - सदात्मत्वुपूजनेतः।।
दूःढ़ भक्तं वर्तित्यज्यः - मांदेवं बहुः मन्यते
कदाचित्तमसा विन्दोः - दैत्यानुः बहुमन्यसे II
कदाचित्तमसा विन्दोः - गोर्यं बिहसे गुदा
कदा चित्तस्व सम्प्रतः - तारय स्यंकलामभनुनीयः II
विविष्यं चिरिष्यं शम्भोः - तववालीशवण्ठूः
लोक्षक्ति न जानसि - साधुरक्षां नम्भसे II
लोकानं मोहनार्थयं - किमेतवचिरिष्यं तव
किमत्र बहु नवोत्तेन विहरात्र नहिं बया II
अह्मेव वदिष्याच्यं - तमेवं देवं सुक्तं
पश्य मे पीयं देवं - सत्यं तवचरणं ध्वनिः II
इति तत्थ्यं वचं क्रुद्धवः - प्राह सम्भूः स्वयं पुनः
त्वादूः: श्रुणु विष्याच्यं - मद्दृक्कस्यपरोहरे II
मद्दृक्कि वर्मणाच्चन्तं - हंसु कः प्रभवेदूः वर्मी
तदलं भो हरें व्यर्थं - प्रतिज्ञामिस्वचाचूच्युता II
भिमाचृवादि सदैवतः - मयाविचिरिष्यं
इति सोहं घनं वाक्यं - मुक्तं भागवताहरिम् II
श्रुत्वाकोप समाविष्टा - पुराणस्येव मद्द्रवीष्
महनीसम महादेवं - रस्मा कहणानिष्ठे II
किं न जानसि मे शर्तं - तवकपा द्रुगुणी क्रुतं
त्वदृक्कस्य संत्तुः - देयं सत्यं न सांख्यं: II
अष्टाचि भक्ति वर्मस्य - चिरिलं पापकर्मं
ममायाःसि कलु दृष्टा - भक्तिस्तब महतरा II
वर्मायते यत्सोहं - कथं शक्तया विनादिष्ठुः
अत्स्तेपाधयो शष्ट्वा - क्षणेन त्वदिः पद्यति II
हरिभवानामि महादेवयं - पश्य मे देव! पौर्णं
इत्याकांक्षः हरेरक्वं - स्थेनु निर्भर मानसं ||

अशङ्कीद्वैतं शाम्सु - रितिप्रोततःहरिण्हरिः
हरिभवानामि यदि श्रीश - दैव्यं दैवत कपनं
भंहु दाश्यामि ते सत्यं - प्रतिज्ञेयं क्रता मया ||

श्री पराशर सहिता

श्रुतः अहं नयंदिदैश्येन्द्रः - निबाति त्ये महेश्वरं
सदाकृलुसं शिखरे - याश्वेतव्रस्वादासतां ||

परस्परं प्रतिज्ञाय - तौदेवी हरि श्वस्नारी
ब्रह्मादिभं झुरुः - सार्थं - जगमंत्र्यं सत्यीविचि ||

अथ श्रीं रूप मतुलं - प्राप्त्यं चक्रधरं स्वयं
अतीव रूपं सपलं - योगिनामिवविमोहकम् ||

याविलोक्यं स्मरहरिः - त्स्मारविष्टोभवदुः श्रं
अपहवद्वारं दैव्यो - विहरन्ती बोने श्वके ||

श्राण्यवैवन विभ्राति - भूमि सदृं. मिका मिव
मदनस्य महानाट्य - प्रबर्तन वरस्त्येन || –

नीलकुम्भि केशान्त - विराजक्षुल्मलितकां
अर्धचक्रपरिपपथि - नित्यां पुतुवचनाम ||

हे रानुकारिणीन्द्रं - पूर्णंचन्द निमान्तानं
मन्दिष्मत प्रभावं च - ्भुक्तराकेन्द्रु मण्डलाम् ||

विबोधि कम्बुक्कतीं च - पीनोगत पयोधरां
मृणाल बालुर्कितं - पल्लबोङ्कराङ्कुःजाम् ||

त्रिदली वल्नोदनं - तत्तुमध्य हलोदरीं
धुनाभं सेकंवशणीं - कुतोरुःचार रज्जुकाम् ||

श्री प्रभाव निभायता
पचानुकारि प्रमुखं - प्रभद्दं मद बिल्लः
इति प्रोवाच विपुरं - मदनोज्जवल मानसं।।
का तबं? कमळप्राशकस्य! - दैवी वा? मातुषी जावा?
गान्धर्वी वा? किंगं हा वा? तथा वैशेषिकं वद।।
भजस्वः मां बरारोहे - दास्यं ते करवायष्टं
वैलोक्याविपत्ति स्वतं - दासामे भुर नायकं।।
भजस्वः मां पदेशष्ठं - वैलोक्य श्रीयं मूर्षितां
इत्यकण्यं वचस्तस्य - किचिद्लल्ला वातीव सा।।
परास्मुष्वी सतिमितास्य - विलास परिवेर्तिता
गार्दभासुर मुद्रीक्ष्य - प्रोवाच सुमनोहरम्।।

सती उवाच

श्लोः। साधु दैवेन्द्र वैतातः - दैवीयं ज भविष्यति
रति प्रिया सुनिपुणा - महान्यदिविलिप्यिः।।

गार्दभः देवः।।

श्लोः। ब्रूपण्णिन्तकलाभिशो - वनितासु रतिप्रियः
षड्शीति महाबलः - चतुरोहं वरानने।।
कलाशास्त्र परिप्राणे - भानविद्वादि नेपुने
सवं विद्वा सत्ययुषु - वचनेषु सदामृगिः।।
रत्यांच मत्समानोन्यो - लोकनास्ति वरानने
रति क्रियामुषुहुचा - जिता अप्सरसोऽम्य।।
अहं हृतं मदो दैलं - कुपालतेयति सद्यं
कथं सहस्त्रं वाले - मयागाः प्रमोदिना।।

मोहिन्युवाचः

श्लोः। तथैवास्तु महावाहो - पिबेमां मंदिरां शुभं
रतिप्रियां मामसीद्या - मल्लेत बिल्लबन्नम्।।

श्लोः।
इत्युक्तवासा ददी तस्मै - बषकं स्वकर स्थितं
मधुपूर्णं पपावेत - दानीय दनुजेश्वरं।।

भय ब्रजती मद्रेतां - ग्रहीतु बरवणिनी
अनुष्ठुय व्रजमयं - पपात विस्मृतं: जितो।।

विहीन देहस्मरणं - निश्चेष्टं: दुष्टराक्षसं
अतीवनिन्दनं सखं - महिम्नं विचरङ्गु वि।।

अय बिष्णुं परित्यज्य - स्त्रीौपं वृक्षपं धूतं
महावंद्रो महाकायो - महासत्तव मुपसतितं
महाबालो महापादं - शुकं: पवंत सजिंमं।।

शिर भारस्य दैत्येन्द्र - मघयंतं तं बलातु
सम्पूर्णं देशयं राजानं - भुत्वा गार्दनं निस्रनम्।।

निजरूपं दधारासौ - भगवानु श्रद्धं चक्र धूतं
पीताम्बर घरो कक्ष्या - वनमाला विसूषितं।।

अथ देवा समग्नवर्यं - तुष्टवृत्सिद्ध चारणं
बब्रजु: पुप्पवर्षीफि - नन्ततु अप्सरोगणं।।

अथान्तरेय महादेवं - प्रणिपत्य जनार्दनं
प्राह गंग्होरया बाचा - दासोहं तव मार्गव।।

श्री महावानुवाच:

tवत्तो ननु महादेवं - जगत: प्रभवोप्यायी
tवदंश समभवा ह्यते - वयं महादाय स्थुतं।।

tवनमहिम्नं हुताश्यं - दैत्यो गार्दं निच्छनं
tव दशीनां वयं नायं।। - ब्रह्मा देवेश्वरादयं।।

tसमाज्ञवं सर्वं - कथं दासं करोपयूसम्
अतो रावणनाश्यं - यथा दार्शनात्मकं।।
भवाम्यहूँ रामस्यो - दासस्यं परमेश्वर
हनुमद्रूप मान्याय - कुर्षे मे सत्य सीतार ॥
एव सति प्रतिभात - सत्यं भवति नायण्या
त्ववृस्तान्तं मष्मांकं - न भवेन्दिति मुन्ति ॥
साध्यात्मि महादेव - दास भावे निरख्यये ॥

श्री पराशरः

एवमस्त्रविति तं प्राहु - भगवानू बुष्मंडवजः
परमं समालिह्य - प्रयासो श्रीवरा नवो ॥
तदवनं समालिह्य - सुराजथु मथ्यंगं
परस्यं प्रवंशं - शिवकेशव सुख्यतां ॥
एतले परमे विप्रा - रहस्यं परमं ननु
शोचनीयं प्रयत्नेत - हनुममत्तत्व मुत्तमम् ॥
तदा प्रभृति हनुमानू - शिवायो भुवनथवे
रामदासो रामदूतो - रामभक्ते इति स्मृतः ॥
अन्यदष्ट्यं वक्ष्यामि - कथाय पप प्रणालिनी
सावधानमं चुळ्या - श्रुणुव निरुपुज्जाः ॥
पुरा त्रिपुर संहारे - स्ववाणतव वुख्ये
विज्ञवे राम रुपाय - करिष्यनू प्रत्युपक्रियाम् ॥
अविले ढणे ढणें - हनुमद्रूप साययो
तथा प्रत्युपकारं सं - विद्याधरं कुलजातं ॥
स्वं च प्रकटलवारै - रामनाम जपायं
शिव एव हरिसमातु - हरिरेव शिव ह्युंति ॥
उभयोन्तरं नास्ति - भेदकृतम मस्तुते
तंसम्बधरिहरामेदो - विज्ञयं मोक्ष काशिकाः ॥

27)
विज्ञात मनयोर्यत्तु - रूपं तदुभयात्मकं
उपास्य हनुमतसंज - भोगमोक्षप्रदं नूरां।।

81

यत स्तै वास्मु चित्ते द्वा - विष्णु चित्ते रलन्कृतः
अतस्तुभयात्माहि - विज्ञातव्यो मनीषिमिः।।

82

हनुमानं रघुनाथवच - द्वावेतो हररुपिणो
आशी वर्षस्तु हनुमानः - द्वितीयो रघुनन्दनः।।

उभ्योपयचनं तु - हराराजन सेविः

83

हरस्वरुपोपिः हरस्वरुपः - भवेद्वामानिति वस्ते चित्ते
दुहोभवचदू लोकहितस्स एवं साधस्सर मुयेत्सारभं।।

84

श्री मैत्रयः:-

अवतारेणवन्तेषु - रामस्य परमात्मनः
शृःतेषु च मविष्ठस्तु - प्रतिकलं महापुने।।

85

श्री पराशरः:-

86

श्रो॥ बहुरामचताराणं - प्रतिकलं च भावितं
हनुमानेकं एवारितं - कुर्बन्नुं च प्रकृति प्ररं।।

86

ब्रह्मस्तुभवतं मायत्वा - स्तंभं एवं केवला:
ब्रह्माण्डे सृष्टि कतरीं - कल्पकल्पे भयैति तेः।।

87

आधारयते हनुमत्तदान्ते
कथं नू देयंं कल्यामिन लोके
आत्मित्यं कल्पद्रुम मूलवेदि
मात्प्यते कं खलु मानुं भाविः।।

88

इति श्री पराशर सन्हितायं पराशर मैत्रेयं संवादे

रामदासस्व प्रकार कथनं नाम एकादशोत्तर

शततमः पतलः

* * *
श्री पराशर संहिता
ब्राह्मणोत्तरशततमः पाठः

- विश्वरूप कथनम् -

मैत्रयः :-

श्रो॥ ब्रह्म विष्णु हरादीनां - पुंसां कारणस्फुटिनां
श्रुयन्ते विश्वरूपाणि - तत्रत्रत्र महामुने ।
न श्रुयन्ते कवचिमाणि - विश्वरूपं हृतमतं:
यथस्तु श्रोतु मिच्छामि - वद कौतुहलं मम ॥

श्री पराशरः :-

श्रो॥ मैत्रीय विश्वरूपाणि - बहुवारं कपीशरः
धर्मियामांस तत्रां - किंचिद्विज्ञामि तत्त्वां ॥
शतानन वनं पूर्वं - विश्वरूप मदवात
रक्षास्माति दुर्दर्शं - जगन्त्य अय्यक्षरम् ॥
बहु वक्रं बहुभुजं - बहु पादाक्षां नाशिकं
रामायणकाव्येऽ - शम्भुना द्वित्तित यथा ॥

पुनः परमं रूपं - मेहलापटन कर्मणि
ज्वल्क्षालाभः प्रस्वं - महा मीकर लोकनम् ॥

ब्रह्मण्ड मापं मतुलं - जलदोक्त निधनं
ब्रह्माणि सबंदेवानां - मुनिनाम प्रदेशं ॥

यज्ञरूपः तदा सबं - मुनयोज्यित मानसः
अष्टवं अन्नाभ्यासे। - वाहिनि शरणागातानु ॥

रौद्र परमं दुर्गंधं - रूपं ते ति भयानकं
न समर्थं वयं हस्तं - मुपासहार मात्रः ॥


इति संप्राधितो देवः - ब्रह्मांडः महत्ति स्तथा
अर्जुनेन यथाकृष्णः - स्वच्छविक्रय स्वकं तनुम् ॥ १०
हस्त व्याकरणामासे - कदाचि द्वारस्करश्यच
उदयास्तादिः शिश्वर - दुहन्यस्ताहिः पक्षजम् ॥ ११
स्वरोम कुप विवर - नियंद्रह्याण्ड घण्डनं
दंडा करालवदनं - सोम सूयर्जन लोकनम् ॥ १२
उद्विरतर संभारि - ब्रह्मेमादिः महद्गण
अद्वैतं महाशीम - मतु वै रूप मधुरं तम् ॥ १३
रेवानवित तत्त्व विवरः - विहरन्त बनितागणोः
परं सहस्र संख्याकः - तावद्वा परमाद्यम् ॥ १४
सहस्र मुखमण्डलया - तथै वैकांश माजिषन्
रामाणो दिविस सुरे - रद्वत स कोजुकः ॥ १५
तथा देवांश्र गन्धवरं - पुष्पवच्छषण्यवारिनं
अवादवच पतंशा - नृत्तांश्राः सरसरणां ॥ १६
मैरावण वादार्धेय - पाताले स्वमदर्शयत्
रूपसत्यमुद्रां रक्षो - गण हंदुरसेन खसम् ॥ १७
सत्यलोकं महां दृश्च - आनेतु राममुद्रकिः
सत्याचैः परिवृत्तं - भोज्यन् पक्षजास्वम् ॥ १८
सुधोरं दशंयामास - रूपं वाम गिरिः प्रभुं
यदवव्य मुनिभो साखं - मूहलोम सूनु प्रजापति: ॥ १९
एवमादिद्वयं नंतानि - विविष्टाणि महात्मनः
रूपाणि वायुवाचस्य - अज्जयानि सुरेरपि ॥ २०
तत्त्वकार्यविशेषेषु - तत्तद्वपाणि विनित्यन्
अनुभूतेन पुरूषः - पराशुरार्थिमवासानुयात् ॥ २१
अन्यद्रह्मं वक्ष्यामि - सर्वं लोकोपकारकं
मन्त्रसिद्धि प्रदं वक्ष्ये - लघुमाणं तव दिज!
बैशाखे कृष्णपक्षेतु - दशम्यां वै समारम्भे।।
समापयेच्छवुतुरेश्याम - पञ्चराशि मिदं व्रतम्।।
स्तोत्रं वा कवचं वापि मन्त्रं वा सूत्रमेव वा
एकोत्तर विधाते - जपं कुत्वा तु मार्तिकः।।
दशांश तर्पणं होम - कुर्याच्छ दिजभोजनं
एवं कृते मुनिश्रेष्ठ! पुनर्भयं फलं करेद।।
सबैति हनुमन्मुन्ना - सिस्म्याग्नी न संशयं
आरंभे वशमो यावच्छवुद्धां जपत्स्रूतं।।
अमायं तर्पणं होमे - दिजभोजनं मिष्यते
इदं ब्रतं हनूमतं - प्रोक्तं सर्वत्रतोत्तमम्।।
पञ्चराशि मित्ति प्राहुः - पञ्चपातक नाशनं
विश्राकामो लभेदिवधा - दरिद्रो घनवानु भवेत्।।
रोगीं तु मुच्यते रोगाः - बन्धो मुज्येत बन्धनातु
पुनर्ध्वीं लभेद पुन्त्रानु - जयारीं जयमान्यानु।।
बहुनात्र किमुक्तेन - सर्वाञ्नमान्येर्षरः
कुंतवा वा कार्यविष्वापि - व्रतमेत्तमहाफलम्।।
अन्यद्रह्मं वक्ष्यामि - सर्वलोकोपकारकं
दशम्यां मन्त्रनागर्मति - उत्प्रोच्छहुमास्वयम्।।
अमायं प्राततद्रष्टं - भानुमण्ड निरीक्षसं
फलबुध्या वक्षणायं - प्रवृत्तो भगवानु हरिः।।
तस्मात्सेवु दिनेष्वस्य - पूजनं धुमहाफलं
अन्यद्रह्मं वक्ष्यामि - श्रुणैं मेत्रविय भक्तिमादि।।
प्रायशोऽरता संहिता

ज्ञेष्ठ सुद्र दशाम्यांच - भगवानूर्भाकरोपिनिजा
शुतां सुवर्णालं नामिनी - प्रवादश्रीत्या हनूमाते || ३४
वष तत्स्यांति भक्तो - विवाहोऽत्सव माचरेत
सूति सुवर्णालायांश्र - तथैव च हनूमात: || ३५
कारपित्वा सुवर्णाचैः - स्वगृहयोक्त बिपधानतः
नृत्य गीताश्र वाच्याः - कारपित्वा यथाविधिः || ३६
कुर्क्ष्यतु दिविष्य श्रीकर्त - एकं दृष्टं मनोहरं
अजुभज्जातांकं चाण्यं - तस्संपाप प्रणाशनमु || ३७
विवाहं बायुङ्गुणस्य - ब्राह्मणानीपि भोजेतु
पौर्णमास्यां नाकवल्ल - विवाहं च वृंङ्ग चरेत् || ३८
एवं यः कुर्क्ष्यते तस्यं - गेहं लक्ष्मीं स्वयं बसेतु
भक्तया भोगान् यथा कामान्त - हनुमानाद्यांक माण्यायात् || ३९
एवेव दिववेशेवेकं - मन्त्रं यतेन योजेतु
अष्टोत्तरवं वापि - हनुद्रवत समाहितः || ४०
तस्य सिद्ध करी चैव - नात्र कार्यं विचारणा
जयं च मूर्तिपूजा तो - होमं कोटि गुणाहिष्दः || ४१
होमाभावे भवेकोटि - गुणितं द्विज भोजनातू
तस्मात्वं प्रयत्तन - होमाम् द्विज भोजनमु || ४२
कतंत्यं सिद्ध कामेन सर्व मन्त्रकवयं क्रमः
परार्थं न जपेभ्यंतः - नपि वा श्राण संक्ते
अथ्यां नवं फलदा: - प्रदुःखा इव चेनबः || ४३

प्राप्ताद्: -

परार्थं प्रजपेतास्य मन्त्र लोभं त्रामादि
सत्त्वं वर्ष्यात्मातेति - ताणकर्ष तस्स्वाविव || ४४
गुरुद्वारत मन्त्राणा - मैक्य व्याष्वव प्रत्यतः
देवतायान पूर्व तु - जट्टवा सिद्धिमवाप्नुयायत् ॥
गुरुं सम्पूर्ज्ज्य यतनेन - बितशास्त्र विवर्जितं
वस्त्रभूषण दानाधी - मन्त्रसिद्धि मवापनुयायत् ॥ ॥
गुरो तुत्तेपुरङ्गारण - बिनापि मुनियुज्वाल
सब्रें मन्त्रा स्पुत सिद्धिवति - तद्भासात्तच्चास्केयदेहुरुतु ॥

यदा न तृपि जन्तूत्ता - गुरुकाननेन विनानुना
तथा युक्तं च वैराग्यं - मोक्षं यमवशयमु ॥

पुत्र मित्र कलहानि - सर्वं संसारसागरे
स्थितं जले प्रहोरात्रं - पञ्चपत्र मिबार्षसा ॥

आत्म व्यास परिश्रावं - ईयान्विचिच्च मालं
मुहुतिविश्य दानेन - पुनय्यतं प्रवत्ययनः ॥

आत्मारामः सदा योगी - नित्यानुषद्यानतपरः
संसार योगी सर्बं च ब्रह्मारोप्य कल्पते ॥

एकः भजयते जन्तुः - एकं येव ब्रमीयते
एकेन सुधः पुक्तं - एकं येव दुक्तमु ॥

मुर्तशारीर मुतसृज्य काँठक्ष लोष्ठ समस्यिते
बांधवारि मुक्तसस्ति धर्मं स्थ मनुगच्छति ॥

गोम्ब्राहाय वधन्यं - स्थिरे रोदन कच्छ्रेः
पञ्चपत्र मिवतथो यस्तु - नास्तितस्य बिनिष्कृतः ॥

धाणयामासन जयं - इद्यायामानं विक्षेपतं
निद्राहार जयं कुक्ता - शीघ्रसिद्ध लबेम्मुनु ॥

गानेन मनं जयायत् - देवताप्रियति कुञ्जुमोतु
तत्रापि वश्यकार्युष्यु - गान जाप्यं प्रभास्यते ॥
तस्माध्यनं कर्तव्यं - गान जाप्यं शताधिकं
सिद्धिकामो भवेनुमूनं - मन्त्रं गानेन संज्ञेयत् ॥
शीघ्र सिद्धिप्रदो नृत्यं - इत्याह भगवान् शिवः
द्रोहुकायं न कर्तव्यं - गान जाप्यं कदाचन ॥
गुरो चोपासके भानी - कः क्रोणी ज्ञातिनिमित्ति
आत्रु वर्गां सह्ये ॥ - न कुर्यात् द्रोह चिन्तनम् ॥
पुण्य नवं च तीर्थं च - दैव्यं च गुरो तथा
आदं श्रापुत्राभमस्यं - कुर्मण् परिचयं बहु ॥
कृतमध्यं गुड्डंहोरि - ब्रह्महंता च वचकः
एमिङ्ग्रुः सन्ध्यंतु - नैव कुर्यादिविचक्षणं ॥
परद्र्यापितावतु - न चोर इति कौयंते
नित्य कर्म विहिनोयः - स चोरं नात्र संस्कारं ॥
अस्वदाता सक्षेप्यायी - मंत्री चापि रूपितः
चत्वारे: हस्त्यादेव: - सर्वपाप प्रणाशकः ॥
ध्यान पूजादितानमाभा - दुष्ट मन्दादिनस्यं
ननयेश्च्वता द्वोहि - सकरं फलफलमिच्छति॥
संसारब्रह्म जन्तुयं - हनुमानं भक्ति वजितः
किंचिदिवं सत्य नासिति - दुःखसेवारुपयास्तदा ॥
हनुमद्वृजनार्थ हि - न कालो नियम श्रुचिः
प्रतीक्षं ते च ये कालं - तदेव ध्रात्म वश्चकः ॥
परमायोपासणीच व अभ्यास पिषुन स्तथा
परास्त्रा भीत्र ध्यसनी - पर्यावररुक्ष भागिनः ॥
हनुमाण जनसंवारं - मद्यवश्य्यं भोजनं
अभुचित्व मथ्येवायः - चत्वारी जयणास्तकः ॥
एकान्ते निजरे रमे - निराधि निषप्रवे
मन आलाहके देशे - जपं कुर्वीत बुढिमान्॥
चण्डा छमेहन्तित - छुढळभाषित मुने
निद्राजुभण हे काति - जप काले च वर्यैवेत्॥
रस्मावनेषु चोडाने - पुष्पपूर्ण च कानने
जपं कुर्वीत मतिमान् - अत्यन्त फलमुखे॥
सुकर्म नितिते यस्तु - नियमेषु प्रवत्ते
योगकृष्म वहृत्यस्य हुनमाने सर्वं चा॥
बेद शास्त्र विचंद्रन - क्षणातो येन तिधिति
तमेव धर्म माचारं - प्रवदित मनीषिणः॥
कनिष्ठा वेदितं गंधं - तुम्भ मात्मानविविदितं
प्रोत्य गृहन् देवेसः! यथोक्त पलवे भव॥
विषयादि समुद्रः तसः - ये आन्होल्यात्रधिषां
हुनमुक्तजनानानं - सहलावें तेनसमा॥
विषयानन्द अभ्याशीकानन्द अभिमानिको
नर्ममानोदिकानन्दं - ब्रह्माणबोध्यते बुधे॥
विषयानन्द इत्युतां - विषयेषु समुद्रः
स्वभक्ति विधा स्मरणात् - आन्होवेद्यासज स्मृतः॥
सत्कलाबिमानेन - अभिमानिक उच्यते
मनोरथ गृहा अंस्तु - मनोरथ स उच्यते॥
पापाय हुंकारय वे प्रभारो बाजसुते वं भगवन् दयालो
तम्मान सम्मोहय मां हुमान् अगोरसंसार समुद्रमये॥
इति समस्त महागममतोयांद्रिप्रमदोहनुभारस मादारात्
समुपदिष्ट महोकुपयेवने सपदिविप्र! मयाहुदिविरय॥
इति श्री पराशां संहितायां पराशां मेधं संवादे
विश्वमप कथन नाम द्वादशतत्रतमः पदा॥

* * *
श्री पराशार संहिता

अयोद्धोतरशततमः पत्तः

— मुृत संजीविनी बिबा कथनम् —

श्री पराशारः

श्रोऽ। मन्त्राश्चरं प्रवक्ष्यामि - श्रुणवव मुनिवज्जन।
आपसिषवारणं नाम - इनं ममं मुतमम्॥
सावधानमनाभूतवा - गोपयं लोकोपकारकं
सवेरपपरं शमनं - सवेरापिषवारणम्॥
समस्ताभोक्तं फलं - सवेरशतु निवारणं
बादो प्रणवमुच्छार्यं - तुमो भगवते पदं
अवननासुन वेचेति - वायुपुत्र पदं ततः
पिङ्काक्ष मम ग्रंवं च - सकलापिषवारणम्॥
कुक्षवं भिरसिार्यं - समस्ताभोक्तं मत्यदा॥
प्रयच्छ वेचितयुमेन - वगल्लणं समुच्छितेऽ
ऋषिरस्यमनं ब्रह्मा - गायत्री चर्बं उच्चाते॥
हमुनानं वेतता श्रोतो - प्रणवं बीज मुच्छितेऽ
मङ्गना सुनो शक्ति अय - नमश्वंद्रश्र चोलकम्॥
ध्यानं ध्यासं बिना मन्त्रं - न ज्ञेचं कदाचन
ध्यानं तु देवता रूपं - ध्यासं देहसि रक्षकः॥
तत्त्वात्सरं प्रयतनेन - ध्यानं ध्यासं करोति यः
मन्त्रसिद्धित्वंतसि - सत्यं सत्यं मयोदितम्॥

ध्यानम्

श्रोऽ। अर्येऽ कले वर्णं - प्रज्वलत्वावकाशं
सरसिजनिभ वक्त्रं - सवं दु सुप्रस्मम्॥

१०
पदूतर घन गाथं - कुण्डकालूकुत्रावः
रणजय करवावः - रामदृश्य नमामि ॥

लक्षमेकं पुराणेष्वरः - दशांशं तर्पणं बुधः
तद्धारां हुनेत्कर्म - तद्धारां तु भोजनं ॥

गुर्गु संपूज्य यतेन - गृहीता: मन्त्र मुताम
अथ यत्र प्रवक्ष्यामि - सर्वकामायं सिद्धे ॥

यत्र विना भवेष्युणा - मन्त्र सिद्धिनर्जयते
वतुलं विलक्षे त्वृवृं - मन्यकोण न विलक्षेत्तं ॥

ततो चतुर्थ मालिक्षय - पद्मकोण देश्येद्वृढः
तद्वाहिह्वः तमालिक्षय - ततो द्वादश पत्रकम् ॥

तद्वाहिह्वः तमालिक्षय - भूपुराध मालिकेषु
चतुहीर समायुक्तं - मन्त्रवर्णान्ति विखिल्मात् ॥

प्रणवं विलक्षेनमःध्ये - पद्मकोणेण पद्धरानां
लिखे द्रादश मात्रेशु - क्रमाहादश वर्णकान् ॥

अवशिष्टानं मंत्रवर्णान्ति - भूपुरेषु समालिकेतु
प्राणप्रतिष्ठां कुर्बि - प्रत्यह पूज्येद्वृढः ॥

गुर्गु संपूज्ययतेन - गृहीता चक्र मुताम
मन्त्रस्य यत्रं कर्प्या - इत्येवं नारदोभवेशु ॥

तद्वाद्रा परिजाने - मंत्र राजस्य यंत्रं
अत्रेयेत्स्वं मन्त्रेशु - मन्त्रजो भक्ति संयुः ॥

चक्र जानेतु दौवानं - चक्रं पठवाचारस्य हि
चक्र जानेतु शालानं - श्रीचक्रं समुदाहृतम् ॥

अष्टादशाष्टरे चक्रे - गोपालानां प्रपूज्यं
षडक्षरे तु रामार्या - चक्रं पूजनमुच्यते ॥

॥
भ्री परारार संहिता

महागणपते चक्रे - गणेशानं समर्थनं
अक्षाक्षरेषु छायाणं - तृसिशनं अनुस्तुविः ॥

तथा हनुमतानां भ - सप्तम साखात्मके शुभे
चक्रे सपूजनं प्रोक्तं - इथं सब्र्ह्म निदितिेतः ॥

भ्री मेॅनेयः :-

श्रो! भगवन् सर्वशास्त्रार्थं - तत्वज कहराणानिवे
परारार मुनेि बृहि - अति वालस्य गोरवात् ॥

सुर्त संजीविनी विद्या - सर्वमन्नोतमां शुभां
यस्यावश्च हनुमानं साक्षा - स्रोतां रामपूवित्रः ॥

सक्षमण प्राणदो ह्रोण - सर्वतो हरिताभिषः
यस्यासंस्मरणापदेव - मृत संजीवं चेतुपत्तं ॥

तहिद्वा या मम बृहि - महाश्च देशिकोलं ॥

भ्री परारार :-

श्रो! साधु साधु महाप्राण - मेॅनेय तबतुदुहा
हनुमतत्तुतौ लग्नातोैणोसि भस साक्षारस् ॥

इंद रहस्यं परमं - अनालेयं न कस्य चितः
अनहं कथनात्स्वो - देवता कुप्पयि वृत्तम् ॥

भक्ती सीतियं मया किंति - तरावारकं न विभो
सावधानमना मूतवा - श्रुदु श्रद्धा पुरस्सरभं ॥

आदो प्रणवमुच्चार्यं - श्रीमुद्धा बायुबीजं
उच्चार्यं चक्माल्पवाद्त्वक्षमण प्राण वायकम् ॥

तहिद्वा या मम बृहि - महाश्च देशिकोलं ॥

श्रो! भगवन् सर्वशास्त्रार्थं - तत्वज कहराणानिवे
परारार मुनेि बृहि - अति वालस्य गोरवात् ॥

सुर्त संजीविनी विद्या - सर्वमन्नोतमां शुभां
यस्यावश्च हनुमानं साक्षा - स्रोतां रामपूवित्रः ॥

सक्षमण प्राणदो ह्रोण - सर्वतो हरिताभिषः
यस्यासंस्मरणापदेव - मृत संजीवं चेतुपत्तं ॥

तहिद्वा या मम बृहि - महाश्च देशिकोलं ॥

श्रो! साधु साधु महाप्राण - मेॅनेय तबतुदुहा
हनुमतत्तुतौ लग्नातोैणोसि भस साक्षारस् ॥

इंद रहस्यं परमं - अनालेयं न कस्य चितः
अनहं कथनात्स्वो - देवता कुप्पयि वृत्तम् ॥

भक्ती सीतियं मया किंति - तरावारकं न विभो
सावधानमना मूतवा - श्रुदु श्रद्धा पुरस्सरभं ॥

आदो प्रणवमुच्चार्यं - श्रीमुद्धा बायुबीजं
उच्चार्यं चक्माल्पवाद्त्वक्षमण प्राण वायकम् ॥

तहिद्वा या मम बृहि - महाश्च देशिकोलं ॥

श्रो! भगवन् सर्वशास्त्रार्थं - तत्वज कहराणानिवे
परारार मुनेि बृहि - अति वालस्य गोरवात् ॥

सुर्त संजीविनी विद्या - सर्वमन्नोतमां शुभां
यस्यावश्च हनुमानं साक्षा - स्रोतां रामपूवित्रः ॥

सक्षमण प्राणदो ह्रोण - सर्वतो हरिताभिषः
यस्यासंस्मरणापदेव - मृत संजीवं चेतुपत्तं ॥

तहिद्वा या मम बृहि - महाश्च देशिकोलं ॥

श्रो! साधु साधु महाप्राण - मेॅनेय तबतुदुहा
हनुमतत्तुतौ लग्नातोैणोसि भस साक्षारस् ॥

इंद रहस्यं परमं - अनालेयं न कस्य चितः
अनहं कथनात्स्वो - देवता कुप्पयि वृत्तम् ॥

भक्ती सीतियं मया किंति - तरावारकं न विभो
सावधानमना मूतवा - श्रुदु श्रद्धा पुरस्सरभं ॥

आदो प्रणवमुच्चार्यं - श्रीमुद्धा बायुबीजं
उच्चार्यं चक्माल्पवाद्त्वक्षमण प्राण वायकम् ॥

तहिद्वा या मम बृहि - महाश्च देशिकोलं ॥

श्रो! साधु साधु महाप्राण - मेॅनेय तबतुदुहा
हनुमतत्तुतौ लग्नातोैणोसि भस साक्षारस् ॥

इंद रहस्यं परमं - अनालेयं न कस्य चितः
अनहं कथनात्स्वो - देवता कुप्पयि वृत्तम् ॥

भक्ती सीतियं मया किंति - तरावारकं न विभो
सावधानमना मूतवा - श्रुदु श्रद्धा पुरस्सरभं ॥

आदो प्रणवमुच्चार्यं - श्रीमुद्धा बायुबीजं
उच्चार्यं चक्माल्पवाद्त्वक्षमण प्राण वायकम् ॥

तहिद्वा या मम बृहि - महाश्च देशिकोलं ॥

श्रो! साधु साधु महाप्राण - मेॅनेय तबतुदुहा
हनुमतत्तुतौ लग्नातोैणोसि भस साक्षारस् ॥

इंद रहस्यं परमं - अनालेयं न कस्य चितः
अनहं कथनात्स्वो - देवता कुप्पयि वृत्तम् ॥

भक्ती सीतियं मया किंति - तरावारकं न विभो
सावधानमना मूतवा - श्रुदु श्रद्धा पुरस्सरभं ॥

आदो प्रणवमुच्चार्यं - श्रीमुद्धा बायुबीजं
उच्चार्यं चक्माल्पवाद्त्वक्षमण प्राण वायकम् ॥

तहिद्वा या मम बृहि - महाश्च देशिकोलं ॥
श्रीदशोतर शत्तमपदाः

मृत संजीविनी नामो - हरस्य मभ्रस्य वै गुणे
नव ब्रह्माण ऋषयः - छन्दोमृत बिराटः ॥

लक्ष्मण प्राणदाता च - हनुमान देवता भवेत्
प्रणवं बोधिस्मिरुक्तवा - स्वाहा शक्ति हवाहूः ॥

श्रीसुधा वायु बीजानि - कीर्तकं परिकृतितं
अज्ञ्यासं कर्त्यासः - मूल मन्त्रेण चैव तु ॥

ध्यानमः

श्रोऽ॥ ड्रीपाध्रि मादय निजेन मूर्णाः
वेगेन धावन्त मनेकिना स्वां
श्रीराम नेत्रांबुज पीयमां
सौभिष्ट्र संजीविनि माध्यामिं ॥

प्रथांतरे:

श्रोऽ॥ वेगानीत महृष्टाध्रि - दिखर स्पर्शश्रणद्ग्रात्रकं
श्रीरामानुज नेत्र पद्मज तमो - निर्मोहित द्रमीष्टिम् ॥३८

सुनीवाज्जुद मुख्यवानर गणिः - आलिख्यामां सुदा
रामप्रीतिकरं नमामि विश्रसा - नित्यं हनुमत्रभूमं ॥

संजीवाध्रि समानीय - सर्ववानरवीवदं
लक्ष्मण प्राणदातारं - हनुमतं महं भजे ॥

अयुंतं तु पूरःश्रवणं - तपष्ट्टवहांशकं
नारिकेलोकम वापि - गोक्षीर वा गुडोधकम् ॥

ततावस्थं हृदे दमनो - पायसं तिमघुपुजूतं
यथाशक्ति ब्रह्मणं श्रं - भोजयेन्मित्र विलुभी ॥

ज्वरापस्मार हिवकाया - क्षय कुष्ठादयोपि वा
प्रभेहवति रोगाश्रं - नयंत्रेण न संशयः ॥
भ्रमणानेन समभ्रम्य - भ्रम वा जलमेव वा भ्रमवापेतना तायं - पायेयेऽगिरि बुधः ॥

किंत्र रोग विनिभुक्त - श्वारायु स्वभवे धृवं गृहुःकाली संत्यज्ञ - हनुमच्छान तत्तपरः ॥
रम्भाचेन मन्द्वारेऽस्तय मूलेऽकर्वासरे जयेश्वरल चितेन - पुनःजीवक्षामालया ॥

मष्ठं हनुमतं कारितं - अव्याधिक शतं बुधं महत्तर प्रयोगेन - कार्यरथं च जपेद्बुधं ॥

तत्रपलं बणं तु ब्रह्मान्तु - ब्रह्माणपि न शक्यते अध्ययनं प्रवक्षायामि - मैत्रेय मुनि पुज्जव ॥

पञ्चकोणं लिखेत्वृङ्गं - तद्वहिःस्त मालवेष्क तत्स्पौद्धा पत्रं च - वृद्धदय मनःतरं ॥

चतुहीर समागुःतं - भूपुरं विलिखेत्तत: संग्राहं लिखेत्वा जानुः - क्रमं वश्यामि सुक्रत ॥

यम्त्रमये लिखेत्तारं - पञ्च कोणेषु पञ्चकं चण्यं लिखितवा मन्त्रसङ्ग्रहं - यथार्थम मर्द्वित ॥

ततं भोवश मन्त्रेशु - दौहौ वर्णान्तु ततं पैरानु क्रमेणव लिखितानु - प्रागारभ्य प्रदद्धिणम् ॥

तथा भूपुरं मध्येति - विलिखितानुष्ठुम्बुधः प्राण प्रतिष्ठा कुट्बा च - संत्री प्रत्याहारं चयेपत ॥

पुरुं संपूर्य यत्नेन - गृह्याचर्चक समत्रम् मष्ठ प्रामोदयं मयोदितते मैत्रेय महात्म्य मनः श्रुणुष्व श्रुभूषयेत्तरमि महेश्वरसं स्वातं च निवृत्ति हेतुः ॥

इति श्री पराशर संहितायां पराशर मैत्रेय संवादे मृतांजीविनी विदा कथनं प्रयोद्धयतर वत्तम: पदलः *

* * *
श्री पराशर संहिता
चतुर्दशेशोतरशततमः पदचः

प्रभाव कथनम्-२ :—

श्री पराशरः :

हृद्यं परमाकुंडः तु गुरुः पुरा रेवानदी तोऽग्न्यवश्ये पुरौतमे ॥

शाश्वेतिज्वरः कक्ष्यज्वलं इति विश्वतः
निमेषमो निरर्हकारः - परश्री विजितेतद्रयः ॥

संसार या भुद्विष्य - तत्र तत्र न च चारथ
अभिन्नज्ञानं जगति - भूपामुः पं ततं परम् ॥

प्रतिवर्ष्णं प्रति गृहं - भूयान् लोकोप्यज्ञात
इतरं संध्र माणीपि - तेवानोपहता द्विजः ॥

न किंचिदपि न प्राप - पूरवं कम्भ वसानुगः
आश्रयतो समालोक्य - समायानं नुः। कृष्णः ॥

बालाक्रं तावदयूः लोकसः - पूरवं जन्मोंध संघ्यातु
यद्यसहस्तकृत्ते कर्म - तत्तदनिं फलतुः क्रृतमुः ॥

अथ मन्म मनामूर्वा - शृङ्गितपासादिवहो द्विजः
मर्द्राजाश्रमस्म शांतो - यानांद शुकलं संकुलं ॥

ततो मध्यार्थं सम्पवे - भोज्येन्नाति धीमुनिः
विश्र निहस्यामाक - भारद्राज स्वुदंतकमुः ॥

तदुद्वृष्ट्वा चिन्मयो - भूत्वा सुदस्तो ब्रह्माणानं
तपण्यमुनि शार्दूल - मन्वोद्धिश्चुरो गिरस्मु बुद्धतोऽचः

क्रृष्णिज्वादितेश्वरः - परवर्नमहामागः
महावीश सकलानु कबापि - मया लब्धं न भोजमु ॥

श्री पराशर संहिता
का च मात्र घनं वा पि - जलं वा मुनि पुजृवं शर्पित प्रत्युत्त जनाः - तारयन्त्राक्षावंति च ॥

शास्तां तद्धुना स्वामिन्न अतिधीनचर्यन्न भवानू परः सहस्रान्संपीय - मात्रिकाप्यते कुतः ॥

एतद्वृष्टवा विष्ठ्र ने - बहुदुःंख समागतं अधिन्तबेव शास्त्राणि - शुक्लाण्ण च भवाद्वृहां ॥

विधाय जानवान्नू मूल्या - संसारार्यं मध्यन्िनि न वल्मेत्य च किंचि द्वा - किमिःं मम दुःखक्तम् ॥

तत्तु मत्योर्थ वर्गस्य - पातकं वा द्रिजपवम्

येतमेतचत्वो जातवा - योगभागन सुभ्रत ॥

हिंतं बुझि भर्दाज त्वा मद्धं चरणं गताः

ये तत्सायाती दीनस्स - सुदंतस्य सिरःति वराः ॥

भर्दाजसस्माकार्यं - क्षणं दत्तावध लोकये

तत्पूर्वज्ञम बुतान्त - मन्नवीच्च ततोविद्विज्ञम ॥ ।

भर्दाजः -

उति००विशिंशिति विक्षर्व - श्नातवा भुंक्ष्य-यथापुवकं भुक्तश्य ते समाचारं - सरे वक्ष्याभि तत्परं ॥

इत्युक्तवास कमण्डलवा स्तीर्यतो वेन तद्विजः

अभिशिष्यय समाभासाय - वासोदतवा कृताक्षिकम् ॥

पूज्यांमासं तं विलायं - सहान्यं मुनिपुजृव

ततोवनं पठ्रसोपेतं - भोजयिन्यः द्वीजान्न मुनिः ॥

भर्दाजः स्वयं भुंक्तवा तेषा मात्रा पुरस्सरं सुखासीनेषु विश्रेष्टु - शुक्लीषु मुनि पुजृवं ॥

स्वयं मध्यस्तनं छेषे - तैराज्जातो मुदावितः

तेषु सांवीयं देवशिः - सुदां वित्तिणमान ॥ ॥
अभविद्ययन्त्र विप्रान् - सर्वज कहणानिति
सुद्धा मुनि शाहौल - पुरा तव क्रियोत्तमः ॥
धमनिषिद्ध इति क्षणः - द्विजपुज्या परायणः
हनुमत्रकित्र युक्तानां अवमान करस्तदा ॥
कौशी हनुमानु देवोदितान - कथमाराध्यते बुधः
विह्याद शास्त्रं विखण्डः - देवीं वा जगदम्बिकाम् ॥
गणेश श्रं सत्यानां - सुधा निह्यादिकानिपि
पूज्यते हनुमानु लोके - यदि विप्रैविहेिण्डः ॥
सुप्रीयो जामबवान्निता - कथं नाराध्यते बुधः
मधोऽज्ज्वलद्र द्विविन्दः - तथायने हरियुष्णः ॥
विभीषणां धर्मितमा - येघ्वेव हनुमानु यतः
इति निस्यं दुरालोपिनिन्त् वायुसूर्यं परं ॥
अजात्वा तस्म महाभाव्यं बोध्यमानीति सज्जनोः
एवं बहुतिनिपालो गते च शातुभैरवितिः ॥
हुँ राजयो महाराजेः - कबच किथकासितो मुतः
द्विजपुज्या प्रभावेन - ब्राह्मणतः गतो समानः ॥
हनुमत्रिनन्यायानुस्व - दारिचरः परम गतः
मुत संजीविनी विद्वा - दास्याभिं तव सुचत ॥
यतस्तवं निर्धनो विप्रा - मृगवंच न सयायः
उभयोरस्तरं नास्ति - निधनस्य मृतस्य च ॥
अतस्वं मृतसंकाशां - दत्ता सम्पद मुतमां
जीविवच्यति मन्त्रोयं - मुत संजीविना गुमां ॥
इत्युक्तवाथ परेद गुत्तस्ते - दीष्यित्वा मुनीवरः
मुत संजीविनी विद्वा - उपदिश्यान्तवीत्वुनः ॥
29)
आर्यो गण्ध महाप्राज्ञ - साकेतपुर मुत्तमम्
तत्र सारवतोयेश्वु - स्नात्वा जप मनुतमम्।।

इत्युक्तो गुरुणा विश्रं - प्रणमस्य सुविद्वंद्वतः
अयोध्या नगरे प्राया दृष्टमा यत्र संस्थितः।।

स्नात्वा विषयवित्र तत्र - द्विजो विश्रुत नामसः
द्वायो बायुरुपं धीरः - भृत्त संजीवनिनः जपनं।।

एवं तपस्तुत स्तत्स्य - मात्रत्र गमात्ततः
स्नानार्थ भ्रेष्टाद्वा गत्वा - शब्दाय मपश्यत॥

तत्सनाध्यति शीघ्रं सः - मूतसंजीवनिनः जपन्
विक्षेप शब्यो स्तोऽय - तदुपविष्ठ तु रंजसा॥

प्रणतो दण्डवतुः सो - तावाहोक्ष्यति विधितः
प्रणालिको युष्मं वीरो - कि कुलीनी कुतो मुतो॥

पुरवा ऊँचायः -

स्वामिनाः आवाः पुराण्यो हि - भारतो द्वाप्रन्तको
ज्येष्ठ हर्षवाम नामा च - द्वितीयो गृहमदिनदं॥॥

उपायोनासिनि तनः - पुत्रवा मुनिपुर्ज्जवः
अवज्जवेन हुःखाताः - निधरनी सह भायंकरी॥

पुत्र भावेन यं कं विलं - नित्यं पोषितु मुँसुकी
सुबाहुस्मारिकाँ चैव - माजितु मृगमदिन॥

स पोषयतो स्थितबान् - बहु कालं महापुने
कदाचिच्छारिकां दृष्टव्य - माजितो भक्त्या नित्ति॥

तार्कितं सोपि माजितं - सक्ष्मव सुबाहुना
ततोन्योंम तुष शाक्यमुनी महामुने॥

आवाः कुत महायुद्धी - माजितं शारिकामपिं
उद्धरनयोयं बाहुम्यं - निन्हलावित साहस॥॥
तत्पात मुनिश्रेष्ठ! पुनरज्ञोत्तिता यमूँ
इति शुचि तयोरविन्द - रहस्य मुनिपञ्चम ॥
अन्नवीर्गायु तनया - दरमेतो पुरुषस्वर्णी
यतस्त्वपोषितो शारि - माजलिली निहत्ताननी ॥
परस्पर हृती बीरी - स्वाभिमाना ह्वशापयि
माजलिलाशारिकाबापि - मतश्रेष्ठतरो मुखि॥
अत्यन्त प्रीतियुक्तकोष्ठि - यतस्तवपोषको तयोः
निश्चित्वयोहि य तस्तवामि - हनुमानं मधुपापस्ते ॥
न करोति दया किंचि - दहो मत्यांगीरवं
अथवा मकरस्तस्योऽं - हनुमानं भक्तशस्तः॥
कथं भविष्यति वृथा - कह्यों समं हुक्करः
इति बाधापरे विप्रे - दयाद्रि हृदयं कपि:॥
आविर्भमुख हनुमानं - अष्टादश सुजातिविभवः
करिसत्रुं प्रतीकाशो - नानाभरणं सूक्षितः॥
पीताप्रवर्तव सम्बी - साक्षाच्चौरिरिव परः
tं दृष्ट्वा विस्मितं विन्द - पतितं पादयोः भृवं
तुष्टाव परया महं - स्वापराध विशंकितः॥

शुद्धि ॥-

श्रो॥ नमो नमस्ते देवेश - सूचि स्मितवत्सत्त हृतवे
अक्षराय वरेष्याय - वरदाय महात्मने ॥
योगी हृद्दल संस्थाय - भवरोगीश्चाय च
भक्तपराध सहने - भवपुजन नमोस्तुते ॥
रामोपकार शीलाय - लक्ष्मण प्राणदायिने
सप्तकोटि महामन्त्र - स्वरूपाय नमोनमः॥

$227$
गौरीगंभृ महाशुक्ति - रत्नायामिन चातवे वेदवेदाय यज्ञाय - यज्ञोक्त्रे नमोनम् ॥ ॥

व्रह्म विष्णु महेशादिः - सर्वदेव स्वरूपिणे शतानन वधार्थीय - नक्षत्रे भ्रवणे चुंबे ॥

अवतैःपञ्चवक्रः - तस्मात्ह हनुमते नमः नमस्तुमयं कुपासारः - शमस्व मदुन्तेयम् ॥ ॥

महापराश संवानेन शक्तिनासित तवापि हि अतस्सहामेवैः - युक्तं श्री हनुमत्यो ॥ ॥

पुष्चाभिन लक्ष्मीपुर दाहकाय पुरातकाष्ठासुरमदनाय नमोस्तु भीमकल्स विनिमितेषु सेतुचय भीमसरसोत्सवाय ॥

जनन मरण वजित - शांतकित्वं विग्रहं गन्धगणण सुसेवितं - पापसद्धु नाशदं

कूंभ पृष्ठचारिण - पार्थकेतु चारिणं वातलिक्य संस्तुतं - वायुसूतु माहथे ॥ ॥

इद्रव्याकरणाराधिगतवसरे यस्यस्यं विहलुधुः

दुष्ट्वा रूपमहाः कपिरीति पूर्विद्वितांत्रिः हयं प्रादायतम सुतां सुमुखपुण्य शीलानध्वं रत्नाश्रयां

यस्मान नाम सुवर्चलां हनुमते तस्म' नमः कुमरे ॥ ॥

पापाय दुःखाय च मे प्रचारो भारस्तु तेयं भगवन् दयालो तस्मात्र संमोहय मां हनू मनः अभोर संसार समुद्रमये ॥

तथैव चेत्तासित जगायुष्मिनो

मदीय वर्गिन भार भारती ॥

कथ ममेशा हनुमानः वद्वेश मे

हनादम भारं वहनेनुकस्यष्ठी ॥ ॥
इतिस्तुत्वा हनूमंत सुदस्तो नाम वैद्विजः
अष्टादशः भुजाकारं प्रत्यक्षं गतज्ञु  हृरं ॥
शक्ति पाशं च कुलं परञ्चमपि हुलं तोमसं वेककं वा
शाङ्गं च त्रिवृलं मुसलमपि गदां परञ्चसममुदागरं च
गाण्डीवं चम्पंडं द्रवं नव भुजं वर्षं ख्याममयादवां
बंदेहं वायुसूतुं सुरिपु मथनं भक्तक्षा धुरीरं ॥
इति निवेदं श्रापशरं - मुनि श्री हनुमतारभुः
प्रत्यक्षायंगत्त्राहं नेव - महंसनि भाषितं ॥
भर्णावाजातिवा मंत्रो - यदाक्ष्मस्तोविद्धोितमोः
तदा प्रभृति साँबिध्यं - कुंतं तव महामुने ॥
पूर्वजन्म सुते पाये - सर्वस्मापि वारिते
इदानीं तवूऍडमां गतोसिम भरयेसितमो ॥

ब्राह्मणोवाच :-

तवूऍडमां कमलेनित्यं - भक्ति देहं महाप्रभो
क्षमतं सहस्रास्त्रादपरायणं मयाक्षताम् ॥
इत्रुक्तवा सहस्रांशृणो - द्वादसविधिपत्यं च
जाग्राह पादि देवस्य - भीम्या स हनुमतारभोः ॥
तथापि तं समुद्रायं मामें रिति स मार्तितं
समाप्तस्य नितिः तस्मि - दश्यामास सादरः ॥
सत्तन हनुममभवं - द्विज सत्तन कांक्षिणोः
पुण्डिदयो वपदिवे - युक्तवं सौदर चात्मतमु ॥
सोपि विप्रस्त्योगमण्डं - दत्तं सत्तनकार्कं
हस्तस्ततं संयोगात् - य्यासुक्तं यथाविधि ॥
ताम्यं सम्पूर्णमि समयकुं - वशं मूर्तिः वाहने
उष्ट्रवाहसते नाथं वाहितित्वा स्वरं पुरसु ॥
श्री पराशर संहिता

जगामाणूस्त्रपत्तायें - तीर्थ श्रीत्या निवत्तेनुष्टीणे
स्तु गौरुप्राय विप्रसिंह - सुदर्शने भायर्या सह ॥

मुक्तवानु भोगेसुस्वस्तिसर्षां - कन्ते मृक्ष मुराययो
पुरुषारपि तन्मेष महात्मयालल्ल्ये पुत्राम् ॥

भोगाम् मुक्तवा यथा कार्म - पुत्राणु संस्थायाय मंदेरे
भायायाय पुरुषेष जणु - मनुगाव तपस्विनो ॥

तत्रैव निधाना याति - हनुमन्वाद मापतुः
विन्यद्रह्यं बक्ष्यामि - लोकानाधुपकारकम् ॥

अशक्त्मेतेश्वरं नरः - पुराण्यरण कर्मणि
उद्धुर्यं परागेषु - जिपत्वा मण्डु मुखम्मु ॥

बहुंना गो घृतोक्तेन - अपूर्वेवं महामुने
मन्दवारे हृतेद्वा नश्तोतर शताहुति: ॥

श्रीकामो मल्लिका पुष्यं - करवेदेश्वर चस्मांकः
केतकी वकुले राज्यसंस्थितयं प्राण्युतां वम् ॥

नारिकेलोके: श्रीरेण - गव्यं स्मृतपर्यंतः
एवं पञ्चसु कूबीतं - मन्दवारेषु मन्त्रवित्तं ॥

ब्रह्माणानु सौज्ये तप्या तस्वशक्यायत्रिमुपन्दतुः
तस्य सिद्धेति मन्त्रसु - पुरुषार्यं वर्भेव हि
सर्वप्रियतो विकृत्यथे - कुबेर सदृशो भवेत्
कमोपसवं मन्त्रेषु - साधकानां शिवोतितं ॥

गोतमीतौर मार्हित्य - सिद्धयुक्ते वृहस्पटी
सुकृममेण जपामत्री - पुरुषार्यं फलं भवेत् ॥

जपे यदा प्रयोगस्या - भ्यंत्रस्य सुनिपुज्वं
पूजने तपणे होमे - प्रयोगस्याल्यं वाहे ॥

॥ ९०
तपोषनं वीर्यां - क्षत्रियां यशोचनं
अधोऽधो वै वैश्यांना - सर्वेऽ ऐंकृतं॥

परेशां प्रस्थवक्रुतं - परेशा युपकारिता
तथैव मूदु बृक्षीत्वं - जनपितिकरं मुळे॥

कुञ्जायपां नरो लोके - परैरजात मेव हि
मनुःतात्मणा मूढं - रक्ष्यापि कूळं यत॥

जानन्त्येव महात्मणा - साविणश्च चतुंदेश
निमोलिताक्ष माजिर - क्षेरपान संमंतिवदम॥

शारीरे जेन्द्रियेऽषु - प्रतिकूलेऽषु देहिनः
पुत्र मित्रादिकाञ्च तु - प्रतिकूले किमत्तम॥

इति भूनिवर्भाषितं मथा ते
मृत्युजनजीवन मन्त्र मेव मार्यः

निगमवति पठते भासमत्यः
विगतत्वं स्वसास्यत्वेति दीर्घः॥

इति श्री पराराज संहितायं पराराज मेत्रेय संवादे
मृतसंजीविनी विद्या प्रभावं कथनं - २ नाम
चतुर्देशोत्तर शतम: पटलः

* * *

श्री पराराज संहिता

पौड़ दुर्देशोत्तरशतम: पटलः

:- श्रुत्हलाब्ध मोचन प्रयोग कथनम:-

श्री पराराजः

श्रो:- प्रयोगस्य वक्ष्यामि - श्रुत्हलाब्ध मोचवं

श्रुणु मेत्रेय योगेशः - सावधान मना श्रुणु॥

मनुः:-

श्रो:- स्वामिनु हृदयमु भगवन् - श्रीमन्न श्रीराम किंकुँर

नमस्ते निगलाब्ध मोचवं कुः मे प्रभो!
इदं श्रोकं प्रतिविनं - सह्त्रावृत्ति मात्रतः
निश्चतं द्विशतं वापि - अष्टोत्तर शतेन वा ॥
जयेद्वा जापयेद्वापि - नियतेष्व द्विजभमना
मण्डलं मण्डलार्थं वा - पदेष्मियम बासरः ॥
श्रुत्वाभ्यो विमुच्येत - शिवस्य वचनं तथा
दशाश्च विष्णुं कुमां ढोंगेन तर्पण भोजनम् ॥
आपदुबारक स्तोत्रं - मासंदुभद्रवं तथा
अयोद्यंशाकर्षं विषा - करचं यन्त्र स्विष्ठम् ॥
पञ्च रत्नानि योगेन्द्रं - तथा द्रादशं नामकं
राजहरे समाश्चानं - प्रयणे स्वापने तथा ॥
अरणेय जलं मध्येतु - आपांकालेतु दुष्क्षमानं
एक्वां द्विवारं वा - नियवारं वा पठेवदिद ॥
तस्य कथापि भयं नास्ति - सवेन विजयी भवेन्द्रं
सतं सतं पुनं सतं - नात्र कार्यं विचारणा ॥
संवारं किष्मते कर्मं - निस्फलं भवति धूर्वं
वृषा यासो भवेन्द्रेनां - वंध्यायां कुसुमं यथा ॥
रक्तं तसोसु पुष्पाणि - श्वेतं दूर्वं कुरात्मापि
तथामलकं पत्रं च - शालादतानी फलायामपि ॥
कार्तीक मासे शुद्धात्मा - विष्णुं वा शिववेश्व वा
हनूमतं यथा विदान् - पूजयेच्च व्याहावैधे: ॥
संपुर्जयं मेघं पुष्पं वा - कोटिपूजा समं फलं
श्वेतं दूर्वं कुरात्मानं तु - शातमास्तोत्तरं तथा ॥
अष्टाविश्वति ये वापि - गोच्ताक्तं महामुने!
हुनेच्च मनुरायणेय - सप्तमाश्चार्मिकेन वे ॥

श्री परार्षार संहिता
कुंवर सदृश्य भूवचर्मस्य अवश्य एवमद्वान्ते धूर्वं च सर्वात्मातुक्षायकरं - सर्वेऽखोकवशंकरमुः ॥

श्वेत दूर्विकुरायण्या - वेदमन्नैषं सृष्टिन्तानं शिरसाधार्येण्यायस्तु - दुस्स्तब्धं तास्य नमस्ती ॥

अपमृत्यु परीहारं - सर्वथा नाथ मद्विवधंशयः

श्वेत दूरविणि संगृह्य - मन्दवारेणु पञ्चंसुः ॥

अष्टाब्धिश्च बारस्तु - होमं कुर्याद्विण्ठक्षणः

प्रायोणानां पञ्च सत्याकानां - भोजयेद्विण्ठं वस्तुनिः ॥

अपमृत्यु परीहारो - भवेतस्य न संबायः

ांगुष्ठत तजनीम्यां तु - सौम्योऽहारयेद्वितवदा ॥

तजनी मध्यमानां च - कनिष्ठानामिकायेये

तं कुलान तथा होमं - प्रकुर्वीत विश्वक्षणः

ांगुष्ठानामिकायां च - सूवं मध्यमया तथा

गृहीतवा जुड्यात्सवं - मन्त्रपूतं हृदरूपधं ॥

प्राणायामादिनः ललायां - तिलके दस्तब्राजने

तजन्यंगुलि संयोगा - दृष्ट्या सप्तमकुलः ॥

पूजा काले होमकाले - जलपाये निवेदते

दाने आचमने नैव नंकी हस्तो भवेततः ॥

कातिक्यां शुक्लपक्षेऽत - मन्दवारे विशेषतः

अयाबं बहुवितवा - येन केन दिनेपि वा ॥

येन केनापि मानेन - पूविठैस्नान मार्जेन तल दत्तुपुष्पाणि - द्रोणपुष्पाणि यें सुने ॥

अष्टोत्तर सहस्रं - पीत चन्दन मित्रिलं

निरांतं द्विश्रतं वापि - पूजयेदुद्विन्तमभुमुः ॥

30)
क्षयापस्मार कुष्ठादि - रोगालक्षणिति पुर्व धनुमंतं दास्तं द्वारपीड़ुतं - स्वान्त निरतम् ॥
भजेतारं मातं निजभुवं समर्चि विभवं
विराजतं स्वान्तं दशवदन्मुच्चित्य प्राणानू
प्राणांतं द्रष्टाांतं सततं बलवत्तं कुशास्तं ॥
किरीटनेशुर हिरण्याक्ष्णे:
विभूषितं कोमलग्रात्र विग्रहं
पवासनं पवादलायतेक्षण
महानुभावं हनुमंतं मीले ॥

deśit śrī parāśāra śāhitrāyāṃ parāśāra mādhava śāstvadē
drāśāhāvad mōcān prāyeṇ kathā nām
patravādveśtur śaätam: patla:

श्री पराशार संहिताः

श्रोः कालकुट विश्वेस्व हनुमंत्य प्रभाव कथनम् ॥

श्री पराशारः :-

मन्त्रांतर प्रक्ष्र्यामिः - सर्वलोकोपकारकः
ष्णुःवेकमनं भूत्वा - अद्यां मुनिनिर्वश ॥
कालकुट हृंगं नाम - समस्त विश्वाशानं
समस्त मन्त्र जालेषु - श्रेष्ठ श्रेष्ठांतरं भवं ॥
यस्योपचारणमात्रेण - विष्णु नाशयिति धृवं
पुरा यस्यप्रभावेन - कालकुट हरेहरस्य ॥
वषयतः सर्वदेवानां - ब्रह्मादीनां महेश्वरः
अस्य मन्त्रश्य माहात्म्यादुगरं कबली कृतम्। 4
सदाशिवश्य कालेनु - नीलकमजलवदुवो
तदा प्रभृति कोकेशु - नीलकम इतःएते। 5
मन्त्रोढारं प्रवक्ष्यामि - श्रुणु मण्डेय तत्वतः
ओ नमः पञ्च वदनाय - पदालू प्रभृत्येति। 6
ततः बोगरहस - वदनायेयति चोजःऽरुतु
गुरुवीजं समुच्चारस्य - कालकृष्ट विपेति। 7
हरायेति ततस्वर्ष - मण्डजभुवं विपारिणि
सप्त वृक्षक्र हूँतादि - विषं हरहरति। 8
नाशयेति हिबुच्चार्य - ममदेहे त्यतं परं
रक्षां कुंड कुर्कुचचार्य - हुं फल्स्वोहे त्योहोवरेतु। 9
बलतुवत्ति वर्णाथि - मन्त्र स्वर्भसं साधनः
हृदिरस्य महादेवं - कालकृष्ट विषालयया। 10
छादोमुः बराभुवतं - देवन घुमम्पुरुः
प्रणवो तीज मित्युक्तं - स्वाहाश्च इति स्वरीति। 11
नमः कोलक मित्याहु - निविषेव विनियोज्येत्
मूलबं कभिजो विधानेन - न्यायं कुर्याप्रयत्ततं। 12

ध्यानम्।
पूर्वेन्दु मण्डलगतं परमामृतात्
पीयूषपूः कर्तवं शिरसाबृहं तः। 13
विवशशवके कपित पायि युगं प्रसनम्
व्यायचिनरं विषहं घुमभत माहस्य। 14
अष्टोत्तर सहस्रं वा - अष्टोत्तर शतं तथा
प्रीत्यानिष्म माहस्य - जेपश्चयं समाहितं। 15
एवं दशदिनं नीतवा - तपर्णं होभमावरेतु
ब्रह्माण्डं भोजयेतग्राहाद्वारिश्वति मात्रंः ॥ १५
एवं कृते पुराणवर्य - सिद्धो मन्त्रो भवे धृवं
श्रुतेवा पुराणवर्य - कुऽद्वै मंत्रवित्तमः ॥ १६
अन्तरं प्रयोगलु - कार्येच यथा विवधः
संप्रवृत्तिक लूताद्वा - ष्ठि धातुक जन्तवः ॥ १७
पञ्चरवां पठेश्वर्तु - सर्वबाधा विन्दति
अम्लाःहस्यं वक्ष्यामि - लोकानामुपकारकमः ॥ १८
अपमूष्टूहुः त्रूणां - सर्वोर्ण हुरं परमेऽय
आवार्य वरे तपूर्वं - स्वस्वितवाचन पुर्वकमः ॥ १९
चतुर्वारं ऋषिविजेश्चापि - ह्रमूषमन्यं वितमानसः
फलाशीवा हृदिव्याश्रि - ब्रह्माचारी जितेनिष्यः ॥ २०
ऋषिविभमसहित सस्म गाचारं शत समाधरमेतु
पालिकारोपविविषना - स्नायुमृच वालिकाः ॥ २१
गोमेयनोपविल्पतायां - सूमी निश्चाल माहसः
हस्तद्वयं प्रमाणं तु - सतुरसं समंतः ॥ २२
मण्डलकार्ये द्विधान्तु - रज्जवल्ली विराजितं
स्वस्तिकः शालुपचः अश्रु - पञ्चरणरस्तक्तमः ॥ २३
विनातेअतिने व्याध्यं - चितरस्त्रेयः प्रकलिपातः
चतुर्दीर्घ प्रदेशे भु - कदली काण्ड संयुतमः ॥ २४
चतुष्कोषेणु कल्वा - चतुरस्त्र्व निश्चितेपेत॥
वासोभिवेषितानुर रतन - पञ्चपतौऽव संयुतानु ॥ २५
चूँत न समरंकत्यं - गन्धपुष्पाक्षतादिबिमः
भूजावं पूरितां च - सुवर्णकलशान्निवितां ॥ २६
शालीया नव्यानु शुभ्रां - स्तंभलानु मध्यमण्डले
तत्र स्थायिकांसा पूर्णं - स्वच्छितं कल्पं शुभस्म्

सौवर्ण रजितं वापि - तास्र मृणमय सेववा
तेस्यो महास्तं वस्त्रेश्च - काविकाभिषेष वेष्टितम्

पञ्चपल्लव रत्नावः - सुवर्ण रजतान्वितं
दर्भं दूरकुराराणि - घटमध्ये विनिक्षिप्तं

गोरोजनं च हेमताकः - हेमव मुख्या सुमूलकः
विष्णुक्रांतं सहातें - विनियतस्तं मध्यं

आच्छादं नुतनं वस्त्रं - पञ्चवकौणं लिखितं
साध्यनाम लिखेनमध्ये - पवनामृतं संपुतम्

तामेव लिखेलिखे - कोणेपु लिखेलिखुधी
मृत संजीविनी विधां - भूपुरे सम्यगालिखेत्

प्रतित्वरं च लिखे - तपावंरोपि विनामुते
काठौरी चान्दनश्रीरं - कुणकेव विशेषं

विलिख्येवं शुभं यात्रं - पूजयेदुपनारकं
मृत संजीविवेतेनेव - मद्येनारायणेयं तथुः

निधकारं तु सौवर्णं - तदर्थं वा तदर्थं
रजितं पल्मारं वा - वित्तशालयं विवर्जितं

विग्रहं कारेदीमार्गं - हनुमतं दुधुव्यमानं
ग्राणप्रतिष्ठां कुर्वीति - स्थापये मध्यं मध्यमे

गद्धु पुष्पाखरितांश्च - चक्रराज मनुतमं
परमालं च नेवेदं - सफलं निर्मित्वेवलुतम्
नित्यमाराध्येद्व - माचार्यों नियतस्मुदीः  
रोगकृत्रिम भूतिचारत माला मनु स्जयेत् ।।  
(\text{40})

महतिविश्वः सहितो - नित्यमण्डोत्तर शतं बुधः  
अष्टाविष्टि गार्ष वा - पञ्च ये दिवसे ततः ।।  
(\text{41})

वर्तक्षित विदिनांस्मार्यः - दशांशं तपयेतस्मुहः  
गुडौदकेनैव गोकृषीयः - नारिकेलोकाने वा ।।  
(\text{42})

स्वगृहृद्धोत्क्र प्रकारेण - बौद्ध संस्थाप्ये ततः  
हुनेमधुत्रयु गुतं - कोरासि तिर मिथिलम् ।।  
(\text{43})

अष्टोत्तर सहजं वा - त्रिशतं शतमेव वा  
होमशेषं समाप्याय - कुक्तवपुरुषान्हि तथा ।।  
(\text{44})

माजंगेधीनिनं विद्धान् - मध्य कुंम शिखताम्बसा  
उत्तमंत्रेन वा नुषुभ त्रित्वे नोभेन वा ।।  
(\text{45})

ब्राह्मणान् भोजेयत्प्रत्या - हृक्षिणामिनुलोप्येत्  
आचायं पूज्येत्प्रेर्विजज्ञः यथाविविधः ।।  
(\text{46})

वित्तशाव्यं न कुर्वित्ति - भक्ति तस्तानु समाप्येकु  
एवंकेत महायोगिन् - क्षयकुष्ठ पुरोगमस् ।।  
(\text{47})

लुतापस्मार चाँ द्वाराः - प्रह्येच महंग्याः  
वस्मिरि प्रभुतालोके - वेचाये रेज सहस्त्राः ।।  
(\text{48})

तक्षादेवनिवंते - मार्गज्ञायुरान्त्यात्  
सतं सत्यं पुनससतं - नात्र कार्याविचारणम् ।।  
(\text{49})

अपमद्ये शुद्धं वारयि - हृशुद्धां च जुम्भं  
प्रलापं वा प्रमादेन - कुर्यशास्त्रि विमोहितः ।।  
(\text{50})

प्राणायाम्य सूयं वा निरोक्ष्या चम्य संस्मरेत्  
हनुमशाम संस्मृत्य - दक्षकरं संस्पृष्टेत् ।।  
(\text{51})
शोडङ्कोतर शततमः पदलः

धन मापदि सरखे द्रोगा दक्ष्यति ब्रोष्णचः
जलामक्षति नौका च - सदा रक्षति मार्गतः।। ५१
जन्तुनामाति दुर्लभः मनुजता तत्रापि भूदेवता
ब्रह्मण्यापि च वेदशास्त्र विषय प्रजा ततो दुर्लभः
तत्राध्युतम देवता विषयानी भक्तिमवेभेदिनी
दुरृस्या सुतरा तत्तापि हनुमत् पार्वतिः दति।। ५२

इति श्री पराशार संहितायां पराशार मन्त्रेय संवादे
कालकूट विषयं हनुमन्यं भ्रााधव कपनं
नाम शोडङ्कोतर शततमः पदलः

* * *

श्री पराशार संहिता
सप्तदशोतरशततमः पदलः
- - मन्त्रसिद्ध कपनम् - -

श्री मन्त्रेयः -

श्री भगवनवं भवता मग्ना - बुद्धोक्ता हनुमतः
समस्यिद्विकरास्वरे - सर्वकाम फलादाः।। १
भव मे संशयो ब्रह्मन् - अधुना परिवर्तते
अस्ये तदुपरि हर्षार्थ - मधुना चैतलु महसि।। २
एवं विशेषु मन्त्रेपु - जाग्रत्सु जगति तते
किमित्य किमचन त्येन - विशेषत विपशिच्छः।। १
केचिद्वियोग हुस्तार्ति - पुत्रविद्वारिवजितः
विद्वारिवजिता: केचिद् - रोगार्तिः भृशुकिन्ति।। ४
शत्रुभिः पीड्यमानाश्च - राजानोदस्वदुस्वरूपि
विचरन्ति न फः तेषाः - सततान्य पुरोधसः।। ५
श्री पराशर संहिता

यैश्वमारायण देवेशन् - हृदमतं महाप्रभुं
शक्त्या स्थायप तु श्रेष्टुं - पदेषु पृथिवी भुजः II

अत्र मे संशयो ब्रह्मान् - अधुना परिवर्तते
अस्तित्वेतुल परीशायी - मधुना च्छेलु महेन्दिः II

श्री पराशरः :

श्रो॥ साधु साधु महाप्रत यथां त्वं परिपुर्णसि
इदमत्यत गहनं - समाभेः स्मांतरः:
रङ्गस्य मपिते बक्ष्ये - भक्तिसि गुहवतसः
तत्त्व जिज्ञासुनाचाय्यंगोपनीयं प्रयत्ततः II

पुरु महंत्यु हितदा - बढ़ु मन्त्रावृ सुरसंक्तुतानु
उद्धृत्वं वेद राशिम्यः - उर्वरं स्नय गणादिपि II
केलास शिख्रं गत्वा - प्रणिपथं महेश्वरं
व्यजय भ्वहातमानं - सर्ववें धरं हरसु II

हितदा तुः :-

देव देव महादेव! - लोकान्त पातुकाम्या
अस्माभिक्षुकातमण्या - सस्कामाफलप्रीदा: II
विश्राक्षीर्षु देवेशु - नानागम गोषेशु च
tतत्ततरस्त्वति च स्तां षुष्टु तवमुज्ज्वातु महलं II
इति तेषा वच श्रुत्वास्मास्वर्ध्वरन महेश्वरं
ढुष्ट्व तु मन्त्र सामध्वं - युक्तामिवं संमुद्धुताः II

स्थालीपुलाक व्यायनं - प्राणाबाजां बनामयः
अकलुषवं गिरिजां - मन्त्रेन्केन शुद्धताः
प्रद्रेष्यत चायेन - गजानन ष्टानन II

श्री पराशरः :-

श्रो॥ इति शम्भृवोर्वंकृत्वा - तदा चक्रुमुनीश्वराः
त्यहे देवगिरिजाप्रायु भूति शिवार्तिमेके II
सप्तदशोतरात्सतमः पदलः  

सुगन्धि तेनेनाम्यक्ता - स्नान योग्यांबरा वृत्ता  
उन्मुक्त भूषणाचर्त - कस्तूरी गन्ध पत्रिका ॥  १७  
कल्हायमानी संशोधित - ममारी शब्दानुसारंतिके  
विनेव निमित्तन - किमेतदिति वार्ता ॥  १८  
इति श्रुत्वा महादेवः - तामुवाच हस्तमुखः  
अस्मद्वाचारानं क्रत्य - किमथं वा गतं तथा ॥  १९  

पार्वश्रुवाचः:-  

श्रूः ॥  स्नानार्थं मिन्गच्छन्तं - स्वामांमायोप हुवानां  
अवाकर्षं बलमेत स्तत्तरा - दागताळसम महेश्वर ॥  २०  
अस्मारं पदवता मेव - निनित्तिमी सुताविमो  
अग्निन्त्र ताडन पररो - वृष्णु कल्हायते ॥  २१  
निवार्यामाणी बहुः - प्रमर्येशु मयापि वा  
कल्हायतं निसते - ताडयतां परशुरारी ॥  २२  

tां दृष्टं बा पार्वती प्राहू किमिदं बालबेलितं  
अजात कल्हानी पूर्वं मति मेत्रिति परीपुतां ॥  २३  
इति तथ्या वचश्रुत्वा - बहुःचर्यं समविन्तं  
तथ्यमाहं शिवोदेव! सिद्धमतं बलाविदिति ॥  २४  
संग्रार्थां तु परीक्षार्थं - प्रेमिनां मयाधुनां  
मुनीनां मन्त्र सामध्यं तथा क्रुद्दा शुमानने ॥  २५  
एतातिशं बहुतनां - विद्धेष प्राप्ती द्वजात्  
पदवामो मंत्र सामध्यं - देवेष्विपि निरंकुशं  
पराधीनेशु मदेशु - मनु व्येशु तु का कथा ॥  २६  

श्री परार्शरः:-  

इति शम्भोवंचस्मुक्ता - पार्वती रोष रोषिता  
शक्षाप सकलानु मंत्रानु - निबन्धाश्चे संबंधितम ॥  २७  

३१)
लोके पतिन्सतास्ति - मुग्धासीम्याद्विजातायं
तथैव शरीश्चिनां - शांतादांता स्तम्भितम्। ॥

tेषामाकर्षणं वशयं - तथैव द्रेष्णादिकं
श्रुतःनेपु कुर्वेन्तु - प्रमादे च भवेजजगतु। ॥

tस्मादेते महा मंत्रा - स्सिद्धि वेश विरंजिताः
अवन्तिते विशा शस्त्राः - जगाम हनानत्तपरा। ॥

tस्त्यास्त्तधचन्द्रशृवत्वा - लोकानुग्रह कृक्षिवः
कण्ठे साधितो मन्त्रे - होमस्त्वम भोजने। ॥

गुह्यं नवं भक्त्वा - श्रद्धा नियमेन च
उपवासपराणां - यथोत्त फलवर भवेत। ॥

इत्युक्तवा सकलानु सिद्धान् - विसंगश्च मेघेवरं
तेविन्तवा महादेवं - यथुसिद्धा यथागतं। ॥

tस्माच्छुद्वा विहीनानां - नहि मैत्रय सिद्धवः
तस्मात्रार्वलोकेश्मन् - हुँदिनो बहुवो जनः। ॥

tेषां कर्मनुसारेण - मन्त्रेश्वरा न जायते
बहुनास किमुक्तेन - तपसासिद्धिते मनुः। ॥

tपशुश्वरा विहीनानां - न किस्मितस्फल प्रदः
श्रद्धाभित्र विहीनाय - न तेषां फलवर मनुः। ॥

न प्ररोह्यवशा बीज - मुक्ते सूचिः जलं बिना
एवं गृहीतो मन्त्रोपिन - बिनाश्वरा न सिद्धिति। ॥

अश्रुश चैव दुर्भेल्वः - अविद्वाया स्तुतेप्रभो
tास्मां विमोहिनो लोको - जहीस्मृतः कली युगेऽः। ॥

tिष्ठयति सर्वं मन्त्राणां - निर्वर्त्तवं विशेषतः
हनूमदेभि विश्रेष्ठं - मन्त्राश्चायेपि सिद्धाः। ॥
बहुनाथ किमुक्तेन - यस्य श्रद्धा हि यादृशी
तादृशीतस्य सिद्धिः करोति सतं स मनुः। ॥

इदानुक्त मथा विम्र - यमां तवं परिपूर्णसि
रहस्यमिति विज्ञेयं - गोपयस्व प्रयत्नत। ॥

मुनिनर संकल्पमार्थततवं
मुहर्रमिधाय महेश्वरदिवशवा थे।
अवदार्शबल लोक रक्षणारं
हितमिते मेव पलायनभक्ति युक्तम्। ॥

इति श्री पराशार संहितायां पराशार मेनेय संवादे
मन्त्रसिद्ध हनुमन्मत्र प्रभाव कथनं नाम
सप्तदशोतर शतम: पट्टः।

श्री पराशार शंहिता
अठादशोतर शतमः पट्टः

-- हुकार हनुमन्मत्र प्रभाव कथनम् –––

श्री पराशारः

श्लोकः अन्यं ॥ ते प्रवक्ष्यामि - हनुमन्मत्र मुत्तमं
सर्वशास्त्रु हरू पुंसां - स्कृतकथं मानतं। ॥

भूतप्रेत पिताशाना या तं समरणादेव नाशकं
पश्चिमल्य पुरादेवा - देवासुर महावेने।

रक्षोदेव्या सुरेशीमे - दीनवेश्व निषुद्धिता
अलन्या विजयं सर्वेऽ - ब्रह्माण्य शारण ययुः। ॥

श्री पराशारः

श्लोकः

श्लोकः

श्लोकः

श्लोकः

श्लोकः
बहुरुपवा तेस्ताक्रं - वेदकुष्ठ मगमतपुरं
गत्वा भगवते सर्वं - नापयमास चाल्मया: II

तत्रतुल्कव भगवानु विष्णुः - शहुदेवविष सत्तमेः
झहेन्द्राकृ: परिवृतो - यथी केलास मंदिरम् II

अवताः प्रवेषिता स्वरेः - नदिनामाधावादयः
प्रणेयुः शंकुरं गौरी - सहित परमेश्वरम् II

तुष्टुकुविविधास्तोत्रे: - हद्दृतं स्तव्यवच
अयोपनिषत्तां सारे: - मन्त्रेश्वयम्बकादिर्भिः II

अथ पञ्चाक्षरेणां - पूजया मादुरादराधु
ततः प्रस्वतो भगवान् - उमयासह शंकुर: II

उवाच देवादिरेत्र ब्रह्मादीन् - कुशलं वस्तुरेखरासः
जानीवः पीक्षितानु देवाः - दैत्य दानव राक्षसे: II

नमुन्द्रिप्रमुखेश्वरे: - मद्युकः स्वर्गमागतं
शरण मां प्रप्पशाना - दुष्पाय विजय स्वयं: II

वक्ष्यामि श्रद्ध्वा सार्थं - श्रुणुवचं सुपुरुषविव
मद्युक्तो येनकेनापि - जयो जगतितेः II

तस्मातां निद्या पारं - तेषां संप्राप्त यतत: जेतव्यास्ते हुरात्मना: - अद्वित्वविज्ञयादिचिह्नः II

पुरा राधव साहाराः - मद्विद्र: प्राणितोहहं
जातावानर रूपेण - हनुमानिति विश्नु: II

महाबलो महाबीयोः - ब्रह्माचारी दृढान्तः
कामसूपसत्य संधो - सद्वात्सत्य तत्परः II

बहु रामावताराणां - विश्वायोपक्षिता तथा
वाचिनामिनि रामाणामुपकाराय संस्थिता II
मूतिमं भज्जान - ससबंश्नु विनाशिनी
तमाराध्यत नित्त्रेत - सा करिष्यति वः प्रिय ||

सम्मृति मम देव्यास्ते - जितो वाक इद्यापि
निदिप्यन्ते तत्सर्वे - हत पुष्पा निशाचरा: ||

हुक्कारामिन गतास्तस्या: - भविष्यति गातोजजसं
तत्क्षेषे एव तान्सवो: - प्रसुप्तानिव पञ्चागान् ||

देवास्मरण संधुन्यान् - पीरमाय निवासुरारेष
नाशियिध्वदिधि व्यास्ते: - शक्तिवर्ज्ज्यादिभिमुखः ||

इत्युक्तास्तेन ते देवा: - प्रणम्य परमेश्वरं
तदाञ्च गृहसावृत्वा - प्रयुग्येन्ध मादनम् ||

कल्पवृक्षगणाकोणं - नानारत्नोप शोभितं
हनूमतं प्रभावेन - कल्पाते प्रविष्णाशनम् ||

तत्र रमेभावं दिव्यं - मपिघन्तु दिबोकसं
कोर्टितोपर्या प्रतीकां - प्रभावित्व दिग्न्तरमः ||

पाचित्त हनुमद्हार्शं - वानरेर्म्षेम विक्रमे:
त्रयं दित्रितात्कोटि संघ्यार्बुदिय हहरण: वृत्तम् ||

जाम्बव्रहील पनस - गवाक्ष गवाक्षादिभिः
सुरसामद बहुलं - फलगुष्ण समावृतम् ||

मतं षट्पदनिघुष्टं - पिककोकिर्म ख्यातिं
हनुमतोजक्षा व्याप्तं - चार्मण्डल श्रीतत्तम् ||

विग्रहवशे दिवं दिव्यं अरण्यं घुर्पुज्जवः
तेजं पराहत द्वारा - तुष्पलिवर्ग विनवसनम् ||

द्वारपालक्ष्यं नित्य मद्दं कर्तारामां
अज्ज्वोष समुप्याय - प्रणम्य सुरपुज्जवान् ||

24
श्रीपराशारसंहिता

श्रीप्रमस्तं पुरजन्तवादिभ्य सत्कुल संज्ञानं आरक्षिगण संबोधानं - मपश्यद्वनुमतस्थमुऽ र २६

प्रज्ञायद्वद्वद्वा वानागतानं संव्येवदयत् ॥

अक्षिसंस्थ्या क्रतानुजादेवानु प्रादेश यत्कृत्ति ॥ २९

अपवश्चकते देवा - हनुमस्तं महाप्रमुऽ
कोटि मण्डः संकाशं - कोटि विद्याज्ञभूषणम् ॥

रामध्यानपरं नित्यं - महाबुनिन गणावृतं
विद्यचन्दन विष्ठाणुः - नाना भूषण भूषितम् ॥ ३१

बक्ष्मानं सुरस्त्रीणाः - नृत्यगीतादिकं शुभः
शिवराम महादेवेत्या लप्तं मुहुर्दुः ॥

उक्ष्यवंदश्रांगं शुभं भस्मोदाभिनितं विग्रहं
श्रुज्ञार वैराय नित्यं - प्रसन्न मुखपद्मजम् ॥ ३२

प्रणम्य दण्डवङ्कल्लुमो - तुष्टवृद्धवतागणाः
अयप्रस्बलोभवा - नुपवेव शुरेश्वरा: ॥ ३४

रतनावशेषु दिव्येषु - पूज्यायामासमाधितः
अथ्यपाशादिभिभिदियो - शचारः प्रयत्नः ॥

प्रोवच चविनोतातमा - क्रतात्भोक्षिम गुहलमा:
अबप्रभृति साध्याः - महामध्यो न संज्याः ॥ ३६

यत्तशीलोक्य पत्यो - भम गेहु महागताः
इतिस्यम्भा सुरा स्वर्य - प्रोचुः प्राणजित मानन्मस्मुऽ ॥ ३७

वहो भगवतो लीला - हनुमानस्वः महापितं
विभ्राममयिनी लोकेकीहिमुऽ - मायया सहरा चरानुऽ ॥ ३८

श्वमह्य जगतो मूलः - कर्त्ता हतं च पालकः
तदाधारियं ब्रह्मायाः - पालयति जगत्यथमुऽ ॥ ३९
वं हि साक्षाम्महा देवः - पिनाकी बृहमभवजः
ब्रह्म विष्णु महेश्वरा - मादि कर्ता सहातानः ॥
प्राणितो रामकायेः - मस्माणिनिनु माते
एवं संभवसातु - रक्षार्थं दुष्टनाशनः ॥
तद्विदानी महाभागो - नमुचिश्रमुखासुरेः
अदितानवनस्वामिन् - त्रैलोक्य पुरुषवंशः ॥
इति तेषां वच श्रुत्वा - भगवान् भूतभावन।
मार्गितः प्रवय्यि देवेः - स्मरदेव्य विनाशकू। ॥
अथतनु देवदानुं वैश्यं देवत्याश्चर्ह पाणयं
अम्बुध्ययुं दशितांज्ञा रथि बाहुं पतिः। ॥
देवाश्र्य शक्त्र प्रमुखः - वःशक्तवायि दणयं
हनूमदबल मालव्य - गुप्युं दूषिनिश्चियान् ॥
ततो गुप्य मभू ज्वृय - गुप्युल रोमहर्ष्यं
देवाना मस्तराणों च - त्रैलोक्यायं दायकम् ॥
अतोसुरास्ते बलिनं - बहुषा ताड्यनः सुरानुः
वें तलिमुन्त अन्तरे - श्रीमानु हनुमानु माथितमः ॥
अन्त्रे भूत्वा सुरेश्वराणा - मभुम्यत महासुरेः
तमायतं समालोक्यं - देश्या वानरहिपंयम् ॥
निनिदृङ्गुहासु वचेव - बलदपं विमोहिताः
रेरे वानर दुर्बूङ्गे - देवा निन्द्र पुरोगामः ॥
किमहो पातुमायात् - पान्यत्सेव नस्तंशकं
आस्तां वानर ते बुद्धि - अमराश्र्य विवेकिनः ॥
कथा स्त्रमबलबंध्याधो - योद्धु मायाति सत्तवरा
जीवितानं गच्छायु - फलावतु बनं प्रति ॥
त्यत्कार्ष्य बानरस्तिः - दयया केवलं नन्तु।
सूरजं सरित च स्मारकः - योद्धुः शाखा मुग्गेन भि।। ५२
विनायकाः शस्त्राणि धोराणि - प्रक्षिप्त्याणि यदि त्वचिः
एवं प्रलोम्यानां - निन्दतां वायुन्वद्नः।। ५३
अश्रुष्टत वर्णे तेजो - प्रीणे मूचि जलं यथा
एतस्मनू अन्तरे चक्रे - हनुमानः लोकनायकः।। ५४
भृमः किला किलायुक्त हुकारं रोमहर्षणं
अनुभासं जगदेन - बिश्रस्तं स चराचरमः।। ५५
अश्रुष्टत तदा सोयं - देवदानव पञ्चः
कल्याणकाले संग्रासे - महाकालानि उदवाः।। ५६
बीरभद्रं हत्वा भाति - दक्षाध्वर विनाखिने
हिरण्यकशिपु भेदनरं - सिंहवा वभो।। ५७
तथा निरुप संहारे - गिरिमत्वायथा हरः
यथा राष्ट्र संहारे - बीररामदरास्थिता।। ५८
टुङ्गानाथ किमुक्तेन - शाक्षाद्रका रिवा वभो
सं चिकोके तथा - दंशयाविशालः जमनंलसः।। ५९
निकटविरल प्रख्य - शिरं त्रिकटविभिष्षणं
मध्यादिनू पूर्ण संकाशा - नेत्र नष्टक विराजितमः।। ६०
गिरिकृतकार संस्पर्शिः - कराल वदनन्त्रयम्
महा वधायुधाकार - ह्युरंधर्मां भयंकर्वं
आपत्तत स हुकारं - व्यातन्तन इवात्मकमः।। ६१
ह्युरुः भयसंश्वथाः - केन्त्रित्वाला हवापतनकृ
पेमुष्ण केनकेतन्कुरं - केन्त्रिक्षिमन्ववक्षाः।। ६२
व्यतुण्ठत तथाकेषि - द्रुतेश्वरः हुक्ते।
एतस्मिन्दन्ते देवः - पलायन परासुराओऽ ॥ । ६४

d् विविषः मुसले घरोऽ - शास्त्रास्नेष्टैव सुरियाः
अलङ्कमिद्रियतार पै - विनेशुः देशवदवाः ॥ ॥ ६५
हेतु हेतु दैत्येषु - देवसविषगणः सूक्ष्मं
तुष्टविविधेश्वतेऽ - हूँमक्ते महेश्वरम् ॥ ॥ ६६

cत्यांतंतक रूपायः - सर्वेश्वै विनाशिते
भवतः प्रयक्कितबते - हुँकार हुनुमक्तः ॥ ॥ ६७
स समानः सहृचाल्यते - नाःपवातुसहे बृहः
न समादेवतामातुः - न समानो हूँमक्तः ॥ ॥ ६८
pातं जपतो नासिता हुर्भिष्कं कृषिताय न च
हुनुमक्तज्ञानादेव - नासिता तस्य पराभवः ॥ ॥ ६९

dरोगशिन्देषा राजदित्या - तस्य शिन्देषा गणेश्वराथृ
शान्तिसिद्धमहादेवाढ - मोक्षसिद्धे जनार्द्दनात् ॥ ॥ ७०
हिरण्यगर्भानुसुः वैराग्यं च प्रजापतेः
शाचुनाहो महेश्वराः - वर्षसिद्ध हुँतःवानात् ॥ ॥ ७१
विजयेण्णिणकायाः - लक्ष्म्या संप्रस्थेव च
विश्वासिद्ध वसरस्वत्या - सर्वसिद्ध हुनुमक्तः ॥ ॥ ७२

tति स्तुवः हूँमक्तं देवाः परमशयः
वबुधुः मुष्टविहारिणी - गाध्माल्य्यपुजयत् ॥ ॥ ७३

ननुतुष्वाः पवित्रते - जगुयक्तं चिन्त्रायः
एतस्मिन्दन्ते देवा शाकाधी विश्वाद्यः ॥ ॥ ७४

प्रणम्य दण्डवज्रो मे - हूँमक्तं व्यजनिपन्
स्वामित्वं तव प्रसादेन - हुतादित्या महाहवे ॥ ॥ ७५
इत्येकः पौडियिष्ठ्यति - हृतेऽशा: निशाचरा:।
पाताल संतिति: केचित् - केविचमस्योऽविव महंगाः।।
76
तेषां वेनाशिने सम्यक् - उपायंवचतु महंसि
परोपकृति नैवल्ये - तुमोद्विव जगद्गुरुः।।
77
उपकारं गुहं मत्वा - हावतारान् दशाग्रहादुः
इतिश्रुवा वचस्तेषा: - हृणूमान् वाक्यमब्रवित्।।
78
मदुक्तिमात्रं संसिद्धा: - भवन्तो देशदानवान्
नाशविध्यति दिविजा: - नात्र कार्यं विचारणा।।
79
शावागुप्तिवयो सुर्येषु - यावहापि वशायमवहः
तावर्म्म्दुक्ति वर्षणां - दुर्गतिनं जगात्रे।।
80
अयायप्याय मथवो: - वक्ष्याभि सुरुङ्क्वा:।
सरंग्के सल्लौरे प्राप्ते - दुश्चारेषु तथारिषु।।
81
एवं रूपेण मां ध्यात्वा: - क्षणमात्रं तु भक्ति
इतुकार हनुमभर्तं - जपववे सुरुङ्क्वा:।।
82
इति तेषां शहुनुमा - नुक्वा मंत्रं जहृष्टिन्यां
पश्चयत्स सर्वेदेवानां - तत्रवांतर धीयत।।
83
तेपि देवा निरांत्रा: - प्रणम्य हनुमभर्तमुः
स्वेस्वे स्थाने मुदा चक्रु - राष्टिपत्य महंतिशम।।
84
इति तव कथितायां - तात भक्तेवन्तृनां
शुमिमल मर्गोपायः - भक्ति हृनस्य लोके।।
85
हुदुद कलय विकेली हुङ्कृति श्रीहृणूमानुः
मनुवर मंदिलोपं - भेदनं वेदगम्यम्।।
86
इति श्री पराशर संहितायां पराशर मेनेय संवादे
हुङ्कार हनुमभर्तमप्रभाव कथनं नाम।
अष्टादशोत्तर शतस्म: पतलः

* * *
श्री पराशार संहिता
एकोनाविश्वत्वतार शततम्य: पत्रः
-- हुकार हनुमनचन्द्रोदय कथनम् --

श्री सैन्यः --

श्रो। उद्घारं ब्रूहि भगवन् -- हुकार हनुमनम्
ऋषिविश्वदेव वायुस्त्रूर्व: - पुरुषचरणमेवः ॥

श्री पराशारः --

श्रो। रां समं बीज मुच्चार्य: वायुवीजं नमोतकं
वायु पुत्रोद्धाराय व हनुमतु पदमुद्रेत् ॥
सवर्दक सन्हारः कारणयेत्यथोऽचरेत्
सवर्धण निवारणं कुरु गुरम् च हुमेयः ॥
पुत्रवाहेति मन्त्रोपय: द्विचारिय दक्षरः
सवर्षामेव मन्त्राणाम् श्रेष्ठतरो मतः ॥

अष्टः मन्त्रस्य हनुमानूः स्त्रयमेव ऋषिस्मृतः
शन्ध्वः देवंगायत्री: हनुमानू देवतास्मृतः ॥
रांबीजः वायुशक्तिभ्र: वायु पुत्रे तित कोलकं
सवर्कामायं सिद्धयं सापको विनियोजयेत् ॥

वायस्कुर्तं प्रयासेन त्सूलमन्त्रविधानं:
अथवा रामवायुम्यां पढः विस्मृतमेवः ॥
अयुत्तु पुरश्रया: इष्टां सिद्धिनाति:
होमवर्षण विप्रार्जनू: हुनुमानसामाचरेत् ॥

व्यासः --

श्रो।। भ्रांतिशिष्मूः भोषणोक्त महाशस्त्रं विशीर्य ज्वलतूः
बली स्पर्शिष्टीक्षण प्रविलसहृद्धि करालाननम्
निर्देश्नरुपातिमान लोमनिद्रयं हुंकार बोराकृति
व्यङ्ग्येवऽधू विनाशनाय मतिमानं उग्रं हनुमत्स्मुद्

श्रि पराशार बहिता

श्रीप्रतिमान लोमनिधियं हुंकार बोराकृति
व्याङ्ग्येवऽधू विनाशनाय मतिमानं उग्रं हनुमत्स्मुद्

श्र्यांतरे:-
श्रोऽ सर्वबुद्धिक सम्भलक महा व्या्रादयो घातुकां
अत्‌त्प्राणि विषाणि शीत तपस्ता रोगाशं मृत्युप्रदा
नष्टेयुंहि दि सच्च एव हनुमान मन्त्राकरोचारणात्‌
नित्यं श्री हनुमभमुेट्प्ररणतं श्रेष्ठो रमण्ये नरां

अत्‌तिहास वक्ष्यामि - मद्ये मायरि हुणु
अयोध्यायां पुरा वैश्यो - यागनिल्ल इतीरितः

सदा योग प्रसोदात्त - वैश्यस्तुमा्माणि बहुनि
वियाग विह्रितान् वजवात् - कारयासांच द्विजेन

dुनां दादस संख्याकां - सुशीलाः धर्मसुद्‌वयः
भार्या च धर्मः निगुणा - पति शुभ्रूणे रतना

धर्मसूक्ति तथ्या सी - तस्याः विश्रांचन प्रिया
व्याख्यवता तेन - हुि यागस्तुपुजिताः

अमरस्तुप्रस्त मनसं - तथ्याभीयो नवर्घयवी
अथायो ब्रह्माणान्य सूति - सत्राणै नकारत्यत्

सर्वायासं तेन पुणे - तमसायास्त्ते तथा
गुज्यायुनायासं - जुस्थेने तथ्यव च

वाराणस्या नरुमण्यु - श्री श्रे गद्धमादने
पप्पतीरे हनुमस्तीेंषु सुमहात्मनि

तथ्यव नैमिशारणे - बहुस्त्रानकारेये
द्वाशारं महास्त्रं - सबुविशालि रात्रकम्

धात्मयेन सन्त्रं - राच्च सन्त्रादि कस्यपि
कारयासास दैत्योसी - तथ्यवावर्गानानु बहुनि
गर्गविरात्रां जनकः - सप्तरात्रां तथैव च कुलाय यजांश्च बहुन् - कार्याकार बुद्धिसान् ॥ २०
तानि कार्यां प्रागौरा - प्रीतिवा वन्यवलोकय च देवताः स्वरूप: - कोपादिव्राशः प्रवक्तमु: ॥ २१
घोर निस्वल भीमाक्ष - गुण्ड देश्य पुरुषोऽगम: संस्त्रत्वत्वविरूऽ - सरसं: यज्ञार्थक: ॥ २२
ब्रह्मणान् ताड़यातृश: - हर्न्तो यजसाधनम् अभिनाहवनीयादि - भूपत्न: पुरीकोऽव: ॥ २३
इत्यं व्याकुलतां याते - धर्मं बैश्वं नवकारिणे दध्यो देवश्वरं भवन्त: - वजप्याणि महोऽजस्त: ॥
व्यात: पुरुषर: तात्त्व: - पुर: प्रावः महास्मते ॥ २४

इद्दः: -

यागसिद्ध महाप्राण: - गौतमस्थायाधरं ब्रज तत: कीर्तं सतानन्द: - तोपशिक्षा धनादिविभ: ॥ २५
हुकार हनुमनमन: - तस्मालकथा महामुने जपस्वनियतो भूत्वा - तत: मथम मात्रिष्टत।
तत: प्रपनो हनुमान्: धर्मं रश्म रक्षां करिष्यति ॥ २६

वैश्य उवाच ॥

त्वमेवोपरिवारामिन् - देवता नायकोहि सत्वं: कोयोस्यति सवर्ज्जं: - इति ते निश्चिता मति: ॥ २७

इद्दः उवाच: -

सत्यमुक्तं त्वाप्राण: - सवर्ज्जोऽह न संवरः
देवोऽह त्वं हि बैश्योसि - मतस्तेन। बिधिकारिता ॥ २८

वैश्य उवाच ॥

. लिखित्वा देक्ष: मे मंत्रं - पद्धये सुरनायक
नैव काल बिलंबं स्ताव्य: कायं महास्मते ॥ २९
भ्रमणं करं सिद्धति बैहम ते
उपदेश विद्वीर्णस्तु मन्बो वा स्तोत्र नेव वा ॥ १० ।।

सब्धया मन्त्र इति प्रोक्तो - वीर्यहींतो वृक्षावर्तं
वृथा अङ्गा विना मन्त्रं - चितबुधि विना तथा ॥ ११ ।।

विना गुरुपदेशेण - जपन पैशाच मान्यायातु
तस्माद-गुरु विनामन्त्रं - वृथा भस्मजीवेमके
देशकः थ्रे प्रभावे च तत्र वशयामि युब्रत
एकवणि प्रदोषु ां - गुः पूजयो न संशयं ॥ १३ ।।

गुरुपूजनं च दानं च वेद - शास्त्रार्थिनिन्द्रियं
मन्त्रदानात्परं घरं - नास्ति नास्ति जगत्रगे ॥ १५ ।।

सर्पपाप वपु वस्थम् - शमन्त्वा द्विनिवयिति
आयुररोग्य लाभम् - गुर्वभूतः च विद्वत् ॥ १६ ।।

गुरुणा बंजितं लिपिः - गुरु शिष्येण बंजितः
तत् बुधी नरकं याति - यावचचम्भ दिवाकरम् ॥ १७ ।।

गुरु शिष्यश्रूतविश्वा विश्वा - पुष्करोध घनेनवा
अश्रम वविश्वा विश्वा - चतुर्थं नोप लम्पयते ॥ १८ ।।

मित्रदेही कृतमध्यात - तथा वविश्वा चातुकं
स्वामिन्देही च चत्वारो - न सम्भाव्यम् कदाचन ॥ १९ ।।

ग्राम्यांत्ये ।

मित्रदेही कृतमध्यात - ये च वविश्वा घातुकं
अयस्य नरकं याति - यावचचम्भ तारकम् ॥ २० ।।

बर्त्रोवदाहिःपिस्वा - इतिहास ववारपते
कुपांढब संग्रामे - प्रवृत्ते ग्रामं युगे ॥ २१ ॥
अजुनं युध्व विमुखं - भगवान् देवकीपुत्रः।
बोधयामास तत्वार्थं - गीताभाष्यं दयावशात् ॥ ४२
ततो उवाच भगवा नजुनं मधुसुदनः।
किशोरदयां महाबाहो - कविताते हृदयज्ज्वलम् ॥ ४९
इति कृष्ण वचन्तुर्वा - प्राह पार्थं प्रसन्नवीः।
बुद्धं स्वामिभिषेकवतः - श्रोतुभवामयाः पुनः ॥ ४७
सक्षेपेन पुनर्तुः - धारणाये दशानिधे।
एतत् सबुधं प्राह - हनुमानुकेतु सचित्वः ॥ ४६
सम्मन्तु मयः सर्वं - दृष्टि च हृदये तथा।
कालं तरे प्रबल्यामि - तुम्मं साधु महामते ॥ ४६
इदानीं युध्व कालोऽयं - युध्यस्व विगत जवरां।
इति श्रुतवः वचः कृष्णः - मास्तं केतुवा! विनः ॥ ४७
प्राहं भो हनुमानुआजा - विना भम कथा त्वया।
गृहीता ब्रह्मा विशेषं - महामन्नामिष्माः सुभा ॥ ४३
आजां विना गुरुरेधस्वतु - मनं गृहाति मूलारं।
न तस्म सुक्तं तस्मा - तिपाश्चत्वं च वच्चरितं ॥ ४९
तस्माद्रव्यां तव तातं - किमकार कुचेष्टितम्।
पैचाच्चाः प्राध्यस्यस्यं - यथं सत्येतस्य संशयं ॥ ५०
इति कृष्ण वचन्तुर्वा - अववहा ध्वजार्तथः।
जग्राहापादो हनुमानु - कृष्णस्य कुश्चितस्तुः ॥ ५१
उवाच च भया विष्टं - का गतिः दयानिधे।
केनोपायेन मेस्वामिनं - पिशाचत्वं तिर्यंते ॥ ५२
कथं वा ब्रह्माविष्टं में - सफलं सम्बलित्यति।
इति भुतवत्वं ततं प्राह - भगवान् देवकीपुत्रं ॥ ५३
समाप्ते कौरवेयुद्ध - तनुं पैशाचकी गतः
शेषतुबद्धः ततो गत्वा - सनात्वा पैशाच तीर्थके।। ५४
रामेश्वरं समस्मयचर्यं - ब्रह्म हृया निवारणं
गीताशास्त्रस्य कुस्तन्तस्य - भाष्यं कुष महामाते।। ५५
त्वां विनाम्यं कोष्ठां - समस्मौहि महामाते
त्वमुखा दृषि लोकेषु - स्यातं शास्त्रं भविष्यति।। ५६
अन्यथा हुष्टहते न - लोकव्यानुपकारकं
भविष्यति महाबाहो - श्वतो नास्योस्ति घमन्वित्।। ५७
तथाति त्वं मया तात् - भोहितं कार्यं गौरवाता
एवं कुते महाभागं - पिताचतः हस्मोक्ष्यते।। ५८
लोकानं मुषकंसिस्य - गीताशास्त्रं विवेचनात्
पैशाचकं भाष्यं मिति - लोके स्यातं समाविष्यति
भाष्यं त्यात्कलं भर्ति - भाविना मुषकारकम्।। ५९

इति सूत्वा माधवस्य - वचनं वायुनन्दनः
बृत्वा वायु शरीरं - गत्वा रामेश्वरं गुणभुम्।। ६०
सनात्वा पैशाच के तीर्थं - पूजयित्वा महेश्वरं
ज्ञानतौ अर्यं तीर्थं - फूलवा तत्र मनोहरस्मृ।। ६१
सर्वांगीघ दृष्टं गुर्गं - हनुमतीयं संज्ञिकः
सनात्वा पापमुर्काधं - हनुमद्राक्षिचायकम्।। ६२
गीताशास्त्रोऽत्तवार्यं - जानंद सर्ववेदिनाः
तत्तीर्थं प्रतिष्ठाप्यं - हिन्दुमेवं मुषये भनम्।। ६३
गीताशास्त्रस्य महिमान् - भाष्यं च चक्रे न विस्मृतं
सर्वोपनिषदं सारं - परब्रह्मा सनातनम्।। ६४
एकोन्विशष्युत्तर यत्तमः पटवः

रन प्रकाशितं सम्भ - गोतार्थं प्रत्यगर्भावं
तस्मादश्रय महाबुद्धि - गम्भीर गोतमाश्रयं
शतानन्दाद्वृहि आश्चर्यु - हुमकर हुतमभवनुं।।

ि पारासि।।

इतिश्रकवचश्रृज्ञवा - शीरण गत्तवा निषांपतिः
तोषायत्वा शतानन्दं - वस्त्रालंकारणादिभिः।।

मश्यं गृहित्वा यत्तेन - जजाप बर्तकाद्वयम्
तावमात्रेण सुप्रीतो - हुमामानुं भक्तं वत्सलं।।

भक्त्युक्ताय बैश्याय - प्रत्यक्षवं जगामहं
तं दृष्ट्वा याग नित्योपि - जवल्लक्ष्येन मार्गतिः।।

बैश्यो गदृगद्या वाचा - प्रस्तोतु मुप्पन्यके
नमामि श्वां कारण कारणानां
वे तच्च्चेव स्थावरं जल्लामाखं
वस्मादपरं नान्यपरं च सत्यं
आनान्दरूपं तस्महं प्रपन्दे।।

यतेजसा सर्वंस्मिदं प्रभाति
यस्मिनू स्थितं यत्र यतिः क्षयं च
tदेववंहि ब्रह्मपरं हुमामानु
भावानिति शास्तं तथाहि वेदाः।।

चतुरुप्लं तवं रजसा निरपभं
तत्पालकं विद्येन मवंत सत्वम्।।
अन्तेत्र संतंतं तमिमं मद्वारं

३३)
तबं ब्रह्मदेवेश परमानु हृदमानु
धाराया वायुर्यं हि धाति
त्वतो भीत्वा चूर्णिमानुदेति ∥
इति गुणाश्री परिपालयति
मृतयुक्त यावतबह्माश्रये त्वं
भेदेत्र स्मर्य कपि वंशजानां
यं ब्रह्म पूर्णमृत बोधुर्यं ∥
नाम्न हृदमा निति दिव्य लीला
गृहीतकाया सशक्तिः तवदाया
अनेक पुनःपरिजित पुण्य राशिः
जपांमभोवालिक लोकनाथ
प्रत्यक्षात्मेति सुरंगमयो
दिनेशु दाक्षिण्यं पराढिः सन्तः
सदा सूया चिरकाल प्रवत्तेना ∥
इति स्तुत्वा हृदुमानं - यागनिष्टो महामति
प्रत्यक्षायं दद्वत्तौ भ्रो तुस्मामस क्रतांजलः ∥
अथ प्रसळो हृदमानं - प्राह वेषयं कुनियिं
जानेश्च तत्वे वेष्येश्च। मनोरथ मनुष्यम् ∥
करिष्यामि क्षणाद्वगत्वा - याग विनंविनायनं
इत्युत्स्वा कोटि ख्यापि - भृत्वा कालाग्निः ह्रदवत् ∥
सर्वानु देत्या सुरगणानु - यत्र विनमिविधयिनः
विकृताःको दीर्घरोमः - शार्दूलमुखरोमकः ∥
ब्रह्मगृहम स्तपरोमः - द्रिजिहः कालकन्डः
ज्वालामुख प्रवेत्ताः - दीर्घजायो महामुरः ∥
शालजिह्वाक्रोधेण वक्तः - बीरकन्जुर नामकः
सुकाराष्यो विव्हाकः - कबचो रत्न छोचनः ∥
भ्याच्य वक्तः शङ्गनेत्रः - त्रिशिरास्त्राच्यकर्जनः
जम्बुमालिः हृद्दकर्णः - कालाकृति निष्पदः।।
तास्सात्त्रवेटो सप्तजित्त्वा - रुक्मामुख महेऽदः
अभूर वदनो नाम - धूष्राकृषो भीम विक्रमः।।
रत्नरोमा वक्तः दशः - शिलाभेदक नामकः
हुष्ट मृत्युकं रोमायः - उधवमृत हुयानः।।
हच्छल जलु महादृष्टः - चतुरवेष सुरान्तकः
विषंद्रेण वक्रनाशो - व्योम वीक्षण निर्भ्यः।।
भैरी निस्वन भीमाकः - प्रभुखा भूरि विक्रमः
तास्साथिरिष्टित्वा - क्षित्रः - निज्हुक्तार मात्रः।।
ततः प्रहुष्ट मनसः - सवं ते सत्याभिजितः
तुष्टदुवस्तु हुनूमसः - उच्चुज्जयजयेत्तिच ॥
तत्स्तैः पूण्यात्मश्रीमान् - हुनूमान् मायात्मजः
मायायुज समेतेन - वेश्येनाराधित सत्था ॥
दत्वाश्चर्माय घर्तर्ती - मवेदवतर भीस्वायः
वेश्योपं भृहुथा यागानु - कारयित्वा व्रजमातः॥
भृक्तवा भोगान् था कामं भ्राह्लोक मगामुने
तस्मातसप्त सोकायां - समस्रविद्ध करो मनूं ॥
किमुत भृहुभि युक्तेः - सम्बोधविद प्रदेशमिन्
वसति च खलु मनो - सवंदाश्चाधिनयः॥
सकल भुवन रक्षा दशः
तिम तु मबिभव वर्षः - मनं मारायत्युत् ॥

dति श्री प्रातः संहितायां पराशर मेघेय संवादे
हुक्कार हुन्ममत्र प्रभाव कपन नाम
एकोनविश्वासुत्तर शतार्यामः पटकः।।

***
श्री पराशार संहिता
विश्वास्तुर शततम: पद्भः
--- पद्भ श्रेयं प्रभाव कथितम् ---

श्री पराशार: !-

श्रों अन्यद्रह्म्यं वक्ष्यामि - यष्टुधव मुनिपुज्वव!
सर्वं लोकोपकारायं - सर्वं गम विनिश्चितम् ॥

श्रेयं तथा क्रमं गुणज्ञानं - कपिलो शातकं तथा
क्रमणागच श्रेयं दुर्वं - हनुमात्स्वेदजाहि स्मृतं ॥

पद्भ स्वेतेशु हनुमानु - नित्यं मात्राहि यतं
तस्यास्तु हनुमत्युजा - श्रीप्रभेद फलघ्रासदा ॥

वल्लिष्णेन कुवेशस्य - हुः क्षीराः सर्वं
बहुमिथ्याभाषिणाश्रं - तथा निष्टुरभाषिणिः ॥

सदाबलिदनं तस्य - मन्त्र सिद्धि नंजायते
मित्रावरी भौतिहारिः - गमः पुष्पादि घारिणे ॥

सदा शुद्धि सदान्वदे - देवता सुप्रसीदति
आपत्तिकाले नु मर्यादं - न जानो भ्रातृ सम्मतं ॥

न ॥ कोष समस्तम् - न कछा सम सुखं
सकाज नियमं पुण्यं - हनुमत्युजने भवेवः ॥

गच्छन्वापि वसन्वापि - तिष्ठन्वा पुजयेतसदा
बंगुष्म मद्यं देवे - नवटोयनिपातसदनम् ॥

मार्जनं परिधानेन - वर्ष्णात समंभवेत्
शरीर पीढा सम्ये - रोग बाष्णा सुप्रसिद्धेते ॥
बिशालयुक्तरविद्यम: पठलः

महासंडूर बेला सु - हनुमंदजर्ण न चेतु।
पञ्चात्ताप समायुक्तो - ध्यात्वा देवं विनिद्यति।
ध्यान मन्भ्रं पते भ्रात्रान् - मन्भ्रस्य जपतसमः॥

१०

प्राणांते वशिष्टः

अवाकाब्यतरायेवा - कार्यकर्त समागमेन।
ध्यानशोक बपेनेव - बपसिद्ध नं संधयः॥

११

रामशेति महापुरुषे - हनुमंतरीय मुतमः
वारणासयं महापुरुषां - रामघटु इतिस्तुतः॥

१२

गन्धमदन शैलाप्रय - पालसागर संज्ञितः
नैमिनशाक्य महारणे - पुण्य तीर्थं इति स्मृतः॥

१३

प्रस्पासरोवरं पुण्यं - सर्वायोग विनाशावं
यं पठेवनं तीर्थनी - मुर्ति मुर्तिः च विन्दति॥

१४

प्रातंकाले पठेवस्तु - सर्वपासे प्रमुख्यते
स्नानकाले पठेवस्तु - गह्वास्तान फलं लभेदु॥

१५

यज्ञीयं च तीर्थं - जप्तो हनुमतो मनुः
सचं सिद्धिकरः पुंसां - अन्यत्र तु विलम्बतः॥

१६

तस्मातस्वं प्रयत्नेन - सिद्धकान्तेऽतु साधकः
उक्ता च तीर्थविना मेक - तीर्थं तु समास्येतु॥

१७

अयमेव महाप्राजः - नदेयं यस्य कल्यं विदु
बाह्य आयत्तांशवेदि - शत्रुवो द्विखादामतः॥

१८

कामकोऽधानां: पूवे - अरियिष्ठं संज्ञकः
तदन्यो शत्रुवो बाह्यः - स्वदेशविनिवेधितः॥

१९

तदान्तर्जयं हूके - वुल्लभो योगिनामपि
शामो दमश्रव विज्ञेयो - तदवज्ये सावनो स्मृती॥

२०

वाह्यशस्त्रु जयो नूणां - सुलभं परिकृतितः
अन्तरादि जयो हृदं - प्रानायामे साचने स्मृतं॥

२१
तस्मात्सर्व प्रयत्नेन - षड्ब्रज विजयंभवेदुः
कोचादिक वर्षं तदय - समूहाः सविनिष्ठ्यति।।

भूयोप्यांतर शतु णां - नाधने साधनं वदे
हनुमद्वेद पादाबं - भक्तिर्मयंबिचारिणी।।

साभवेतसाधु संसर्गाः - साभवेत्तुरेव पुष्पाः
सवेशा मेव जन्तुनां - प्रियवन्तमस्तं माचरेत्।।

शतुरुणां प्रियवक्तुत्वं - माचरे न कदाचन
पयोदानं भुज्ज्ञानां - सवेदैविषं वर्धनं।।

तस्मात्सर्व प्रयत्नेन - शान्तोऽरहित माचरेत्
अन्जना तनयं बीरं - ब्रह्म बिष्णु शिवात्मकम्।।

तहनाकृ प्रभं शरीं - रामहृतं भजायमहं
सुवर्चितं सुखं श्रीदेवं - सुवर्शों बुद्दि दायकम्।।

सुवर्चितं परितं देवं - हनुमतं मुपास्महे
शिरत्रं महाभीमं नेत्रषठक विराजितम्।।

हनुमतं महं वंदे - दारिशंषु ज धारिणं
शिखर्नयं भोजणं बिल समान वक्रांचितम्।।

षडीकाण विशालं - घनतरोप्र हलायुंवं
सहस्रमुख मण्डलं - सकलं शुद्धारंकं
स हुंकति हनुमतु - हृदि भजामि रूपं महत्।।

इति श्री पराशार बंधितायां पराशार मेंवेय संवादे
पञ्चममुख हनुममन्त्र विवरणे पञ्च भेदं प्रभाव
कथनं नाम विवाहयुतर घरतमं फलः

श्री हनुमस्तीता लक्ष्मण भरत श्रुण्यं समेत
श्री रामार्धण महत्।।

* * *
<table>
<thead>
<tr>
<th>पत्र</th>
<th>पत्र</th>
<th>विषय</th>
<th>पुत्र</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>१</td>
<td>प्रथम</td>
<td>मन्त्रोपदेश लक्षणम्</td>
<td>१</td>
</tr>
<tr>
<td>२</td>
<td>द्वितीय</td>
<td>हनुमन्यत्रोद्भारणम्</td>
<td>५</td>
</tr>
<tr>
<td>३</td>
<td>तृतीय</td>
<td>काम्य साधनम्</td>
<td>६</td>
</tr>
<tr>
<td>४</td>
<td>बन्धुंय</td>
<td>सोमदत्त चरितम्</td>
<td>१७</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>नीतिकृत हनुमतस्तोत्रम्</td>
<td>२४</td>
</tr>
<tr>
<td>५</td>
<td>पञ्चम</td>
<td>शोतदत्त-नीलचरितम्</td>
<td>२५</td>
</tr>
<tr>
<td>६</td>
<td>षष्ठ</td>
<td>हनुमजजनम कथनम्</td>
<td>४४</td>
</tr>
<tr>
<td>७</td>
<td>षष्ठ</td>
<td>श्री सुवर्णचा हनुमद द्राक्षाकर</td>
<td>४२; ४५</td>
</tr>
<tr>
<td>८</td>
<td>अष्टम</td>
<td>व्वजदत्त चरितम्</td>
<td>५०</td>
</tr>
<tr>
<td>९</td>
<td>नवम</td>
<td>&quot; &quot;</td>
<td>५६</td>
</tr>
<tr>
<td>१०</td>
<td>दशम</td>
<td>शूरसूता कथनम्</td>
<td>६०</td>
</tr>
<tr>
<td>११</td>
<td>एकादश</td>
<td>गाल चरितम्</td>
<td>६४</td>
</tr>
<tr>
<td>१२</td>
<td>द्वादश</td>
<td>गुरुकृति कथनम्</td>
<td>६८</td>
</tr>
<tr>
<td>१३</td>
<td>त्रयोदश</td>
<td>हनुमदुप्रहम्</td>
<td>७४</td>
</tr>
<tr>
<td>१४</td>
<td>चतुर्दश</td>
<td>व्वजदत्त चरितम्</td>
<td>८१</td>
</tr>
<tr>
<td>१५</td>
<td>पञ्चदश</td>
<td>विजय चरितम्</td>
<td>२९</td>
</tr>
<tr>
<td>१६</td>
<td>षष्ठ</td>
<td>अष्टाक्षरी प्रभाव विजयचरितम्</td>
<td>७४</td>
</tr>
<tr>
<td>१७</td>
<td>सप्तदश</td>
<td>न्यासमुदादि लक्षण कथनम्</td>
<td>१००</td>
</tr>
<tr>
<td>१८</td>
<td>अष्टदश</td>
<td>न्यास संथ्यानस्तर विषयः</td>
<td>१०९</td>
</tr>
<tr>
<td>क्र. सं.</td>
<td>पटल सं.</td>
<td>विषय</td>
<td>पृष्ठ सं.</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>---------</td>
<td>------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>१९</td>
<td></td>
<td>एकोनविषयति</td>
<td>षटपलबादिविवरणम्</td>
</tr>
<tr>
<td>२०</td>
<td></td>
<td>विषयति</td>
<td>श्रीहनुमत्योगोत्सवप्रभावकथनम्</td>
</tr>
<tr>
<td>२१</td>
<td></td>
<td>एकविषयति</td>
<td>कपिलचरितकथनम्</td>
</tr>
<tr>
<td>२२</td>
<td></td>
<td>द्वारविषयति</td>
<td>कस्यपचरितकथनम्</td>
</tr>
<tr>
<td>२३</td>
<td></td>
<td>त्रयोविषयति</td>
<td>हरिश्चंदचरितकथनम्</td>
</tr>
<tr>
<td>२४</td>
<td></td>
<td>चतुरविषयति</td>
<td>नित्यकर्मविधानकथनम्</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>सर्वदेवतास्तुति:</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>सप्ताकशी मन्त्रविवाहम्</td>
</tr>
<tr>
<td>५५</td>
<td></td>
<td>पञ्चविषयति</td>
<td>श्रीहनुमन्मला मन्त्रविवाहम्</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>श्रीहनुमन्मला मन्त्र:</td>
</tr>
<tr>
<td>६६</td>
<td></td>
<td>षडविषयति</td>
<td>श्रीहनुमभण्डपुरुषभाणिविवरणम्</td>
</tr>
<tr>
<td>६७</td>
<td></td>
<td>सप्तविषयति</td>
<td>पप्प्यसरोवरणम्</td>
</tr>
<tr>
<td>६८</td>
<td></td>
<td>अष्टाविषयति</td>
<td>श्रीनारदहनुमसंवादः</td>
</tr>
<tr>
<td>६९</td>
<td></td>
<td>एकोनविविषयति</td>
<td>देववाससम्</td>
</tr>
<tr>
<td>६०</td>
<td></td>
<td>निम्नि</td>
<td>त्रिभुतवथप्रतीक्षणम्</td>
</tr>
<tr>
<td>६१</td>
<td></td>
<td>एकविविषयति</td>
<td>त्रिभुतवथप्रतीक्षणम्</td>
</tr>
<tr>
<td>६२</td>
<td></td>
<td>द्वारविषयति</td>
<td>नागकव्यावृत्तांतकथनम्</td>
</tr>
<tr>
<td>६३</td>
<td></td>
<td>भयंत्रविषयति</td>
<td>रक्तरोमवच</td>
</tr>
<tr>
<td>६४</td>
<td></td>
<td>चतुरंत्रविषयति</td>
<td>शुभेच्छाचरितकथनम्</td>
</tr>
<tr>
<td>६५</td>
<td></td>
<td>पञ्चविषयति</td>
<td>मेदवचरितकथनम्</td>
</tr>
<tr>
<td>६६</td>
<td></td>
<td>षडत्रिविषयति</td>
<td>मदनकथोरा निवारकमन्त्रकथनम्</td>
</tr>
<tr>
<td>६७</td>
<td></td>
<td>सप्तत्रिविषयति</td>
<td>मलामन्त्रप्रभावकथनम्</td>
</tr>
<tr>
<td>६८</td>
<td></td>
<td>अष्टात्रिविषयति</td>
<td>ववनाशचरितकथनम्</td>
</tr>
<tr>
<td>सं.</td>
<td>पल्ल</td>
<td>विषयः</td>
<td>युट सं.</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>३०</td>
<td>एकोनचतवारिष्टात् हनुमदयिण्य ध्यानकाठपथकपयम्</td>
<td>२१३</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>३१</td>
<td>चतवारिष्टात् श्री &quot;&quot; &quot;&quot;</td>
<td>२२६</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>३२</td>
<td>एकचतवारिष्टात् पवित्रिक्रम श्री हनुमत्पुज्य ध्यानकपयम्</td>
<td>२३३</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>श्री हनुमत्युक्तात्</td>
<td>२३५</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>३३</td>
<td>त्रि चतवारिष्टात् वीरतृत्युक्तात् मंत्र प्रभाव कपयम्</td>
<td>२४६</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>३४</td>
<td>तिर्कतवारिष्टात् हनुमद्रूक कपयम्</td>
<td>२४७</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>३५</td>
<td>चतुरुद्धतवारिष्टात् जीर्णवरण मायाप्रकरणम्</td>
<td>२५२</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>३६</td>
<td>पचचतवारिष्टात् हनुमत्याततैल चंद्र प्रबेद कपयम्</td>
<td>२५९</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>३७</td>
<td>पद्मचतवारिष्टात् &quot;&quot; &quot;&quot;</td>
<td>२६७</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>३८</td>
<td>सप्तचतवारिष्टात् मेघवरण श्रोतापाठ्यात्</td>
<td>२७४</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>नैलमेघ स्तुतिः</td>
<td>२७५</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>आज्ञानेत्य मंत्र कथोकाः</td>
<td>२८३</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>३९</td>
<td>अष्टचतवारिष्टात् वैनतेय गविविहरण कपयम्</td>
<td>२८४</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>४०</td>
<td>एकोन पञ्चाचारात् हनुमत्पुज्य साधन प्रकाश कपयम्</td>
<td>२९३</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>४१</td>
<td>पञ्चाचारात् श्रीमसेन चरित्र कपयम्</td>
<td>२९५</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>४२</td>
<td>एक पञ्चाचारात् पुष्पमुग्धारोपयात् कपयम्</td>
<td>३०१</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>४३</td>
<td>द्वि पञ्चाचारात् हनुमभानसिक पूजाकपयम्</td>
<td>३०६</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>४४</td>
<td>त्रिपञ्चाचारात् विश्वारूप दर्शनम्</td>
<td>३११</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>४५</td>
<td>चतुं पञ्चाचारात् अविभ्युद्धारात् प्रभावकपयम्</td>
<td>३१६</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>४६</td>
<td>पञ्चपञ्चाचारात् जीर्णवरण लक्षणम्</td>
<td>३२२</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>४७</td>
<td>षष्ठिपञ्चाचारात् स्ववनमहाप्रभाव वर्णनम्</td>
<td>३२२</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>४८</td>
<td>सप्त पञ्चाचारात् मंत्र संस्कार कपयम्</td>
<td>३३४</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>४९</td>
<td>अष्ट पञ्चाचारात् हनुमचक्रकपयान प्रकार कपयम्</td>
<td>३४२</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>क्रम</td>
<td>विषय</td>
<td>पुस्तक</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>--------</td>
<td>---------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>५९</td>
<td>एकों विषयः आज्ञानेय श्रीविद्या; मन्त्रणाम्</td>
<td>३५६</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>६०</td>
<td>विषयः अवतार कथनम्</td>
<td>३५०</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>६१</td>
<td>एकष्ठि: मुद्रा लक्षणम्</td>
<td>३५३</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>६२</td>
<td>द्विष्ठि: हनुमदिग्रह लक्षणम्</td>
<td>३५६</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>६३</td>
<td>त्रिष्ठि: होम प्रकरणम्</td>
<td>३६०</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>६४</td>
<td>चतुष्ठि: राजाभिरेक कथनम्</td>
<td>३६६</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>६५</td>
<td>पञ्च विषयः अविन स्तंभन बह्रप्रयोगादि कथनम्</td>
<td>३७०</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>६६</td>
<td>षट्ष्ठि: मन्त्रस्वरूप आपदुवारक स्तोत्रकथनम्</td>
<td>३७३</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>६७</td>
<td>षष्ठि: नित्यकर्म विविध कथनम्</td>
<td>३७५</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>६८</td>
<td>अष्टष्ठि: वन्द लक्षण कथनम्</td>
<td>३८२</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>६९</td>
<td>एकोप सप्तति: कर्मशिरण विवाधानम्</td>
<td>३८७</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>७०</td>
<td>सप्तति: हनुमलल्ल कथनम्</td>
<td>३८६</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>७१</td>
<td>एकसप्तति: नवकपड़ हनुमनमण्ड्र प्रभोवकथनम्</td>
<td>३९४</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>७२</td>
<td>द्विसप्तति: स्तोत्रप्रकार कथनम्</td>
<td>४००</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
1-2 This conversation between Parasara and Mytreya can be seen at the beginning of ‘Vishnu Purana’. Parasara is the father of sage Vyasa and Mytreya taught philosophy to Vidura.

2-41 The doyen of Telugu Poetry and the winner of Jnana Peeth Award Sri Viswanatha Satyanarayana in the Sundara kanda of his ‘Ramayana Kalpa Vriksha’ describes this form of Lord Hanuma.

3-39 It is clear that Lord Hanuma tried to catch the Sun when he was five days old. So it is evident that he is born ‘omni potent’

4-72 This hymn is suitable for everyday chanting by the devotees for the fulfilment of their desires.

5-8 In this context the mountain “Neeladri” in the Orissa state is being referred to.

5-82 This glorifies Hanuma with his 32 hands.

6-21 This is referred to in the Chapter landing Venkatachala in ‘Skanda Purana’ and in the Chapter dealing with pilgrimage centres in the ‘Brabmanda Purana’. So the authoritative birth place could only be this. The sage Jabali did his penance here. Hanuma manifested himself at this place. Recently the temple is renovated and devotees are flocking to it.

6-36 Researchers proved this the authentic birth day of Lord Hanuma approved by Vedas. Even the author of the book ‘Ramayana Saroddhara’ concurs with this.

6-40 This proves the celibacy of Hanuman.
6-69-70 The verses 28 and 29 prove this.

6-77 Many assertions can be found in various texts about the marriage of Lord Hanuman. All those who worship Lord Hanuma are also devotees of Lord Hanuma and his Consort Suvarchala. There are many temples of Hanuman and Suvarchala. The great work Ramayana Sarodhara Comments this —

ब्रह्मचारीत्यन्त काण्वायन स्मृतिरथं उपकम्यते ब्रह्मचारी
भटुविङ:।१।गायत्रीं राजा । च ब्राह्म:। प्राचापत्यं। ४। बुधः 
इत्यादिक्तय गृहस्थोपयेतेषु ब्रह्मचारिषु ब्रह्मचारित्वेन परिवर्णित
प्राचापत्य ब्रह्मचारीभव्येऽः।तथैव सुम्भरकाण्डे ब्रह्मचर्यायने स्थितः
इति रामस्य ब्रह्मचारितव मूक्तं।अविच श्रीकृष्ण विषेषविपि
कृष्णोद्भास्तमस्थिषि भवति- शोभा श्री सहस्रः।

अनादि ब्रह्मचारीति यथां विज्ञायते नरः इत्यादि वर्णनाः
सोयेवहुः ब्रह्मचारयेति विज्ञायते हनुमत स्मृतवं लिङ्गस्ततिति
विज्ञायते इतर ग्रंथेऽः त्यास्ति— शौनक संहिताया —

‘आगच्छ हनुमदेव र सुबंधलया सह’ इति, बारस्तीप भाषा
माता सुबंधलादेवी— पिता— मे बायुनन्द: इति। अवि च
रामायण सुग्रीवस्य रामाचंद्र सविशेष हनुमस्तथेवण सम्ये गच्छ
जालिनि भवते वदमशुंतव विद्वानिः” इत्यत्र वदमशुंतवेति कथनाः
दबस्ती मभवन मिटि।पुनः सुदरा ११ सर्ग ३८ श्लोः—

‘परदारावरोपस्य प्रसुपत्त्व निरोक्षणां
इमेक्चलु ममास्त्वम् धर्मः लोपः करिभ्यति’
One Circular also issued by the Endowment department of Andhra Pradesh.

Office of the Commissioner, Endowments
Department A. P. Hyderabad.

Circular No. J/92, Dt. 13-5-1992
(File in C. No. J 5 /15104/92)

Sub i. Endowments Dept - Religious Performance of Suvarchala Anjaneya Swamy Kalyanam in temples Revised instructions - Issued.

Ref:- 1) This office Circular No. Y/59972/90-2, dated 9-1-1992


3) Lr. dt. 4-5-92 of Sri Bhagavathula Anjaneya Sarma, President, Sudharma Rakshana Parishad, Tenali, Guntur Dist
Circular instructions were issued in the reference 1st cited, to the Executive Authorities of the temples not to perform Anjaneya Swamivari Kalyanam in the temples.

Sudharma Rakshana Parishad, Tenali and Swami Ji of Courtallam in the references 3rd and 2nd cited represented that the Kalyanotsavam to Anjaneya Swamivaru war being performed in a number of temples as per usage and custom since a long time and they referred ‘Parasara Samhitha’ in support of their contentions.

The matter has been examined carefully and it is considered, desirable permitting performance of Kalyanotsavam to Sri Anjaneya Swamivaru as per usage and custom in the temples as usual and accordingly the following revised instructions are issued.

The Executive Authorities of the temples are permitted to perform Kalyanotsavam to Anjaneya Swamivaru as per usage and custom in the temples as usual.

The Deputy Commissioners and Assistant Commissioners are requested to bring this revised circular instructions to the notice of the Executive Authorities of the temples in their respective jurisdiction immediately.

The receipt of the circular should be acknowledged at once

(By order of the commissioner)

(Sd) T. S. S. NARAYANA RAJU,
Additional Commissioner

(Sd) .....................................
Superintendent.
The life of Hanuman is indeed wide in scope; nay it is infinite. Hanuman is immortal. In all ages we find references to Hanuman. Through Valmiki Ramayana the biography of the dedicated servant nonparallel of Lord Rama in the age of 'Threta' alone reached the world. However, it can’t be said that immortal Hanuman had no other history besides this. The great sage Parasara Illumines those unknown aspects in the "Parasara Samihita".

—— Annadanam Chidambara Sastry