## HIBHER

## SAMSKRIT GRAMMAR

M. R.KALE

## MOTLEAL EANARSIDASS puzat a patia a varanast

(2)


# A <br> HICHER SANSKRIT GRAMMAR 

FOR THE USE OF SCHOOLS AND COLLEGES,

BY

LATE MORESHWAR RAMGHANDRA KALE, b.A., Author of the 'Sahityasârasangraha,' ©oc. Boc.

| Publisher: | A. | Printer: |
| :--- | :--- | :--- |
| Sundar Lal Jain |  | Shanti Lal Jain |
| Motilal Banarsidass, |  | Shri Jainendra Press, |
| Bungalow Road, | Bungalow Road, |  |
| Jawahar Nagar, Delhi-6. |  | Jawahar Nagar, Delhi-6. |

(C)

## 1961

By a rangement with M/S Gopal Narain \& Co.


1. Motilal Banarsidass, Bungalow Road, Jawahar Nagar, Post Box 1586, Delhi-6.
2. Motilal Banarsidass, Nepali Khapra, Post Box 75, Varanasi.
3. Motilal Banarsidass, Bankipur, Patna-4.

## PREFACE

The present Grammar has been prepared with a view to meet the growing wants of the Indian University students. The University examiners have been, of late, evincing a desire to exact a more thorough knowledge of the obscurer and therefore more difficult parts of Sanskrit Grammar, than was required formerly. In fact, a student of the present day, with Sanskrit for his second language, must, if he wishes to pass his University Eaxminations with credit, acquire more than a general knowledge of the various departments of Sanskrit Grammar, while none of the grammars now accessible to the Indian student, with the exception of one or two, supply him with the necessary information on the various topics discussed in the original Sanskrit works. Dr. Bhándarkar's books, though ingeniously sketched andmarably executed, are admittedly meant to introduce a student to the vast field of Sanskrit Grammar. Dr. Kielhorn's Grammar aims more at brevity and perspicuitv than at fullness of treatment with conciseness. Prof. Whitney's grammar is too elaborate, and therefore too high for the ordinary student. Prof. Monier Williams' grammar and others, though excellent in themselves, are expressly written for European students and are more suited to them than to the Indian students. I have, therefore, done my best to bring the present Grammar upto the requirements of the high standard.

Now, a few words on the scope and arrangement of the work and I will conclude. As remarked by Dr. (Now Sir) Bhandarkar* "Grammar was not an empiric study with Pánini and the other ancient grammarians of India." In fact in the hands of the ancient Grammarians of India, Sanskrit Grammar rose to the dignity of a science and must

[^0]be studied as such. To quote the words of the learned Doctor again "its study possesses an educational value of the same kind as that of Euchd and not much inferior to it in degree. For to make up a particular from the mind of the student has to go through a certain process of synthesis." To split up, therefore, a general rule of the ancient Indian grammarians into a number of the praticular cases it comprehends, as is done by some modern writers on sanskrit grammar, is not to build up but to destroy, not to simplify the difficulties of the student but to embarrass him. For a Grammar, then, to be practical and correct, in my humble opinion, it must be based on indigenous words understood and studied in their genuine scientific spirit. In writing the various chapters of this book (except the one on the 'Conjugation of Verbs') I have closely followed Panini as explained by Bhattoji Dikshit (the Káshiká of Vámana being also occasionally referred to). Many of the rules given are translations of the Sutras of Pánini, much matter being thus compressed into a small compass. The original Sutras where necessary, are given in foot-notes as help to memory. Sandhis and declensions are very fully treated. Compounds which play such an important part in Sanskrit literature, and which, yet, are very summarily disposed of in many grammars, have received special attention, almost everything in the Siddhanta Kaumudi being included. The formation of feminine bases which is not considered separately in other grammars has been treated of here in a separate chapter (VI). The seventh chapter deals with the Taddhita affixes (i. e. affixes forming secondary nominal bases) which, for the convenience of the student and the occassional referer, have been arranged here in an alphabetical order, each followed by a number of the derivatives formed by it. The question of gender which so much perplexes the foreigner has been dealt with in the eighth chapter, while the ninth treats of "Indeclinables." The first nine chapters thus form what may be called the first part of the book, in as much as they deal with all that relates to the noun (declinable and indeclinable) But a special feature of the pres nt Grammar is the chapter on the 'Conjugation of Verbs.' No part of Sanskrit Grammar is more difficult and
perplexing and therefore more calculated, to tire out the patience of the young student, than the conjugation of Verbs.' It is, therefore, written with a special attention to the student's difficulties. The general rules given are amply illustrated by example. Almost all the roots which are likely to puzzle the student in conjugating them in a particular tenise or mood have been fully conjugated. In the eleventh chapter, all the verbs which change their pada when preceded by particular prepositions are given in an alphabetical order with illustrations where necessary. Two more chapters, one on syntax and the other on prosody, have also been added. The chapter on syntax contains almost everything given in the first 20 chapters of Prof. Apte's 'Guide to Sanskrit Composition,' the same original having been followed by the both. The chapter on prosody is based on the Chhandomanjari and the Vrittaratnakara. The book closes with a list of verbs (added at the suggestion of my publishers) containing almost all the roots in Sanskrit and giving the 3rd pers. sing. in the important tenses and moods.

Thus it will be seen that I have spared no pains to make the book as useful and as complete as possible. Also such of the technical terms used in original Sanskrit Grammars as the student always meets with in Sanskarit commentaries, are given in their proper places with their explanations.

In writing this Grammar, I have eccasionally used Monier Williams's, Dr. Kielhorn's and Whitney's grammars to all of whom I make ample acknowledgements. My spécial thanks are due to Dr. Bhándárkar whose two buoks of Sanskrit were my chief guide in writing out the chapter on the 'Conjugation of Verbs,' and to the late Prof Apte to whose excellent 'Guide to Sanskrit Composition,' I am indebted for some of the illustrations given in the Thirteenth chapter. I have also to thank my friend Mr. Uildhaváchárya Ainápure for his occasional help and for the pains he took in preparing for this Grammar the list of Verbs added at the end and carrying it through the press.

This being the first attempt of the Author to bring into one volume the various departments of Sanskrit

Grammar as full and as concisely as possible, the Author hopes that the public will take an indulgent view of the work, and pardon him for any of the inaccuracies, mistakes of typography, \&c., that might have crept in notwithstanding his best care. It is a sufficient excuse for these to say that the whole volume was written and carried through the press in less than a year. Before concluding I have also to thank Mr. Vinayaka Narayana, Proprietor of the firm of Messrs. Gopal Narayen \& Co., my publishers of this Grammar, for the care with which he passed the sheets through the press.

Lastly I beg to say that I shall be very grateful for any corrections and suggestions that may be sent to me by my indulgent readers and critics and will try to profit by them if the book reaches a second edition.

Bombay,
30th April 1894. M. R. KALE.

## CONTENTS.

Chapter.
I. The Alphabet ..... 1
II. Rules of Sandhi :- ..... 12
1 Svarasandhi ..... 12
2 Halsandhi ..... 22
3 Visargasandhi ..... 28
III. Subanta or Declension of nouns, substantive and adjective ..... 32
1 Bases ending in vowels (Section I) ..... 34
2 Bases ending in consonants (Section II). ..... 54
3 Irregular bases ..... 65
4 Words of irregular declension ..... 82
IV. Pronouns and their Declension ..... 87
V. Numerals and their Declension ..... 102
VI. Degrees of Comparison ..... 110
VII. Compounds ..... 113
1 Dwandwa or copulative compounds ..... 115
2 Tatpurusha or the Determinative com- pounds ..... 121
3 Karmadháraya or the Appositional com- pounds ..... 133
4 Upapada compounds ..... 144
5 Bahuvhī or Attributive compounds ..... 147
6 Avyayibháva or the Adverbial compound 160
7 General rules applicable to all compounds 168:
8 Other changes in connection with com-pounds171
VIII. Formation of Feminine Bases ..... 180
IX. Secondary Nominal Bases derived by the addi-tion of the Taddhita or Secondary affixes.194
Chapter Page
X. Gender ..... 219
XI. Avyayas or Indeclinables ..... 223
1 Prepositions ..... 224
2 Adverbs ..... 228
3 Particles ..... 230
4 Conjunctions ..... 231
5 Interjections ..... 231
XII. Conjugation of Verbs ..... 233
1 Active Voice (Section I) ..... 235
(a) Roots with unchangeable Bases (1st, 4th, 6th and 10th classes) ..... 241
(b) Roots of the 1st, 4th, 6th and 10th classes which from their bases irregu- larly ..... 248
(c) Roots with changeable bases (2nd, 3rd, 5th, 7th, 8th and 9th classes) ..... 254
2 General or, Non-conjugational tenses and moods ..... 295
The two futures and conditional
(a) First Future ..... 298
(b) Second future and conditional ..... 300
(c) Perfect ..... 3 C 6
(1) Irregular bases ..... 321
(2) Periphrastic Perfect ..... 329
(d) Aorist ..... 332
1st Variety ..... 332
2nd ..... 333
3 rd ..... 340
6th ..... 344
7th ..... 354
4th ..... 347
5th ..... 352
Chapter
(e) Benedictive ..... 356
Section II ..... 359
(a) Passive ..... 359
(b) Non-conjugational tenses and moods ..... 364
1 Perfect ..... 364
2 Aorist ..... 365
2 Derivative Verbs (Section III) ..... 367
(a) Causals ..... 368
(b) Desideratives ..... 376
(c) Frequentatives ..... 384
(d) Nominal Verbs ..... 392
XIII. Parasmaipada and Atmanepada ..... 399
XIV. Verbal Derivatives or Primary Nominal Bases ..... 416
XV. Syntax :- ..... 468
1 Concord ..... 470
2 Government ... ..... 475
3 Pronouns ..... 508
4 Participles ..... 510
5 Tenses and moods ..... 518
6 Indeclinables ..... 532
APPENDIX I :-Prosody ..... 1
1 Samavrittas ..... 3
2 Vishama Vrittas ..... 24
APPENDIX II :- ..... 24
Dhátukosha ..... 15-61

## ABBREVIATIONS USED IN THE WORK.

Of the names of the works and Grammatical, \&c.

Amara. - Amarakosh.
Bhatt. or Bhatti.-Bhattikávya.
Bh.-Bhartrihari. Ni. Sa.Nitiśataka. Vai. Sa. Variágyaśataka.
Dev.-Devibhágavata Purána
Hit.-Hitopadeśa.
Kád.-Kádambari.
Kátyá - Kátyáyana.
D. Káv—Dandin's Kávyádarsa
Kir.-Kirátárjuniya.
Mál.-Malavikagnimitra.
Mb . or Mah. Bhás.-Mahabhashya of Patanjali.
Mah. Bhár.-Mahabharata.
Meg.-Meghaduta.
Pán.-Panini's Sutras.
Rag.-Raghuvamśa of Kalidasa.
Ram.ch.-Ramacharita.
Sak.-Abhijnanaśakuntala of Kalidasa.
Sid. Kau.-Sidhantakaumudi, Bhattoji Dikshita's commentary on Pánini's sütras. \&c. \&c. \&c.

Sis.-Siśupálavadha.
Uttar.—Uttararāmacharita.
Vop. or Bop.-Vopadeva.
A. or Atm - Atmanepada.

Abl.-Ablative.
Acc.-Accusative.
Adj.-Adjective.
Adv.-Adverb.
Avy.-Avyayibhava.
Bah.-Bahuvrihi.
Cau.-Causal.
Cf.-Compare.
Comp.- Compound.
Dat.-Dative.
Den.-Denominative.
Des.-Desiderative.
Freq.-Frequantative.
Indecl.-Indeclinable.
Inst.-Instrumental.
Loc.-Locative.
Nom.-Nominative.
P. or Par.-Parasmaipada.

Pass.-Passive.
Pot.P.-Potential participle.
P.P.-Past Passive participle.

Pres.p.-Present participle.
Pron.-Pronouns.
\&c. \&c* \&c.

## A <br> HIGHER SANSKRIT GRAMMAR.

## Chapter I.

## THE ALPHABET.

§ 1. Sanskrit, or the refined language, is the language of Devas or gods* and the alphabet in which it is written is called Devanagari, or that-mployed in the cities of gods.
(a) The correct name for the Sanskrt alphabet is Daivanágarî sometimes abbreviated into Nágarí, Perhaps in the word Devanágari we have a history of the times when the Aryans entered and settled in Northern India. The Aryans who were much fairer in colour than the aborigines of India are the Devas referred to in the name Devanagari (from दिन्द to shine, those of a brilliant complexion ); and Nagari means the Aryan settlements within the precincts of which the sacred language was spoken.
(b) The Ssnskrit language is generally written in different parts of the country, in that slphabet which is used for the Vernacular (o. g. Bengáli, Maráthi \&c.). That character, however, in which the earliest monuments are written (such as the inscriptions containing the edicts of Asoka) and which is employed throughout Upper India is generally considered to bo the real Devanâgarî.

[^1]8 2. The Devanâgarî alphabet consists of forty-two letters or varnas, nine vowels or svaras, and thirty-thrse consonants or vyañjanse.*
(a) These express nearly every gradation of sound, and every letter stands for a partioular and iavariable sound.

Note :-This explains why there are no names, as in Greek. for the different letters of the alphabet.
 दश् । खफछठथचटतवू । कपय् । शषसर् । हल्य ।
The alphabet, it will be seen, is divided into 14 sections by Pânini, which are called Śivasútráni, or the sútras revealed by Siva. Each section ends with an indicatory letter called 'इत् ' which is not to be counted among the letters of the alphabet. These "Its" serve an important purpose in Sanskrit grammar as they enable the grammarians to express several letters, or groups of letters, in a very convenient and condensed form. For any letter, with the following इत् added to it, is not only expressive of itselt but of all letters that intervene between it and this इत् ; e.g. अण् means अ, इ. उ, इक् means इ, उ, ॠ, दe, \&e. Similarly अल्र moans technically the whole alphabet, अच्च any vowel, and हल् any consonant; यण्र a हemivowel, हम् a soft consonant, खर् a hard consonant, जष् a soft unaspirate, क्षग a soft aspirate \&c. Each of these eignificant terms is teohnically called a ' पत्पाहार'.

Since ehort vowels include the long and the protrasted vowels (See § 3. a. ) snother इत् ' $\mathbb{\text { ' }}$ ' is generally employed to mark a
§ 3. The nine primary vowels vonsist of five simple vowels vis. ₹, ₹, उ, चह and ल, and forir diphthongs vis. e, प, ओ and औ.
(a) A vowel may be चहस्श or short. तिर्ध ar long, 84 द्रुत or protraoted (also called prolatod by some) accoraing in the time required to pronounce it. Whe vowels are thas divi and into-
(1) Short vowols-अ a, ₹i, उ u, क् ? , ल, ! ;
 au; and.


N. B. - As the Plata or protracted vowels are not commonly to be met with in claseicsl Sanskrit, the vowels are usually given as thirteen, represented by the thirteen signs given above under (1) and (2).
(b) Eack of these vowels may be again of two kinde, अनुनासिक or nasalised, and अनतुनासिक or withoat a nasal sound. $\dagger$
(c) Vowols are also further discriminatod into उदात्र or acnte, अनुदात्त or grave, and स्वरित or circumfer. उदात्त is
particular vowel : ©. g. अ means अ, भा and आ $३$, but अव् means अ ( of six kinds) only; so fang mand nothing else.

* ऊकालोज प्मी़र्ब्बतुतः। Pân. I. 2. 27. The crowing of the cock in the morning represents in its three stages these three kinas of vowels. The time- required to pronounce a short vowel is callod a mátrê. A long vowol has two mâtrás and a Pluta wowel three.
$\dagger$ मुर्ननासिकाबचनोनुनासिकः Pìn. I. 1.8.
that which proceeds from the upper part of the vocal organs, अहुदा़्त that which proceeds from their lower part, while स्वरित arises out of a mixture of these two.* But these are ignored in classical Sanskrit. Thay are marked ouly in Vedic works: the Udátta is left unmarked; the Anudátia is marked with a horizontal line underneath; and Svarita has a perpendicular stroke aioove it. e. g. क्व ?़ बोडबाः, \&c. Ṛg. V. 61. 2 रथानां न


Thus there are eighteen different modifications of each of the vowels अ, द, 亏, ऋ, and twelve of टe, ए, ऐ, ओ and ओ; for there is no long ! and the last four have not their corresponding short vowels.
§ 4. The consonants are divided into spars'a or mutes. ( those involving a complete closure or contact and not an approximate one of the organg of pronunciation), Antastha (or intermediate i, o. the Semivowels, ) and ishman or sibilants.

These are represented by thirty-three syllabic signs arranged as below:-
(a) mutes
(1) कवर्ग or the group कु-क्त k , खर् kh , ग् g , 积 gb, ठ् D .
(2) चवर्ग or the group चु-च् $\wp$, घं झू jb , ञ n .
 ण ${ }^{n}$
(4) तबर्ग or the group त-व $t$, थू th, द्व $d$, ध् db , च
(5) ववर्ग or the gronp g-प् $p$, फ़ $p h$, बू $b$, भ bh , म m .

* उच्चेठ्वात्तः । नीचैरन्उदात्तः । समाहारः ख्वरितः। Pán. 1. 2. 29, 31.

These are also called the five olasses designated as Kaoarga, Chavargu, Tavarga, Tavarga, and Pavarga respectively.

(c) Sibilants ——
(d) Sonant Aspirato- h .

Besides these we have two more characters occurring in the
 ईंडे, मीळहुषे for मीनुषे \&c.). In Maráthi ळ is generally subatituted for the final ल of Sanskrit words.
§5. The first two letters of the five classes and the sibilants are called surds or hard consonants. The rest are oalled sonants or soft consonants,
§ 6. In addition to the characters given above there are in Sanskrit two nasal sounds:- the one called Anusvâra, is denoted by i. e. a dot placed above the letter after which it is to be pronounsed, e. g. कं; the other, called Anunasika is denoted by - i. e. a dot within a semi-cirole placod above the letter after which it is to be pronounced e. g. सँ.
(a) And a sort of hard breathing is known as Visarga (generally called Visarjanîya by Sanskrit grammarians). It is denoted by the sign: i, e. two verucal dots placed after the letter after which it is to be pronounced. In pronunciation it is a harder aspirate than $\bar{p}$. The Visarga is not an original

(b) Jihvámúlîya ( जिद्वामूलीय) and Upadhmánîya (उपधमानीय) are terms given to a sort of Semi-Visarga, when pronounced before क्ष ब्, and q् फ् respectively. It is written symbolically
as 工．These may be regarded as the spirants of Kavarga and Pavarea rospectively．
§ 7．Some consonants are pronounced with a slight as－ piration and are designattd as Alpa－prâpa，while others which are pronounced with a stronger aspiration are call d Mahá－ prisa．The first and third letters of each class，the nasals and the semi－vowels belong to the first elass；the rest belong． to the second class．For the sake of convenience the first and rnird lettors of each class are sometimes called＂anaspiratos．＂
§8．In the following table is given a complete classifica－ tion of these letters according to the organs with which they are pronounced．
（a）The organs of pronunciation are the five parts situated in the mouth，viz．，the throat，the palate，the roof or upper part of the palate，the teeth and the lips．

Note．－In the following table the nether stroke（see § a 10 below）is omitted．It should be supposed to be preeent．

|  | The Five Classes． |  |  |  |  |  | ¢ | Simple |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| al | Unas－ pirate． | Aspi－ rate． | Unas－ pirate． | Aspi－ rate． | $\left\lvert\, \begin{aligned} & \mathrm{Na} \\ & \text { sals．}\end{aligned}\right.$ |  | 哭 | vowels St．Lg． | Dip－ thongs． |
| Gutturals． | क |  | ग | घ | E－ | $\bar{E}^{\circ}$ | こJiv． | 9r．आ | （ष） |
| Palatals． | च | छ | ज | ह | S | य | का | ₹ ${ }^{\text {¢ }}$ | ¢ |
| Linguals． | ट | उ | 5 | ढ | ण | ₹ | － | 元 |  |
| Dentals． | त | थ | ¢ | ย | न | ल |  | ल |  |
| Labials， | 4 | क |  | भ | ม | \} | Upa． | उ． | ओ |

＊F though not a semivowel is put here as it is a guttural．

This ean be more easily remembered from its Sanskrit form which is as follows:-

अकुहाविसर्जनीयां कण्तः।
इचुयशानां तालु।
उदुखाणां मूर्धा ।
लतुलसानो दृन्ताः।
उपूप््यानीयानां ओष्ठौ।
बमडणनानां नासिका च।

एदैतेतः कण्ठतालु ।
झोदौतोः कण्ठौर्डम्।
वक्रास्य दुन्तौप्रम ।
जिह्हामूलीयस्य जित्वामूलम्र।
नासिकाऽनुस्वास्य।

The linguals are called cerebrals in somb European Grammars. ए and iे are both guttural and palatal; ओो and औ are guttural and labial; © is dental and labial. The nose is the organ of pronunciation of the Anusvára, while the root of the tongue is that of the Jihvêmûlîya.
§9. Those letters are called सत्वर्ण or homogeneous whose puce of pronunciation in the mouth and the effort required to pronounce them is the same or equal.* Letters which are not सर्वर्ष or similar are called असबर्ण or haterogeneons.
§10. A scara or vowel is that which can be pronounced without the help of any other letter; a vyañjana or consonant is that which is pronounced with the help of a vowel. The consonants, therefore, are writton with a slanting nether stroke to denote their imperfeot character.
(a) Hence the corsonants are given, in the system of Fanini, with an अ added to them for the sake of pronunciation.
(b) As already remarked, there are no separato names for

* बन्यास्पमयन्लं सबर्णम्य। Pan. I. 1. 9.
the letters of the Sanskrt alphabet，except the two mentioned before，viz．Anusvâra and Visarga，and Refs which is the name sometimes given to F．The word कार is therefore used as an affix to denote a particular letter；e．$g$ ．अकार the letter अ＇，ककार the letter＇क＇，\＆c．
§11．A vowel by itself or a consonant，simple or conjunct， with a vowel added to it，is called an Akshara or a syllable．
§ 12．The forma which the vowel signs assume when added to consonants and the changes which some letters undergo when compounded are given below，under（a）snd（b）．
（a）अ added to a consonant is denoted by the removal of the nether stroke；as क्＋भ＝क ka．The remaining vowels when compounded with a consonant becomer，$\hat{r}, \hat{T}$ ，っ＇n＇＇＇$e^{\prime}$ ，र，

 का kau．

Exception：－Wh when following upon remains unchanged， 25 \％．
（b）In compounding consonants they should be taken in the order in which they are pronounced；the last consonant takes a vowel，the preceding ones generally losing their nether and perpendicular strokes when combined e．g．tsna ought to be written as rस्न，ṇ̣̣a as नण，\＆c．Some letters，however， ohange their form slightly and others entirely，wnen com－
 gra，\＆cc．；I immediately preceling another conscnant（or the vowel 泎）is denoted by the sign $上$ written sbove the rollow－ ing consonarit as क rka．It is then necesarily called a रेफ reta．
(c) In the conjuncts क्ष्र (क्षप् ) ksh, and ज्ञू ( जू + म्) jña, the component elements are scarcely discernible.
(d) A few consonants are written in two ways; e. g. ब, च tra; \#, क, kra; स्य, सछ, stha; न, क्त, kta; स्न, स्त, stra.
(a) The following are the principal conjunct consonants :-
 कर्य $k-t y a$, क्र or क $k$-tra, क्ष्व $k-t-v a$, वथन $k-t h-n a$, क $k-n s$, कन्य $k-n-y a$, कम $k-m a$, क्य $k-y a$, क्र or क्र $k-r a$, क $k-l a$, क $k-v a$, क्ष $k$-sha, क्ष्रण $k-s h-n!$, क्षम $k$-sh-ma, क्ष्य $k$-sh-ya, क्ष्व $k-3 h-v a$.

खन kh-na, ख्य kh-ya, ख kh-ra.
ग्ध g -dha, म g -na, ग्य g -ya, प g -ra, ग्नय $\mathrm{g}-\mathrm{r}-\mathrm{ya}$, ग्ल g -la, ग्व gva , घ्न gh-na, हून्य gh-n-ya, हम gh-ma, घ्य gh-ya, घ्र gh-ra, हव gh-va;

 ñ-ma, ङ्ध मी-ya.
 च्य ¢-ya.

छच çh-ya, ब्र çh-ra.
 - j - $\mathrm{\nabla}$.




ण्ट $n$-ṭa, णठ $n$-ṭba, ण्ड $n-d a$, ण्ड ṇ-ḍha, णण ṇ-ṇ, ण्म ṇ-ma, ब्य• n-ya, ण्ष ṇ-va.

हक $t-k a$, क $t-k-r a$, त्र $t-t a, ~ ₹ य ~ t-t-y a, ~ च ~ t-t-r a, ~ ₹ \overline{व ं ~} t-t-v a$,

 तस्न्य $\mathrm{t}-\mathrm{8}-\mathrm{n}-\mathrm{ya}$ ，र्य t－s－y8．

थन th－na，थय th－ya，थ्न th－va．
 द्वू d－dh－va，疋 d－na，द्व d－ba，द्र d－bra，原 d－bha，अथ d－bh－ya， ネ d－ma，द्र d－ra，द्रा d－r－ya，द्व d－va，₹ंय d－v－ya，द्ध d－v－ra．

कन dh－na，sन्य नh－n－ya，कम dh－ma，क्य dh－ya，शर्र dh－ra，कर्य $\mathrm{dh}-\mathrm{y} \%$ ，sब $\mathrm{dh}-\mathrm{\nabla}$ ．

न $n$－ta，नर्य n－t－y $a$ ，नश $n-t-7 a$ ，न्द् $n$－d $a$ ，न्द्र $n-d-r a$ ，न्ध $n-d h a$ ． नक्य $n-d h-y a$ ，न्भ $n-d h-r 8$ ，न $n-n 8$ ，न्र $n-p-1 a$ ，न्म $n-m 8$ ，न्य $n-78$ ． न्र $\mathbf{n - r a , ~ न ् स ~} \mathbf{n - R a}$ ．
 स $\mathrm{p}-\mathrm{la}$ ，प्य $\mathrm{p}-\mathrm{vs}$ ，ट्स $\mathrm{p}-88$ ，ट्स $\mathrm{p}-\mathrm{s}-\mathrm{V} 8$ ．

बज b－ja，द्व b－da，बष b－dha，बन b－na，बच b－ba，बभ b－bha，बच b－ya त्न． $\mathrm{b}-\mathrm{ra}$ ，बव $\mathrm{b}-\mathrm{va}$ ，

यन $\mathrm{bh}-\mathrm{nB}$ ，व्य $\mathrm{bh}-\mathrm{ya}$ ，भ्र $\mathrm{bh}-\mathrm{ra}$ ，म्ब $\mathrm{bh}-\nabla \mathrm{a}$ ．
भ्न m－na，x्प m．pa，यम m－p．ra，म्ब m－ba，ग्न m－bha，म्य m－ya，रा $\mathrm{m}-\mathrm{Fa}$ ，म m －la，क्व $\mathrm{m}-\mathrm{va}$

ग्य $\overline{\mathrm{J}}$－уa，ग्र J －ra，च्व y －चa．
का $\mathrm{r}-\mathrm{ka}$ ，स्ल $\mathrm{r}-\mathrm{kha}$ ，र्ग $\mathrm{r}-\mathrm{ga}$ ，\＆c．；वर्व $\mathrm{r}-\mathrm{k}-\mathrm{sha}$ ，गर्य $\mathrm{r}-\mathrm{g}-\mathrm{J} a$ ，धर्य，
 द्ध r－d－dh－a．

ल्क l－ka，ल्प l－pa，ल्म l－ma，ल्य l－ya，ह l－la，ल्व l－चa．
बन $\nabla-n a$, ब्य $\nabla-\mathrm{ya}$ ，क्र $\nabla-\mathrm{ra}$ ，हृ $\nabla-\nabla 8$ ．
 ग्ष Ś－va，₹ण्य Sंv－ya，रष्य Ś－Śa．
 \％sh－th－ra，षच sh－th－ya，©ण sh－ña，बण्य sh－ṇ－ya，sq sh－ps， ऽप sh－p－ra，बम sh－ma，ध्य sh－ya，बन sh－va．
 s-t-va, ₹ष e-thá, हन e-ns, रन्य s-n-ys, स्प s-pa, एफ s-pha, ₹म s-ma


ह $\mathrm{h}-\mathrm{na}$, हन्न $\mathrm{h}-\mathrm{na}$, द्ध $\mathrm{h}-\mathrm{ma}$, चन $\mathrm{r}-\mathrm{ha}$, ह $\mathrm{h}-\mathrm{ra}$, ह $\mathrm{h}-\mathrm{la}$, 君 $\mathrm{h}-\mathrm{va}$.
Somotimes five coneonants are found in conjunction: e. g. तैर्न्य r-t-8-n-ys, as in काएर्नर्म.
§13. As sandhi is of primary importance in Sanskrt, virâma or pause can be indicated only at the end of a sentence. The aigns of punctuation, therelore, are only two, 1 and 11 . The former is nued to mark the close of a sentence or the first half of a s'loke or poetical stanza; the latter is employed to denote the close of a a aluks.
(a) The sign called Avagraha (and whioh represents half अ Ardhakars ) is generally employed to mark the elision of short अ after ए or ओ ; e. g. तेऽपि ( ते + अपि ), कालोडस्ति ( कालो + अस्ति ). The double marlss is sometimes nsed to indicate the elision of आ after initial long आ; तथा + आस्ते = तथाडsस्ते.
(b) The mark $o$ is sometimes used to show that something: is omitted, and which is to be understood from the context; e. g. अ० may stand for अर्जून, व्रार्था for कावियशः पार्था, \&c.
§ 14. Short vowels when followed by a coninnet consonant. are said to be prosodially long
§15. The vowels अ, ए,ं आ and the syllables अर and अल are called Guna; the vowelo आ, ऐ, औ snd the syllables आदू and आलू are called Vŗddhi*. The Guṇs and Vyddhi vowels and oyllables thar are substituted for the simple vowels will appear from the following table:-

| Simple V. | \% | - \& | उ \& | \# \& ${ }_{\text {F }}$ | र |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Guna. | ห | T | ओ | अธ | अलू |
| Vrıddhi. | भा | \} | औ | भार | भालू |

* वृद्धिराब्च्र्त । अदेत्दुणः । उरण् रपरः Pân. 1, 1, 2; I, 51.
§ 16. The three semivowels यू, लू and वx are sometimes nasalised and then they are written with the anunâsika sign over them, as ग्रू, लूँ, वै.
§ 17. The numerical figares in Janskṛt are:-

$$
\begin{array}{llllllllll}
2, & 2, & 3, & \Varangle, & 6, & \xi, & 9, & <, & 9, & 0 . \\
1, & 2, & 3, & 4, & 5, & 6, & 7, & 8, & 9, & 0 .
\end{array}
$$

These are combined to express larger figures preeisely in the aame way as in English; १२५ 125, ५४० 540, \&c.

## Chapter II.

## RULES OF SANDHI.

§ 18. By Sandhi (from सम् together, and धा to join) is meant the coalescence of two letters coming in immediate contaot with each other.*
(a) Samhitá or sandhi is neoessary in the case of the internal structure of a pada, prepositions and roots joined together and a compound word (समास), while in that of a sentence i. e. in the oase of the finals and initials of the different worde in a sentence, it depends on the will of the writer.

I Svarasandif, or the combination of final and intital vowels.
§ 19. If a simple vowel, short or long, be followed by a

[^2]eimilar vowel, short or long, the substitute for them both is the similar long $\nabla$ owel e. g. "दैत्य + अरि: $=$ देत्यारि:; अत्र + आसीव $=$ अत्रासीव; यदा + अभबत् = यदा भवतः विया + आतुरः = वियातुर: eager to gain knowledge; हति + इष = इतीच; अपि + ईक्षते = अपीक्षते; श्री +
 ऊर्ज: =चमूर्ज: the strength of the army; कर्वृ + ऋजु:=कर्तनु:, कु+ ऋकार: = कॄकार:; है।वृ + लटकार:=्होनॄकारः the llkâra pronounced by the sacrificer (since there is no long वृ long चह is substitated for both).
(a) It $\ddagger$ or लe be followed by a short $\mp$ or ल, short $\mp$ or ल is optionally substituted for both; $\dagger$ होटृ + ऋकार:= होवृकार:, and aleo होटृॠकारः (videl 23. sec. b. ); so three forms altogether होनृकारः, होतृकार: and होटुऋकारः; होतृ + लकारः= होशल्टकारः snd also होतृर्टकार: .
§ 20. When अ or आ is followed by इ, उ, ऋ ल, short or long, the गुण letter corresponding to the latter takes the place
 great lord; रमा + इचछा $=$ ₹ भेचछा the wish of Ramâ; यथा + ई ई्सितं $=$ थथेप्तितम according to wish or desire; हित + उपदेछा:=डितोप्देशः friendly instruction; क्षुण्ण + ऊरु: = क्रणणोरू: K Krshà's thigh; गत्रा+ उदकं $=$ गत्लोबकम, महा + ऊरु: = महोरा:, कृषण + कद्विः = क्रण्णार्द्धि: $\mathrm{K}_{\mathrm{F}}$ shụa's prosperity; महा+ ऋवि:= महार्वर्व: a great sage; तब + लूकारः =तबल्कार: The llkara pronounced by jou.
(a) If a consonant be fcllowed by homogeneous consonants, except the nasals, the semivowels, and ${ }^{\text {E, }}$, the first of them is

[^3]optionally dropped; ; क्रष्ण + कृद्धि: = कृष्णर्द्धि: by the general rule; then कृष्णा + द् + ध् + इ: = क्रष्णार्णः: by tbis rule, the द् being dropped; and also a third form कबणद्र्र्ड: (vide § 22 , sec. $d$. below).
(b) A consonant of the first five classes except s. coming after a semivowel is aptionally doubled; so तबलकार: also becomes तवल्कारः, तबल्लकार: and तबल्ल्बारः, 4 forms altogether.

Exceptions:- Vŗddhi substitute takes place in the following casea $\dagger$
(a) When a word ending in अ is followed by ऊह, and प्र by ऊह, ऊढ and ऊढि; e. g. पृष्ट + ऊह: = प्रश्टौह:, chiof guess (or this may be the acc. pl. of पष्टबाह a young bull trained to the yore); प्र+ ऊह: = प्रौछ: principal reasoning. Similarly प्रौढ: full grown; पोढि:; but भोढबान्य ( $\approx s$ ऊढबान is not mentioned in the Sâtra).
(b) अक्ष+ऊहिनी = अक्षौहिणी a complete army. $\ddagger$ (The change of a to or will be explained further on ).
(c) When ₹्ष is followed by ईं $\frac{\mathrm{f}}{}$ and ईरिन्र both derived from रू to go; e. g. स्व + ईर:=स्वेर:, one acting wilfully; selfwilled;


- झूरो झरि सवर्ण ; Pi̊n. VIII. 4.65.
$\dagger$ पत्येधत्यूट्ड । Pan. VI. 1. 89. The first part of the sâtra (viz. एन्येधति) forms a counter-exception to § 21. a (which see ); पदूहोढोढ्येषेष्येष्ड; 'अक्षादूहिन्याहृपसंख्यानम्' ' स्राद़ीरोरिणो: ' ऋते च तृतीयासमासे ' 'पवत्ततरकम्बलबसनार्णद्रानामृणे,' Vártikas on the above Sútra.
$\ddagger$ Properly an army consisting of 21870 chariots, as many elephants, 65610 horse and 109350 foot. अक्षौहिण्याः प्रसंख्याता रथानां द्विजसत्तमाः । संख्या गणिततत्वज्ञःः सहस्राण्येकविंशानिः ॥ शानान्पुपरि चैबाटी तथा मूयश्भ समातिः। गजानां तु परीमाणमेतदेव विनिर्दिरोत्त् ॥ ज्ञेयं शात सहसं तु सहत्राणि नवैव तु। नराणामपि पश्चराच्छनानि श्रीणि चानघाः ॥ पश्वषष्टिः सहत्ताणि तथाभ्वानां रातानि च। द्रोत्तराणि बट् प्रहुर्यथ।बदिह संस्पया ॥ Mahâ-Bhâr. Ad. P. II. 23-26.
(d) Whon अ is followed by छrत: and there is an enst. Tat.; as सुख + कत = सुखणर्तः blessed with bappincist ( उतलेन चतः), bat 'परमर्तः very adorable ( परमश्रासो कन्नश्र्व ).
(0) When the word कण comes after $\mathscr{F}$, बन्मतर, कम्बल, बसन and ॠण; प्र+ फृबं=प्रार्णम , principal debts, 50 वत्मतरार्ष debt for a calf; कणार्णय ( a debt contracted to liquidate a previous debt); दशार्ण: (Name of a country; lit. the country with ten fortresses); also दझार्णा नदी (lit. the river into which ten other rivers flow).
( $f$ ) Whe7* a preposition ending in r is followed by a $^{\text {a }}$
 if the root be a denominative, the Vriddhi is optional; घ+₹ष्\%. भीयति = पर्षमोयति or प्रार्ष भीयति acts like a bull: but उप + ॠकारीयति =उपर्कारीयति, as the ซह is long; also प्र-लुखारीयति = प्रा-प्रल्कारीयति very much wishes for ce !lkára; for ल is grammatically considered to be similar to $\begin{array}{r} \\ \hline\end{array}$
§ 21. When अ or आ is followed by ए or iे and ओ or औ , ऐ and औ are respectively substituted for both $\dagger$; क्रप्ण+एकलं $=$
 she alone; भव+ओषधं $=$ अनोषधम medicine egainst birth and re-birth: बिदा + औस्तुक्यं = विदोन्तुक्यस longing for knowled ge.

Exceptions:-
(a) $\ddagger$ If a preposition ending in a be followed by a root beginuing with पृ or ओ, ए or ओ is substituted; प्र+ एजते = श्रेजते quakes very much; उष+ ओपति=उपोषति burns something near; but if the root be a denominative, verddhi is options]; उप + पeकीयति = उपेडकीयति or उपैडकीयति; प+ ओघीयाति = शोघीयति or श्रौथीयति.

[^4]Counter-exception:-If a form of the root $\overline{\text { s }}$ to go, or पध् to grow, with an initial ए, comes after अ, and एष or एक्प derived from इष् cf the 4th, 6th or 9th conj., siter प्र, vridhi takes place; उप + एति = उपैति; उष + पधते = उपैघते; (bnt उष + इतः = उपेत:; अबेढि know; from अब + एाहि which is equal to अव + आ + ड़हि, and not अबेनि; ना मबान् प्र + इरिधत् = प्रेदिधत् ); प्र + एष: = प्रेष: sending or directing; ₹ + एब्यः = प्रैष्य: a servant. But प्रेष:, प्रेष्य: (from ईप्)
(b) When अ is fellowed by एव in an indefinite sense, ए is substitnted for both: क़ + एव = के तेन भेक्ष्यसे where will you dine to-day? (The place beiug not definitely known); bat तबैव (why: I saall dine at your bouse ).
(c) $\dagger$ अ followed by ओम् and अ (prep.) is dropped e. $g$. शिबाय + ओं नमः = शिारायों नमः; शिब + एहि ( आ + इहि ) = शिबेहि.
(d) $\dagger$ Tne $v$ ṛddhi is optional when the ending अ of a word is foliowed by ओतु a cat, or ओष्ट the lower lip, in a compound स्यूल + ओतुः = ₹्यूलोतु: or ₹य्यलौतुः बिम्बोष्ट:, बिम्बौष्टः.
(e) §The final vowel or the final consonant with the preceding vowel is dropped in the case of the following words when followed by certin words in a compoundt:- शक the conntry of the Sakss + अन्धु a well = ड़कन्दु:, कर्क name of a country + अन्धु:=末र्कन्धु:; क्कुल + अटा=क्छुलटा one who moves from one mansion to auother, a woman of bad character; सीमनू + अन्तः:=

* एबे चानियोगे Vártik. $\dagger$ ओमाङोश्र्य Páa. VI. 1. 95.
$\ddagger$ ' ओवेष्षयोः समासे वा।’ § शकन्हनादिशु परूूं वाच्यम् Várt.
$\dagger$ And also in the case of an onomatopxic wording in अत् followed by इति e. g. पटत् + इति=पटिनि; but not in the case of a monosyllabio word अद् + इलि़= श्दिति; and when the word is repeated, only the त् is optionally dropped, as पटत्पटत् + इाति = बटत्पटोनि or पटन्पटढ़िति.
of bad character；मीमन＋अन्त：＝मीमन्तः（ the white line left by the parting of the hair on uach side of the head ）；but सीमान्त： when the meaning of the wurd is＇The last line or limit of a boundary．＇मनस्ष＋ईषा＝मर्नीषा wish；so लाइल्लीषा the pole of a plough；हलीषा；पतन्न＋अभ्जलिः＝पतञ्जलिः name of the cele－ brated anthor of the Mahábhésya（a vast commentary on the eâtras of Pánini ）；lit．fit to be adored with joined hands；or according to tradition＇who fell down from the hands of a certain sage as he was offering water to the sun at the time of Sandbyâ adoration．＇साr＋अ弓阝：＝सारशः：an anteloperwith a spotted skin or a kind of bird；but साराइ़ ：one with a beautiful skin．This is an Âkertigaña i．e．words of similar formation and requiring grammatical explanation but not actually found in the gara may be classed under it？ $0 . g$ ．मार्त＋अण्ड：$=$ मार्तण्ड： （ derived from मृताण्ड ）lit．born of a dead egg，the sun．
§ 22．When ₹，₹，₹ and ce，short or long，are followed by a dissimilar vowel，页，ㅈ，文，and लू are respectively substituted for them＊；e．g．चति + भाह $=$ हल्याह；चुरी + उपास्य：$=$ उध्युपास्य： adored by the wise；मधु + अरि：＝वःबरार：the eremy of मधु $i$ 。 ©． Vishṇu，धाबृ＋अंशः＝जांशः a portion of the creator；लe अr－ छतिः＝लाछातिः a figure like that of लू \＆cc．

Ob．－Several of the above words may have more than one form when combined；e．g．तुत्रो + उपास्व：＝सुधूयू + उवास्य：by the general rule：－

N．B．The following rules and the two（a），（b）given under § 20 ，though they properly from the aubject of the next section，are given here to aroid confusion．Ordinasy students may pass over these except sec．（b）of the present art
＊इक्रो यणाचि Pán．VI．1．77．
H． 8. G． 2
(a) A consonant except ₹, preceded by a vowel, is optionally doubled, if no vowel follows*; सुधूय् + उपस्यः $=$ हुझ्युपास्य: and बुध्ऱ्र्य + उपास्य:-
(b) When a consonant, exeept a nasal or a semivowel, is followed by a soft unaspirate or áspirate ( 3rd or 4th letter of a class ) it is changed to the soft unaspirate ( 3rd letter) of its classf; सुध्र्यूयू + उपास्थ: = सुद्धगुपास्य
(c) Semivowels, when preceded by a lettex of the first five classes except-芝are optionally doubled§; thus सुधुयू+उपास्य:= मुभ्युय + उपास्यःand मुध्यूय्यू + उपास्यः;सुद्ध्र्य + उपास्यः = सुद्ध्रए + उपास्यः कीयम सुश्न्यूय्य + उपास्यः। Thus there are four forms ultimately, viz. सुःय्युपास्यः, सुद्रद्धुपर्यः and सुद्वूर्युपास्यः।

Similarly मधु + अरिः = मधन्तरिः, मछंतरिः, मृद्ध्वरिः, and मद्ध्व्बरिः धावृ+ अंशः:=धाबंशः and धाब्ंंश: In ल + आक्रतिः of course there is no possibility of any other form.
 vowel is optionally doubledt;e. g. हरि + अनुर्नाः = हराय् + अनुभव:= हर्यनुभवः by the general rule; and optionally हर्यूय् + अनुभव:= छर्य्युत्रव: ( Hari's experience ) by this rule; so न हि + अस्ति =न ल्लस्ति and न हृर्यस्ति।
§ 23. (a) इ, उ, \% or ल, short or long, at the end of a word followsd by a dissimilar vowel except in a compound, are optionally not combingd, and when so they are shortened if long $\times$ e. g. ${ }^{\text {J चक्री }+अ न ् च=~ च क ् र य न, ~ V i s h n ̣ u ~ h e r e, ~ a n d ~ च क ् त ि ~ अ त ् र ; ~ b u t ~}$ वापी + अश्बः = वाप्यश्वः a horse in a well, गौरि + औ (a term.) गौच्यो.

[^5](b) अ, ई, उ and ल, short or long, at the oud of a word followed by a short ₹, are also optionally not combined, and when not combined are shortened if long*; e. g. ब्नत्या + क्रणि:= अझ्षार्वि: A Brâhmaṇa saint, and बह्न कृषि:; सत्रप्ष亍णनम oi the seven sages, and सहॠपीणाम् ( a comp. expression).
§ 24. ए, ओ, ऐ and औ, when followed by a vowel, are changed to अग्, अन्, आयू, and आड्, respectivelyt; e. g. ढरे $+\mathbb{\text { E }}=$ हरये for Hari; बिज्यो + ए = विब्णवे for Vishṇu; नै + अक्रः=नायक: A leader; पो + अक: $=$ पाउकः the purifier $i$, , fire.
(a) य or व् at the end of a word and preceded by अ or m is optionally dropped when followed by a vowel or a soft consonant§; e. g. हरे + एहि = हरये हि or हर एहि; विक्णो + इह = विष्णबिह or विष्ण हह; श्रिये + उद्यतः = श्रियायुबतः or श्रिया बघत: intent on getting money; गुरो। उत्कः = घुराबुलक्कः or युरा उस्कः longing to see the preceptor.

Note-Two vowels brought together by the disappearance of an intervening consonant or visarga do not coalesce.
(b) ओ and औ, whon followed by a termination beginning with ग्, besome अश् and आब् respectively i; e. g. गो + यं = बव्यम्र produced from a cow as milk, ghes \&c. नौ + ये =नाव्यम् accessible by a boat, navigable.
N. B. This rale holds good, in the case of rocts, only when the बो or औ is brought in by virtue of a termination; $x$ e. $g$.
 + यं = अवइयलाव्यक् which ought necessarily to be cut off.
(c) The ओो of the word गो is also changed to अव् when followed

* मत्यकः Pâṇ VII. 1. 127,
$\dagger$ एचisयवायाव: Pâṇ. VI 1. 78. § लोपः शाकल్पष्प। Pân. VIII 3.19 $\ddagger$ वान्तो यि प्रत्पये। $X$ धातोस्सन्निंमित्रंशैने। Pàn. VI. 1. 78. 80.
by the word चत्ति (in the Veda and ) in ordinary language when it means a particular measure of length";e. g. गव्यूति: four miles.
(d) The प् of the roots क्षि and is is changed to अय when followed by the a of the potential participle indicating capability $\dagger$ e. g. क्षि+य $=$ क्षे + य $=$ क्ष रयं what can be reduced; 80 जरयं what can be conquered; but क्षेतुं जेतुं योग्यं क्षेयं (what is fit to be removed bat may not be so ) पाषं, जेयं (what ought to be curbed rut which it may not be always possible to curb as ) मन:
§ 25. When ए or ओ at the ond of a word is followed by अ the latter merges into the former § and the sign $s$ is sometimes writton in its place; e. g. हरे + अब = हेरेsब protect, Oh Hari; जिष्जो+ अब = विष्णाडब.
(a) $\ddagger$ If the word गो, ending in ओ, be fellowed by अ, the अ is optionally retained, and if by a vowel, अब is optionally substituted for ओ; गो + अश्रब्य=गोमब्, गोअग्रब्य and गबाग्रब्द a multitude of cows or chief among oows; but if it be followed by इन्द्र and अक्ष it recessarily changes its ओो to अब; यो + इन्द्र: = गबेन्र: an excellent ball; गषरक्ष: a lattice-window, similarly.
§ 26. No sandhi is possible in the case of $\times$ -
1 What are called the Prag?nya exceptions; vis.-
(a) When a dual from (whether of a noun, pronoun or verb)


[^6](b) When 弯 or ऊ follows the म् of the pronoun अद्स * o. g, अमी ईशा: these lords; अमू आसाते the two sit down.

Ob. The ए of the Vedic forms असमे and युष्बे also does not blend with a following vowel ( शो । Pân. 1.1.13. ); e. g. अस्मे इन्र्रवृह्पस्पती \&c. Rg. IV. 49. 4. Símilarly a Vaidic word having the sense of the loc. (but not ending in the termination of the loc. ) remains unaffected by a following vowel; सोमो गारी अधिश्रितः \&c. Bg. X. 12.3. where गोरी stands for गौर्याम् the 100. term, being dropped by सुवां सुलुक् Pân: VU. 1. 30.
${ }^{\circ}$ (c) § Particles consisting of a single vowel, except आ meaning 'a little, or a limit' exclusive or inclusive or used as a preposition, when followed by a vowel, e. $g$. हु इन्द्र Oh Indra, उ उमेशा, आ पषं ह मन्यसे ah, you think so; but आ + उष्णाम्= ओंबनम् ( \& little warm ) \&c.
(d) When an indeolinable ends in ओ; e. g. अहो ईश्रा:, the final ओ of a noun the vocative case optionally combines when followed by इात; e. g. विष्णो इति = विष्णबिति, and बिष्णो इति; also बिष्ण इति ( see § 24 a. ).
N. B. All these vowels which do not blend with others, and sometimes the words in whioh they ocenr are technically called प्रवृद्यं
II. and pluta vowels; e. g. एहि क्रष्ण ३ अत्र गोश्ररति Como Krishṇa; here is the cow graving.

A vowel beromes pluta ander the following circumstances:- $\ddagger$
(1) The last vower of a sentonce uttered in reply to a salutation from a male persin othor than a 8'ûdra when the

[^7]name or the family is actuslly mentioned; e. g. भो आयुष्मानेधि दवबदत्त ₹ live long, O Devadatta, which is said in reply to " अभिबादये देबदत्तोहम् "I, Devadatta, bow to you; but the last ₹ in " भो आयुष्मती मब यार्गि" or in आयुष्मानेधि is not pluta; for in the lst we have the name of a female and in the 2nd no name at all.

But if the sentence end in the word भो: or in the name of a Kihatriya or Vaishya the last vowel becomes optionally pluta e. g. आयुष्मान् एधि भोः or भो ₹: आयुष्मानेधिन्द्रववर्मन्य or बर्म ₹ न आयुष्मानेधीन्द्रपालित or त ३।
(2) The final vowel of a sentence addressed from a distance to a person; and that of the particles हे and है used in such a sontence; e. g. सक्तून् पिब देबद्च ३; हे राम; राम; है ३ ।
§ 27 The particle उ, preceded by a letter of the first five classes except ञ $_{\text {and }}$ followed by any vowel, is optionally changed to ${ }^{*}$; किम्नु उत्षं किम्बुक्तम् and किष्न उत्षं (by § 26 c. ).
II. Halsandhi, ob the coalegcince of final consonants with vowels and consonants.
§ 28 When स् or a consonant of the dental class comes in contact with:-
(a) ty or a consonant of the palatal olass, the corresponding letter of the latter class is substituted for the former, and का for स् ; हरिस + शोते $=$ हरिइशोते Hari sleeps; राम: + चिनोति=रामाश्विनोति Râma collects: सउ+ चित्र = संचित Reality and knowledge;


Exception:-(1) Dêhtals coming after गू are not changed inte the corresponding palatals; $e, \mathrm{~g}$. बिश्नः that which spreade lastre; प्रश्न:-

[^8] स and the corresponding letter of the latter class for the former; रामष्प + पछः = रामष्षष्ट: Rême who is sixth. रामस्स + टीकते $=$ रापर्टीकते Rama goes; तत् + टिका = तट्टीका A commentery on that; चक्रिम् + ढौकसे $=$ चक्रिण्डोकसे Oh Krrshṇa, thon goest; पेष् + ता $=$ पधा one who pounds.

Exception-*(1) If a letter of the lingual class coming at the end of a word be followed by च् or a letter of the dental class, the सू as well as the dentals except the नू of नाम्, नर्बात snd मगसी remain unaffected; बटू + सन्तःः= धट्सन्तः six good men; (ses
 not at the end of a word ) he praises. So qणणबति Ninety-six, Чण्पगर्य: six towns; but सर्विस् + तमम् = सर्विस्टम ह् sbundance of ghee; as the exception excludes म्.
§ 29. If a letter of the groap व be followed by $\quad$ it does not substitate its corresponding lengual $\dagger$; सन्र + ष्ट:=सन्वg: sixth good man.
§ 30. If a consonant, except for ㅈ, coming at the ond of a word, be followed by a nasal, the nasal of its class is optionally

 बड्मासा: six monthe.
$N$. B. If the nasal belong to a termination the change is necessary; तन्मात्रंम् that alone; चिन्मात्रं mere knowledge. वाक्त + मय्र = बड्म्मय। The word ककुद्नतू ( see Rag. IV. 22 ) is irregularly formed.
§ 31. A letter of the dental class, followed by लं is changed

[^9]to लू，the nasalised ल्र taking the place of $\mathrm{F}^{*}$ ；तव्＋लयः＝तलय： the destruction of that；विद्रान＋डिखति＝बिद्धाँलूखिखति a learned man writes．
§32．The स्त of ₹था and सम्नू is changed into vू when after the
 （see．§ 20．a ），and then उतूयiनम，उत्क्षानम् rising up；similarly उत्तम्भनम् and उत्थत्तन्मनम् upholding．
§ 33．हू coming after any of the first four letters of a class is optionally changed to the soft aspirate（4th letter）of that clasif；बाक्＋द्रार：＝वाग्हारिः（see b．under§ 22），and by this वाग्घरिः （ वाचं हारः：）the possessor of speech，Brhaspati．
§ 34．Any consonant，except a nasal or a semi－vowel，is changed to the first of its class，when followed by a hard consonant，and to the first or third when followed by nothing； घाकृ，वाग्．
§35．इ刀 preoeded by a word ending in any of the first four letters of a class and followed by a vowel，a semi－vowel，a nasal or हु，is optionally changed to च्र $; \div$ e．$g$ ．तद् + शिव：$=$ तद्द + शिष：；and तब＋छिव：，and then तनू＋शिब：，and तत्＋छिब：by the above，and finally तरिशब：and तर्छिब：that Siva（see．a．§ 28．）．Similarly तचश्लोकेन，तच्छूोकेन；but बाक्रवंतरति speech faltese（as क्ष is not followed by any of the letters mentioned in the rule ）．
§36．$\times$ म् at the end of a word is changed into an Anuswâra
$$
\text { " तोलिं। Pán. VIII. 4. } 60 .
$$
$\dagger$ उद्：सथःस्तम्भो：पूर्वस्य। Pán．VIII．4． 61.
$\ddagger$ झयो होंन्यतरक्याम् । Pán．VIII．4． 62.
－शइइछोडि। खरिच। Páṇ．VI．I．4．63． 65.
$x$ मीड़नस्वए゙ $\mid$ नश्रापदान्तस्य झलि। Pán．VII．3，23， 24 and Pạn Zhul．3，27，＇1．3．10．（ see sec．b）．。

Whon followed by a consonant; e. g. हरिम् + बन्दे = हर्रि बन्दे I salute Hari. But गम्र + ब + ते = गम्पते as हू is not at the ond of a word. The word सद्राद is an exception (see Pán. VIII. 3. 2.5)
(a) घ् and F, not at the end of a pada, are turned into an Anuswira when followed by a consonant except a nasal or a semivowel or छ; आक्रम् + स्यत्त = आक्रंस्यते he will overcome; यक्षान्र सि = यशांसि (nom. pl. of य शास् fame ); but मन्यते he thinke, as च is followed here by य which is a semi-vowel; ग्रामान्द + गच्छति = श्रामान्गच्छति as न्र is at the end of a pada (grammatical form).
(b) This change is optional in the case of ar when ${ }^{\text {e }}$ followed by म् comes afterit; e.g. किम् + ह्नलयति=किंद्हलंयंति and किम्बलयति what does he shake ?; but if this 대 be followed by a, and if by ग्末्र, ल, the nasalised य, वू, ल्, are optionally substituted for मू e. g. किं + ह्रुते = किद्नुते or किन्द्रुते what does he conceal? किम् + स्यः $=$ किंद्य: and किंर्य्यः what! yesterday ! so किंह्हलयति, किंह्हल कतिं; किंमूलावयति and किलँहलादयति; but अहम्न + आगल:=अछमागतः ।
§ 37. An Anuswára followed by any consonant except $\mathfrak{\text { pa }}$, $\mathbb{4}$, स or हु is changed to the nasal of the class to which the following letter belongs, necessarily when in the middle, and optionally whea at the end of a word*; e. g. अन्क्र + हतः $=अ ं+$ क + इतः (by the preceding rule and then) अई्छितः marked (by this); so अनुच + इत: =अच्चितः honoured; क्रणिठतः obstructed; शान्त: caimed; गुम्फितः woven; त्वम् + करोषि = त्वं करोषि or त्वदूूरोषि thou doest; similarly मंयन्ता or सर्यंन्ता a restrainer; संबह्सरः or सँँबस्सर: a year ; यं लोकम्र or यल्लोकम to which people.
§ 38. If द् and or be followed by a sibilant, क and $\subset$ respectively are sufflixed to them optionally; and hard unaspirates are optionally changed into hard aspirates when followed by a

* अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः । वा पदान्तस्य Pâṇ. VIII. 4. 48-52.

 sixth good counter.
§ 39. If ecer at the end of a word be followed by सू, y (changed to a $^{\text {) }}$ is optionally inserted between them; \% o. g. बंड्र + सन्तं: = बद्दूसन्तः or षड्द + धू + सन्तः $=$ बड्त्सन्त six good mon; so सब + स:=सन्स: or सन्त्स: that good man.
(a) E2, णू and न्व at the end of a word and preceded by a short vowel double themselves when followed by a vowel t; e. g. प्रत्यड् + आत्मा = प्रत्य क्रात्मा the individual soul; so सुगण्णीशाः the best reckoner; सअच्युत: good Achyuta.
§ 40. Ub. If the ending नू of a word be followed by ग्, व is optionally iuserted between them $\ddagger$ e. g. सत्र + रांभु: =सन्शाभु: and सन्न्छंमु Śambbu existing for all times; and सन्त्रांभु:=सन्इइंभुः and सन्तछंभु: (by § 35 ); then by § 28 (a) न् being changed to ${ }^{\text {s }}$ (and त् to च् ) सऊ्रंभुः, सज्च्रांभु: and स₹ष्छंधु: and finally by dropping च् optionally (by § 20 a.) सउ्ञाभु:, सร्चछंभु: and सञ्छंध्रु सक्चछछंभु:-
 word is ohanged to gू even though a vowel, a semi-vowel except लू, a nasal, or a letter of the guttural or labial class or
 पूषणा by the sun, वितॄणाम् \&ce.; but राम + नाम =राम नाम (as these are two separate words). This cbauge does not take place when न is at the end of a word $\times$ रामान्.

[^10]§ 42. स belonging to a aubstitue ( आवेश ) or a termination ( प्त्यय ) and not at the ond of a grammatical form is changed to ex when preceded by any vowel exoept अ or आ, a semivowel, a letter of the guttural class or है; e. $g$. रामे $+\mathbb{E}=$ रामेष ; but रामस्य as स् is preceded by अ, सुपीः तुपिसी \&o., as त्यु belongs to the word सुपिस्ष. This ohange takes place even if an anusvóra snbatituted for ₹, a visarga or चू व् or स intervenet; e. $g$. धनून्द + सि $=$ धनूंबि nom. pl. of धन्डघु nen. a bow. पिषठीष् + E $=$ पिपठीष्डु.
§ 43. The ग् of सर्व is changed to an Anuswira and Visarga when followed by a form of the root E, the Anuswâra again is optionally changed to an Anunâsika; e.g. सम् + कर्ता = संस्कर्ता and संसकर्ता; स् is affized to the ending of the words सम, दुस् and

N. B. The word संस्कर्ता is eapable of having 108 different forms as several sitras are brought to bear upon it; but they are not given here as being tedious and of no material value.

Sections $a, b, c$, and $d$ may be omitted by beginners.
(a) $\times$ The af of पुस् is optionally nasalised and has $\mathbb{R}$ added to it as above, when it is followed by a hard consonant except a sibilant, preceding a vawel, a semivowel, a nasal or है; दुय + कोकिलः = पुम् $+\mathbb{Z}+$ को किलः $=$ पुस्क्कोकिलः, पुँस्कोकिल: a male kokila
 milk for a man; प्रंढ़ातः a man-servant. Exception पुंख्यानम् the account of a man
(b) न्र at the exd of a word (exoept प्रघान्य ) followed by च्, क्रं ट्, , ट्रं; or व्, थ्र which is iteelf followed by a vowel, a semi-
\% अवढ़ान्तस्य पुर्धन्यः । इण्कोः । आदेशश्रत्यययो: । Pậ̣. VIII. 3. 55 57, 59.
$\dagger$ नुम्विर्सजनीयशर्व्यषायेपि। Pâṇ. VIII. 3. 58.
$\ddagger$ संपुंकानो सो वक्त०्य: 1 Vârt.
$x$ जुमः ख्वप्यम्परे Pâṇ. VIII, 3. 6. ख्याञादेशो न। Vârt.
vowel, a nasal or हुं, undergoes the same changes*; e. g. शार्तिज्रिद्र + छिन्द्ध $=$ शार्शिच्च + स् + छिन्द्धि $=$ शार्झिन्विन्व + शश + छिन्द्धि (by § 28 , sec. a) शाझึंगिछन्द्ध and शारिँ₹िछन्द्धि Oh Krienṇa, vut off; eimilarly चक्रिन्न+नापस्व=चर्क्रिस्रायस्व and चक्रिंब्रायस्व; save, Oh Krrshna; but हन्ति as the च is not at the end of a word. बन्स्सर. a fine handle of a sword. प्रशान्तनोति a good man spreads.
(c) The न् of नॄन्व when followed by पू undergoes this change optionally; नॄन्त+पाहि = नॄन्पाईि, नॄं:पाहि, and नॄॄ: पाहि.
(d) The न्र of कान्व followed by कान also undergoes this change optionally; कान + कान=कांस्कान, काँस्कान to whom? \&
 are combined: क: + कः:=कहःः; similarly कौतस्कुतः wheretrom, घ्रातुष्पुत्रः, सद्यालः the present time; सर्षिब्कुणिण्डिका a ghee-pot; धनुष्कपालयू a bowstaff; यज्ञुष्पाश्रम् a sacrificial vessel; अयस्कान्त \& magnet; तमस्काण्ड: great darkness; अयस्कर्डः; भास्कर:; अह्कर: the sun.
§44. च् is necessarily inserted between छू and the preceding vowel, short or long; and optionally when a long vowel at the end of a word, except that of the particle मा and the prepositicu आ; precedes it $\dagger$; e.g. शिव + छाया=शिवच्छाया Śiva's shadow; so स्वच्छाया; चेचिछ्याते what is cut again and again; लक्ष्मी+छाया = लक्ष्मीछाया or लक्ष्मीच्छाया; मा + छिदत् = माचिछ्छदव may he not cut; आ+छादयति=आच्छादयति be covers.

## Visabaasanifit.

§45. सू at the end of a word followed by any letter or not, the

* नरछव्यप्रशान । P\&́n. VIII. 3. 7.
$\dagger$ छे च। Pân. V1. 1. 73. Properly त् is inserted, but it is
 I. 74-76.

बू of सजुष् and ₹ followed by a hard consonant or by nothing, are changed to a Visarga; as रामः पठति Ráma reads. पितर =पित: Oh father. अतुत्रु: कन्पका a brother's daughter.
§ 46. Visarga, followed by चु, हू, $\tilde{E}_{2}$ ट and $\overline{2}$, \%, themselves not followed by a sibilant, is changed to स्" 0. g.; विन्णुसाता Vishṇu, the protector: हरिश्र्रति, Hari walks: रामश्रीकते Râma goes; (Vide § 28 ); but क: सर्तः ( as the व is followed by स् ); and optionally when followed by क्रा, ष् or $\mathbb{Z} f ;$ राम: स्थाता or रामस्स्थाता Râma who would stand; हरि: शोते or हरिरइोते \&cc.
(a) Visarga, not belonging to in indeclinable is ohanged to स् when preceded by अ, and to ब्, when preceded by ₹or उ, short or long, and followed by the terminations पाश, कल्प, क and काम्य $\ddagger ;$ e.g. पयस्पाशय Bad milk: यशासकल्पम् little short of fame; बशस्कम् with fame; यशस्काम्यति he desires fame; but sातःकल्पम् almost dawn (where प्रातः is an indec. ); सर्षिठपाशम्य bad ghee, सर्पिण्कल्पम्, सर्पिंक्कम, सार्षिक्काम्पति. If the visarga, how-
 fore काम्प§; गी: काम्पति speecाँ desires.
(b) $\times$ The Visarga of नम: and gुर: when prefixed as indeclinables to verbs beginning with क्र or ग्a and प् or पू is optionally changed to स् in the case of the former and necessarily in that of the latter e.g. नमस्करोति or नमः करोति, पुरस्करोति puts in the front; but पुरः घंबस्वाः towns fit to be entered (as पुर्त is a noun).
> * विसर्जनीयंस्य स: श्रापरे तिमर्जनीय: Pán. VIII. 3. 34-35.
> + वा शरि । Pan. V. 3. 36.

$\ddagger$ सोडपदादो। Pán. VIII. 3. 38. पाशकल्पककाम्योजिनि व्विच्यम् । अनज्ञयस्येति वाच्यम्। Vártikas, इ̄णः థः Pân. VIII, 3. 39.
§ कान्ये रोरेकेति बाच्यम्। Várt.
$X$ बमस्पुरसेर्गल्योः। Pân. VIII. 3, 40.
(c) *Visarga, preceded by 0 : उ and not belonging to * termination, is changed to ष् except in the case of चुछु:; often, if followed by a hard consonant of the guttural of the labial class : निः + प्रत्यूहं = निब्रप्यद्युछ्य without obstacle. आविष्कृतम्य disclosed; दुष्कृतम a bad action; but मुढ्रुः कृतम्; अग्निः करोति as the Visarga is substituted for मू \& term. so मातु: क्रपा and not मातुष्छुपा. भातुष्युत्र: is an exception.
(d) $\dagger$ तिरस् optionally retains its स् when followed by ह, स्, प, or फ्र; तिरः करोति or तिरस्करोति hides or scorns.
द्दि:, त्रि: and चतु:; all of them adverbs showing frequency, ohange their Visarga to q. optionally $^{\text {under the same circum- }}$ stances $\ddagger$; द्विष्करोति or द्वि:करोति does twice; but चनुष्कपालम् having four parts (where चतु: is not an adverb).
(e) § The ending इ: or उ: of a word changes its visarga to चf optionally under the same circumstances when the presence of the following word is necessary for the completion of the sense; सर्पिष्करोति or सर्वि:करोति turns into ghee; घनुष्छरोति or धनुःकरोति makes a bow; but तिष्टतु सार्वि: विन स्वद्तुकद्, as there is no connection here between the words सर्षि: and थिब.

And necessarily when at the end of the first member of a compound; as सर्विक्कुण्डिका a pot for clarified butter; but परमसाँविं: क्रुण्डिका a big ghee-pot (as the word सर्षि: is an uttara pada).
(f) Visarga coming after the अ of a word other than an indeclinable and forming the first member of a compound is changed to स्र when followed by a derivative of the roots कृ. कस्, and by कंस, क्रुंभ, पाश, कुशा and कार्णि $\times$ e. g. अयस्कारः an iron-smith; अयस्कामः one who desires iron; अयस्कंसम् an iron pot; अयस्पात्रम्: अयस्कुता a bridle; अयम्कणी a kind of iron pot:

* इदुपधस्य चापत्यय₹्य Pân. VIII, 3. 41.
†तिरसोडन्यनरस्याम्म्। Pán. VIII. 3. 42.
$\ddagger$ द्विस्बिश्वतुरिते कृत्वोर्थ । Pon. VIII. 3. 43.
§ इहुसोः सामर्थ्ये। नित्यं समासेडुत्तरपद्ध्यत्य। Pán. VIII. 3. 44-45.
अतः कृकमिक्रसकुम्भपाम्र कुशाकर्णीष्वनव्ययस्य। Pân. VIII. 3. 46.
but गी:क्रार: Bṛhaspati; स्व:काम: one desiring heaven (where स्पर् is an indec.) : यशः करोति (as there is no comp.); and परमयशः कार: producing great fame (as the word य बास् is not the first member of the com.).
(g) *The words अघः and शिर: change their visargs to च्व when followed by पद under the same circumstances as those mentioned above; अघस्पदम्, शिरस्पद्व but अध:पदं when there is no comp.; परमशिरः पद्य (as शिर is the latter member उत्तरपद).
§47. Visarga (substituted for सू and not ₹) preceded by short अ and followed by short अ or a soft consonant is changed to उ; शिबः + अचर्यं: $=$ शिब + उ + अर्च्य $:=$ शिबो + अर्च्य: $=$ शिवोर्च्यः Siva is adorable; ( see § 25 ); देवः + बन्यः = देवो बन्ब: Gođ should be saluted; but तिष्टतु पय अं ₹ ग्रिदत्त (where the अ after पयः is pluta); प्रतः + अत्र $=$ प्रातरत्र (for here the visarga is substituted for $\mathbb{F})$; so प्रातर्गच्छ \&c.
§ 48. Visarga preceded by at is dropped necessarily when followed by a soft cqnsonant, and optionslly when followed by a vowel; it is also optionally dropped when preceded by अ and followed by a vowel except अ; when it is not dropped it is ohanged to यु in both these cases; देवाः +नम्या: = देता नम्पा:; देवा + इह = देवा इह, देबायिह।
§49. (a) Viearga, preceded by any vowol except अ or अr and followed by a vowel or soft consonant, is changed to x: हरिः + जयति = हरिर्जयति Hari conquers; so भानुक्देति the sun rises; गौरागच्छति a cow or bull comes.

Exception :-The Visarga of the partioles भे:, भगो: and अधे: obeys § 48; e. g. भो + अच्युत = मो अव्युत or भोयच्युत Oh Achyuta; भगों नमसते Bhago! a bow to thee; अघो बादि Oh you go.
(b) The ₹ of अहन, not followed by a declensional termina tion, is always changed to $\Psi_{-}$bat if followed by पति $\ddagger$ and other words such as गिx, धुर \&c. the change is optional and if by रूप

[^11]and रात्रि, viearga is substituted for it, अह्?, अहरह: day by day; अछःपरतःः or अहुप्पतिः the lord of the day, the sun; गर्पातिः or र्गाष्षति: Bṛhaspati; धूर्पतिः or धूष्पातिः a leader; but अहोभ्याम् Instdual; अहोरूपम् the form of the day गतमहो रात्रिरेषा; अह्रोगत्र: day and night; अछोरथन्तरम् a protection of Śaman to bo chanted by day.
(c) "I or ढ्र followed by $₹$ or $\overline{\text { E }}$ respectively is droppped, and the preceding अ, इ or उ if short is made long; भुनट् + रमते $=$ पुना रमते sports again; हारः + रम्य = हरिट् + रम्य: = हरी रम्य: Hari is graceful; but वृद्र + ढ: =ृढ: ( form वृह + त ) p. p. of वृह to grow.
§50. $\dagger(a)$ The $\mathbb{C}$ of the nom. sing. of तद् and एतद् mas. is dropped before consonant when they do not end in क or are not used in a negative Tatpurusha; e.g. स शंधु:; एथ विष्णु:; but एक्को रह्रः this Rudra; असरिशबः that is not Siva ( a neg. Tat. ); एयोत्र
(b) $\dagger$ Sometimes in poetry the स् of स: and एष: is considered as not existing when followed by a vowel other than 3 , so that the two vowels may combine in order to meet the exigensies of the metre; e.g. सेमामबिड्डि प्रभूर्निं य ईशिषे \&c. Rg. II. 24. I.

## सेषे दाशरहथी रामः सैव राजा युगिटिरः। सैष कर्षों महात्यागी सेष भीमो महाबलः ॥

## Chapter III.

## SUBANTA OR DEOLENSION

§ 51. In the present chapter Declension or the iaflection of nouns, subetantive and adjeotive, is considered.
§52. The crade form of a noun (any declinable word) not yet inflected is technically called a Prâtipadika ( प्रातिपदिक).

* रोरि। द्लोपे पूर्बस्य दीर्बोंडण: Pân. VIII. 3. 14. VI. 3. 111. $\dagger$ ज्ञत्तदोः घुलोपोडकोरनंन्समासे हलि।
$\ddagger$ सोचि लोपे बेत्पाइपूरणय् ।
Pân. VI. 1. 132, 134.
§ 53. A noun has three genders: mesculine gonder (mas.), a feminine gorder (fem.), and the neuter (neu.). The question about the determination of the gender of nouns will be considered in a separate chapter.
§ 54. There are three numbers:-Singular (sing.), dual (du.) and plaral (pl.). The singular number denotes one, the dual two and the plural three or more."
§ 55. There are eight cases in each number:-Nominative (Nom. or N.), Vocative (Voc. or V.), Accusative (Acc. or A.) Instrumental (Ins. of I.), Dative (Dat, or D.), A blative (Abl. or Ab.), Genitive (Gen. or G.), and Locative (Loc or L.). These express nearly all relations hetween words in a aentence.
N. B. These genders, numbers and eases will, for the sake of convenience, be denoted by their abbreviations onolosed into brackots after each.
§ 56. Sup (Jपूt) is the technical term for a chse termination in Sanskrit. Declension consists in adding the case termination to the orude form or bate.
* च्योकयोट्द्विंबचनेकबचने । बहुछु बहुबचनमू। Pan. I. 4. 22. 21.
$\dagger$ The ganeral terminations as given hy Panini are-〒वौजसमीदछटाम्याम्मिस्डेम्या म्म्यश्डसिम्याम्य्यह्न्सोसाम्डयोस्सुप् । IV.1. 2. i. ०. Nom. उ औ जमू; Acc. अम् औट शस् ; Ins. टा म्याम् मिसू; Dat. हे. म्याम् म्यस् ; Ab उसि म्याभू भ्यस् ; Gen. ब्मू ओसू आघ; Loo. 今ि ओस् सुप. Some of these terminations, as in common with Panini's syatem of nomenclature, have certain Its ( servile letters) added or prefized to thom; 0.g. उ in हु, गु in जस् dec. It will be eavily seen that the term EqY is obtained by taking the first letter and the lsst It in the satra.
H. 8. G. 3
§57. The following are the normal case-terminations:-
Mas. and F'em. . Neu.

Sing. Dual Plural. Sing. Dual Plural.

§ 58. The Vocative is considered to be a different aspect of the nom. and is identical with it in the dual and plural, It is, therefore, supposed to have no separate terminations of its own. In the sing. it sometimes coincides with the original stem, sometimes with the nom., at others, it differs from both.

## DECLENSION OF NOUNS ANT ADJECTIVES.

§ 59. Declension is for the sake of convenien ce divided into two classes:-
I. Bases ending in vowels.
fi. Bases enting in conbonants.
§ 60. The declension of adjectives does not, in general, differ from that of substantives. It will not, therefore, be given here separately; the points of difference only will be noted.

## SECTION I.

1. Bases knitina in vowels.

Nots:-The variations and modifioations, which the general terminations given above undergo when applied to several of the vowel bases are so numerons, that it has been thought
sdviasble not to notice them here, as being tedious, bat simply to give the forms and leave the students to find them out for themselves. Evory word deolined here should be oonsidered a model and words alike in form should be declined similaily to it.

Nouns ouding in अ Mas. and Neu.
§61. राम $m$. RAma.
Sing. Dual. Plural.
N. रामः रामो रामाः
V. राम
A. रामन्
I. "रामेण
D. रामाय

रामाम्याम्
"
Ab. रामाब् "
G. रामस्य रामयोः

1. रामे रामयो:
\$62. Decline all nouns ending in अ mas. and neu. similarly.
(a) The Loc. sing. of words ending in अह्न (substituted for अहन्त a day, at the end of a Tat. comp. ) is optionally formed like that of nouns ending in $\overline{\text {; }}$; e. g. व्यह्न has ब्यह्ने, उचानि or ब्यहानि. So व्यह्ने, ब्यद्नि or व्यड़नि \&c. See p. 78.

Nouns onding in आ Mas and Fom.
§ 63. गोणा mas. a cow-herd.
(a) Mas. nouns ending in $\boldsymbol{m}^{2}$ take the general terminations. The final आ is dropped before a vowel termination beginning with the Ace. plu.

* The न of इन is changed to ण by §41. Ins. sing. of जन is जनेन.

§ 64. Decline similarly विभ्वषा the protector of the world, इंख़्या a couch-shell-blower, सोमपा ono who quaffs the some-juice, धू⿻्रपा one who inhales smoke, बलदा strength-giver or Indra, and other comp. nouns derived from roots ending in आr.
(a) If the latter member be not a noot the final m is not dropped; e. g. हाहा name of a Gandharva, Acc. plu. हाहार्, D. Ab. G. and L. sing. हाहे, हाहाः, हाहाः and होंत्रे respectively. The rest like गोषt.
§.65. रमा fem. the goddess of wealth.

| N. | रमा | रमे | रमा: |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| V. | रमे |  | " |
| A. | रमाब | \% | " |
| 1. | रभया | रमा | रमाभिः |
| D. | रमाये | " | रमाम्प: |
| Ab. | रमाया |  |  |
| ${ }_{*}$ |  |  | रमाणास |
| 4. | रमाया | , | रमाष्ठ |

§ 66. Declint all other fom. nouns ending in अr similarly.
§ 67. Irregular baseas-The Voc. ding. of अम्बr, अद्धा and अक्षा, all meaning 'a mother' ' is अन्य, अल्ळ and अन respeotively.
§ 68. Several adjeotiver onding in $\begin{aligned} \text { r follow the deolention }\end{aligned}$ of pronouns, for which see the ohap. on pronouns.

Nouns ending in ₹ and ₹ mas. fem, and ner. § 69. इरि \&c. -

हरि mas. Hari.

| Sing. | Dual. | Plural. |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |
| A. हरिय् | " | डरींन |
| I. हरिणा | हरिभ्पाम् | हरिभि: |
| D. हरये | " | तरिम्य: |
| Ab. हरे: | " | \% |
| $G$. | हर्यो: | हरीणाल्य |
| L. हरो | " | उरिड |

मति fem. intellec'

Sing.
N. मतिः
V. मते
A. मतिय्
I. मस्वा
D. मतये $o r$ मत्यै

Ab. मतेः or मल्था:
G. मतेः or मर्बाः मस्वोः
L. मतो or मत्यम्य

Daal,
मती
9
99
मतिम्यान्य 9

9
"

Plural.
मतबः
$\because$
मती:
मतिमि:
मतिम्पः
29
मतीनाए
मतिष्व

## गुठृ, mas. preceptor.

N. हб:

हैद
यरषः
V. यरो
A. युरू
I. गुरुणा
D. युरवे
Ab. युरोः
G. "
L. युरौ
N. घेन्ज:
V. घेनो
A. धेत्रुज्
I. धनन्वा
D. धेनवे, घेन्षै

Ab. धेनो:, धेन्बा:
G.


I: धेनो, धेन्बाघ

"

## ?

धेनु भ्याम्

## "

## 28

बेन्बो:
"
वारि neu. water.
N. बारि
V. वारे or वारि
A. बारि
I. बारिणा
D. बारिणे

Ab. बारिण:
G. बारिणः
L. बारिणि

बारिणी*
"
,
बारिम्याम्त
"
93
बारिणोः
9

मुरब:
ग्रुरून्ू
चुछभि:
युरुभ्यः
99
गुरणणा
ग्यरुक्तु

घेनबः
93
धेनू:
धेनुभिः
धेनुक्यः
99
घंनूनास्त
धेनुपु

बानिणि
99
2)

बारिभि:
वारिक्य:
3)

बारीणम्न
बांशिकु
\% इकोsरि बिभक्तौ। Pán. VII. 1. 73. Neu. nouns oxding in §, उ, ऋ or लं take the ungment न् before vowel case terminations.

मधु neu. honey.

| N. मधु | मधुनी | मधुनि |
| :--- | :---: | ---: |
| V. मधो or मधु | $"$ | $"$ |
| A. मधु | " | "धुभ्पाम् |

§ 70. Adjectives ending in $\overline{2}$ and उ when used with neuter $n_{0}$ ouns are optionally declined like mas. nouns in $\bar{\rho}$ and उ in the Da, $\Delta b$. Gen. and Loc. singulars and Gen. Loc. duals; e. g. शुचि neu. white, pure; गुरु neu. keavy :-

शुचि neu.
N. शुचि
श्याचिर्न
श्रचीनि
V. बुचि or श्युचे
"
Ac. क्रुचि
I. शुचिना
$"$
D. शुचये or ब्राचिने
ब्रुचिक्याम्
Ab. ड्रुचेः or ड्रुचिन:
"
"
G. , " शुच्योः or नुचिनोः खुचीनाम्
L. श्रुचौ or श्रुचिनि ,, ड्रुचिक्क

## गुरु neu.

N. यु
V. खक or गुरो

यरुणी
गुरूणि

| Ac. यु | युरंणी | सुरूण |
| :---: | :---: | :---: |
| I. युरुणा | उुर्याइ् | गुरूभि: |
| D. खरषे or खुरुणे | " | युग्यः |
| Ab . उडरोः or गुरण: | " | " |
| L. | खुर्बो:, खुरुण: | खल्णाब |
| L. तुरी $o r$ गुरुणि | " | एकरु |

§ 71. Decline all other nouns and adjectives ending in इ 0 उ 3 mas. fem. and neu. similarly.
§ 72. Irregular bases :-
सखि mas, friend.

| N. सखा | सखायो | सखायः |
| :---: | :---: | :---: |
| $\vee$. सखे | , | " |
| A. सखायन् |  | सरीज |
| I. सख्या | सखिम्प | ससिभि: |
| D. सख्ये | , | संखिभ्य: |
| A.b. सख्यु: | " |  |
| G. | सख्यो: | सखीनाय् |
| L. सरुपो | - | सबलिक्ड |

Ubs. (a) The words स्यसखि a good friend ( शोयनः ससा), अतिसाखि a olose friend (अतिशयितः सरा), परमससि a great friend, or one having a great friend ( परम: सरा यस्य, परमः सरा बा ), are deelined like सखि in the N. V. and A. and like हृि in other eases; but अतिसखि (सरीमतिक्रान्त: one who has abandoned a femsle oompanion) is declined like हरि. N. B. सखी fom. is declined like नदी.

पति mas. a master.

| N. पति: पती | पतय: |  |
| :--- | :---: | :---: |
| จ. पते | " | " |
| A. पतिब्व | \% | पतीन्द |


| 1. | बत्या | पतिम्पग् | पंतिथि: |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| D. | पत्ब | " | पतिम्य: |
| Ab | पत्यु: | " | " |
| G |  | पत्यो: | पतीनाग् |
|  | पत्यो |  | वतिड |

§ 73 Compound nouns ending with पति such as अूपति \&c. are declined like हरि regularly. प्रियत्रि ( भियाः श्रयः यस्प यस्पा बा ) is declined like sरि mas, \& मति fem.; the Gen. plu. is optionally like that of त्रि; परमश्रीणाय, or वघ्रयाणाइ्.
§ 74 Obs. ( a ) औडुलोमि a descendant of Uduloman ( उडुछोमः अपत्यं पुमान् ) is declined like हृरि in the sing, and dual and like राम in the plural, the original word उडुलोम being substitated;* N. औदुलोमि. ओडुलोमी, उडुलोमाः \&c.
(b) Words of similar derivation (see Pâ n.. II. 4. 62. 68. 65. 66 and IV. 1. 105 ) also substitute their originale in the plural, e g. गर्गस्य अपत्प्यं गार्ग्यः N . गार्ण्यः गार्ग्यों गार्गा: \&ce.

Worde ending in $\frac{1}{\text { § }}$ and $ऊ$ mas. and fem.
§75. नरों f. a river; बघ्य f. \& woman, a bride.
नदी fem.


[^12]Q. नया: नबो: नदोनाम्
L. नयाम्

Decline all other fem. nouns in f̣ similarly.
(a) The worde अबी \& woman in ber monthly course, लक्ष्मी wealth, तरी a boat, स्तरी smoke, and तन्भी a lute, do not drop the स of the nom." e. g. अबी:; लक्ष्मीः \&c.

## वधू $f$

| N. | बधุ: | बध्रौ | व:्वः |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| V. | बधु | " | , |
| A. | बश़्य |  | वध्यः |
| 1. | बध्रा | बध्यभ्य | बध्राभि: |
| D. | बहैं | " | बधूम्यः |
| Ab. | बधवा: | , | " |
| G. | , | ब*्बो | वधूनाम् |
|  | वध्याम् | " | वधूषु |

Decline र्वश्रू a mother-in-law, चद्य an army, कर्कन्धू the jujube tree, कफलूल a phlegmatic woman, यवायू rice-gruel, चम्पू a class of compositions, and other fominine nouns in ऊ similary. अतिचस् mas. and fem. is declined like चमू except in the Acc. plu. mas. which is अतिचमून्.
\$ 76. Mas. nouns ending in ई :-
वातं प्रमिमीते असौ वातप्रमी: ' an antelope as fleet as the wind; fr. बात + प्रमा+ई Uṇådi IV. 1.-

| N. V. | बातपमी: | वातप्मम्यै। | वातप्रम्य: |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| A. | बातप्रमीय |  | बातप्रमीन |
| L. | बातपम्या | वातपमीभागय | बातप्रमीमि: |
| D. | बतप्रन्ये | , | वातप्रमtम्य: |
| A. b. | बातघम्य: | " | " |

4. अवीतन्न्रीतरीलक्ष्मीधीनही।भीणामुणादिष्यु। सतर्त्रiलिद्नाद्या।नां न सुल्लोपः कड़ाचन ॥
G बातपम्य: बातश्यम्योः वातपम्याम
L. बात्रम्ये
वातप्रमीष्ष

Decline ( यान्ति अनेन छ़ति ) यर्यी a way or horse, (पाति लोकं इति) पपी the sun, \&cc, similarly.

Obs. Decline (बह्वपः अ्रयस्यः यस्य) बहुंश्ययसी mas. one having many good wives, and (लक्षों?अतिक्रान्तः ) अतिलक्ष्मी mas. like नदी except in the Acc. plu. which is बहुश्रेपसीन and अतिलक्ष्मीन respectively. अतिलक्ष्मी fem. should be declined like लक्ष्ष्मा.
The word वासम्रमी, derived with the affix किप, is declined like प्रधी which see.
§ 77. Root nouns in ई or ऊ M. F.N.
Rule of Sandhi-(a) The ;ending इ or $\overline{3}$, short or long, of nouns derived from roots with the aftix क्रिप् (o) and of शू, is changed to इट्र or उव् before the vowel terminations*; the fem. nouns of this desoription are optionally doolined like नदी in the Da, Ab. Gen. and Loc. singulars and the Gen. plu.
(b) But if the ending इ or उ of a many-voweled noun having a root at the end be not preceded by a radical oonjunct consonant or the root noun has a preposition termed गति (e, g. as added to the root ) or a word governed by the root preceding it, it is changed to य् or इृ, except in the case of चुर्ध and nouns ending in ex $\dagger$.

## धी fem.



* अचि श्नृधातुम्रुवा र्वारियडुवङो। Pân. VI. 4. 77.
$\dagger$ एरनंकाचोऽमंयोगपूर्वस्य । ओः सूपि Pán. VI. 4. S2. 83. गतिकारकेतर पूर्वपद⿸्य यण् नेज्यते। Vár. न भूसाषखियांः। Pân. VI. 4. 85.

1. जिया धीम्याब धीमिः I. भुता भूभ्यास् धूमि:
D. धियेन्ये $"$ धीम्वः D. थुषेषे " घूम्प:

L. तियि-याम्य $"$ धित्ड L . भ्रुषि-बाम , सूत्ठ

Deeline similarly छf, अं, छुभी, Decline similarly सू, जू, सुस्थ, सुทी, धुर्दरी, तुर्षी, सी, वृध्विकमी, \&c. पू, सुझू \&c. प्रधी mas. ( पकृष्टं ध्यायति.)
N. V. घरीः
A. प्रध्यन्य
I. प्रष्या
D. प्रच्ये

Ab. प्रध्यः
G.
L. प्राष्य

क्रा
पज्यो
पषीव्पाइ

20
9
प्रधयोः
و。

प्रध्य:
प्रध्यः
प्रधीधि:
भधीक्यः
$9)$
प्रध्याय्
प्रषीड

Deoline similarly वेगी ( वेगं इष्छाति), जहपी, उली, मामणी, सेनानी, skc. mas. and fem.; the Loc, sing. of nouns onding in नी is made up by adding अर्* e. g. उक्षयाम्, मार्यणान्, सेनान्पार्, \&c.

खलूपू mas. ( खलं पुनाति.)
N. V. खलपू:
A. खळ्नप्नय्य
I. सलद्वा
D. खलये

Ab. सबप्व:
G.
, , खलव्बो

## "

हलपूअ्याब्य
')
98
खलघ्बो:

खलप्वः

$$
9
$$

बलपूमिः
सलपूभ्य:9

सलण्यास्

* See * on page 45.

L खलाप्वि खलप्बोः खलपूष्ड
Decline similarly चर्द्ध ( चु्दु तुनाति ), दृर्मू ( the thunderbolt of Indre or the god of deatb), करष्, पुनर्न, बर्षाष्ष, \&c. mas. and mas. and fem.

भधि" neu. like वारि. खलपु† neu. like मधु. N. A. प्राधि प्रधिनी प्रधीनि N. A. खलड्ड खलडुनी खलपूनि V. श्रधि-धे " $\quad$ V. सलयो-पु " "
I. प्रध्या-धिना \&o. optionally like the mas. before the vowel torminations.
I. खलप्वा-पुना \&o. optionally like the mas. before the vowel terminations.

घधी fem. mas.
( पकृषा थी: fem. प्रद्ठवा घीर्घस्याः यस्य वा fem, mas.)
Voo. sing., Da. Ab. Gen. and Loo. sings. Gen. plu. like नदी\%. the rest like प्रर्षी mas.; e. g.

| N. प्रशी: | प्रध्यो | घध्यः |
| :---: | :---: | :---: |
| V. प्रधि | " | " |
| A. प्रध्यम् | " |  |
| I. पध्यां | प्रधीम्याम् | प्रर्शामि: |
| D. पघ्ये | " | प्रधीम्य: |
| Ab. पह्या: | " |  |
| G. | प्रध्यो: | पर्धनाम् |
| L. प्रध्यार्य | " | प्रधीष्ठ |

Decline similarly क्रमारी ( क्रमारीम इच्छतीति क्रमारीब आचरतीति वा ) except in the Nom. sing. which is क्रुमारो.

* डेराश्रयाभीम्यः। Pân. VII. 3. 116. आम् is subsituted for the loc. sing. in the case of words onding in नदी, आ and the word नी.
$\dagger$ ह्रस्वो नपुंसर्के भातिपदिकस्स। P1n. I. 2. 47. A prátipadika ending in a long vowel has a short vowel substituted for it when becoming nen.


## सुधी ( सुपु ध्यायति) $m$. and $f$. also according to

Kaiyata.
N. V. घुरी:
A. सुधिबम्
I. हुधिया
D. स्रििये

Ab. सुधिय:
G.
L. सुधियि

धाधियौ
छुधिम्पाम् 9
,
सुधियो:
,

तुधियः
सुधिभि:
चुर्थाक्य:
सुजियम्
तुधीरु

Decline similarly बुयी, शुद्धधी, परमधी, नी \&c. mas. and fem. The L. sing. of नी is नियाइ्.

स्र्रभू mas. ( स्वेन भवति ) self-existent.
N. V. स्वभू:
A. स्वभुवम्र
I. स्वभुषा
D. स्वभुषे

Ab. ₹बभुतः
G. ,
L. स्वभुत्रि

स्वभुबो
"
स्वभूम्यास्य स्वभूभि:
,
,
स्वभुषोः स्वभुबाम्
" स्वभूष्ड

Decline similarly स्वयंभू, परमलू, ( परमश्वासो लूश्व ) दृग्भू, काराभू scc. mas. and mas. and fem.

स्रुधि neu. like वारि.
N. A. साधि

सुधिनी
सधीनि
V. सुधि-धे
I. सुधिया-सुधिना \&e, optionally like the mas before the vowel terminations. G. Dual मुधियो:-नो:-
N. A. इंभु
इब्बभुनी
स्व सूनि
V. स्वभु-मो
"
78
I. सुभुवा-ना $\mathbb{E c}$. optionally like the mas. before the vowel termination.

## ₹बाभू fem.

N. वर्षाभू:
V. वर्षमू
A. वर्षा्म्वम्
I. वर्षम्बा
D. वर्षाञ्बै

Ab. वर्षाम्बः:
G.
L. वर्षाभ्बाम्

वर्षाम्बो पर्षाभ्बः
9)

बर्णांक्याम्
23
बर्गाधतो:
99

99
बवासू:
बर्षांकि:
नर्शाभूस:
बर्वामूणामू
बर्वाभू

Decline similarly प्रस्र, वीरमू, पुनर्भू a widow remarried; \&c.
§ 78. Obs. ( सखायमिच्छतीति) सरी; ( सह खेन वर्तते इति सऱः, तमिच्छतीति ) सरी; ( मुतमिच्छतीति) सुती; ( सुखमिच्छतीति) सुर्वी, ( बूनमिच्छतीति ) लूना, ( क्षाममिछछतीति) क्षामी; (प्रस्तीममिचछ्छतीीति) प्रस्तीमी \&c:-

## सरी़ी ( सखायमिच्छतीति ).

| N. सखा | ससायो | सराय: |
| :---: | :---: | :---: |
| V. सरी़: | " | " |
| A. सखायम | , | सर्प: |
| I. सर्या | सरी़क्षाम | ससीलि: |
| D. सख्ये | " | सखीक्य: |
| Ab. सरख्व: |  |  |
| G. | सख्यो: | सख्याम |
| L. सरिय |  | सरापु |

## सखी ( सखयमिच्छतीति)

N. V. सखीः
A. सख्यम्

सख्यो
99

सस्यः 9

The rest like the other सरी. Decline similary सरी, सुती, लूनी, क्षामी, प्ररतीमी \&c.

Words like चुष्की, पक्री should be declined like मुध्रो.
§ 79.
बी fom, 2 woman.*
N. की कियौ जियः D. सिजै बीम्पाब लीक्व:
V. त्रि $\quad$, $\quad$ Ab. स्रिया:
A. स्त्रियम-ब्रीब , , स्री: G. सियाः त्रियोः स्रीणाइ

1. त्रिया खीभ्नाघ्य स्रीभिः L. त्रियाम् $"$ सीदु Obs. अतिरि m. n. fo

## mas.



Acc. plu. अतिष्बियः अतिक्ती:; the I. D. Ab. G. and L. singulars, अतिस्रिया, अतित्रिये-छएये, अतिस्रिया:-त्रे:--अतिस्रिया:-त्रेः; अतिब्रियाम - स्रो respecti vely; the rest like the mas.

## neu

Like चुचि except in the Gen. and Loc. duols forms which are अतिस्रियो:-णो:
§ 80. Mas. words ending in $₹$ not derived from roots; 0.g.䞎 name of a Gandharva.


* जियाः । बाम्बासोः। Pân. VI. 4. 79. 80.


Decline similarly दृ म्य्य ( दृग्मति इति one who strings together). Nouns onding in $\bar{\sigma}$ mas. fom. and new.
§81. Nouns derived from roots with the affix व ( तुच् and तृत् Pán. III. 1. 133. and 2. 135 ), auch as कर्तृ a maker, \&c, anc' the words ₹वस्ट $f$, नमू, नेदृ, क्षतु, होटा, पोषु, and प्रशास्तृ as also उgातु change their \% to आ in the Nom, sing. and to आर in the firs five inflections. The $\boldsymbol{\pi}$ is lengthened in the Aco. and Gen. $\boldsymbol{r}^{\prime}$ and changed to उद before the $\Delta \mathrm{b}$. and Gen. sing; the Voc. air. ends in अर्.

धातृ mas. the areator.

| N. धाता | धातारो | धंतार: |
| :---: | :---: | :---: |
| V. धातः (5) | " | , |
| A. धातारव | 9 | धानून् |
| I. धात्रा | धादृभ्याब् | धातृ\|ि: |
| D. धात्रे | , | धातु अ्यः |
| Ab. धातु: | " | و |
| G. \%, | घाइों: | धालृणाम् |
| L. धातार | धारो: | धाढ़ |

Decline similarly कर्तृ, नेतृ, नूू, शास्तृ, उद्नातु \&c
धाू neu

| A. धाדृ | धातृर्ण | धातॄण |
| :---: | :---: | :---: |
| จ. धात:-ד | " | , |
| A. घाठ | , |  |
| I. धम्बा-कृणा | ษातูभ्याम् | घातॄभि: |
| D. धात्रे-बुणे | , | धावूभ्य: |

* अप्तन्तृच््वस्टनप्तृनेप्टृ्वथृक्षतृपोतृपशास्तॄणाम । Pán. VI. 4. 11. उद्नातृशाद्रस्य मवत्येव समर्थस्तने ' उद्नातारः ' इति भाष्यमयोगात्। Bid. Kau.

H $8 \in 4$

Ab . धातुः-बृण
G.
L. घातारि

धाटभ्याम
धात्रो:-नृण्णो:
"

धातूभ्यः
धानणाम्
धातुष

Decline similarly कर्तृ, नेतृ, ज्ञातृ, \&c.
स्वस्टृ and other fem. nouns should be declined like धातृ except in the Acc. plu. which is स्वस्सह:. See below.
§ 82. Nouns expressive of relationship like fितृ $m$, a father, मात्र $f$. a mother, देवृ $m$. a husband's brother, \&c. with the exception of नप्तृ a grandson, भर्तु a husband and स्वतृ a sister, as also the words शंस्तृ one who praises (Un. II. 92), दृ a man (Un. II. 98) and सब्येष्ट्र a charioteer, do not change their $\mp$ to आर in the $N$. dual and plural and Acc. sing. and dual; e.g.
N. विता पितरी पितरः
V. पितः ( $)^{\text {) }}$
A. पितरूम् " वितॄच The rest like धात्.
Decline similarly घ्रातृ. जामातृ, देकृ, शांस्तृ, सब्घेष्टृ and... तृ. The Gen. plu. of नृ is नृणाम् or नृणाम्स
N. माता मातरौ मातर:
V. मात:(£) ", "
A. मातरम् $"$ मातॄ:

The rest like स्वस्ट
Decline similarly यातृ a husband's brother's wife, दुछित्व a daughter, and ननान्दृ or ननन्दृ a husband's sister.
 in $\begin{gathered}\text { i necessary in the first five inflections and optionally before }\end{gathered}$ the vowel terminations beginning with the Inst. sing. excopt that of the Gen. plu. $\ddagger$ e. g.

[^13]| N. कोटा | क्रोषारी | कोष्टार: |
| :---: | :---: | :---: |
| V. कोष्टो | " | " |
| A. कोषारम् | \% | क्रोट्रुन् |
| I. कोट्रा-द्टुना | कोष्टुअ्याम् | कोट्राभि: |
| D. क्रोट्रे-प्टबे | " | कोटुभ्य: |
| Ab . क्रोष्ट्र:-क्रोषो: | " | ? |
| G. , | कोष्ट्रो:-ट्षो: | क्रोष्ट्नाम् |
| L. क्रोष्टरि-टौ | * | कंनटुप्तु |

(a) क्रोष्टु becomes फ्रोष्ट in the fem. also (by स्त्रियां च Pán. VIII. 1.96.) which with the fom. torm. ई becomes कोट्री and is declined like नदी.

Obs. -The word प्रियकोदू neu. is declined like मधु and optionally like कोष्टु mas before the vowel terminations from the $I$. sing.; e. g. D. sing. प्रियकोष्ट्रे-Еवे• पुने.

Words onding in $\mp$ and $\times$.
§84. There are no words ending in न or ल; therefore, the imitative sounds of the roots क्ल and तु and गम्ल and शक्ल are takea to show what the forms of such words will be, if there be need to use such words.

क $m$ 。
N. V. कीः, कृः किरो, कौ किरः, क्रः
A. किरम्, कृम
I. किरा, क्रा
D. किरे, क्रे

कोर्म्पाम्, कृ्र्याम्, कीर्मिः, कृषि:
कीर्भ्यः. कह्म्यः
Ab. किरः, क्रु:
G.
L. किरि, कि

किरे:, को:
किराम्य, काम्

Decline त्र similarly.

गम्ल्ट $m$.

| N. गमा | गमलौ | गमलः |
| :---: | :---: | :---: |
| V. गमल్ | " | " |
| A. गमलस | , | गमृन् |
| I. गक्ला | गष्टृम्याम् | गम्लूभि |
| D. गम्ले | " | गम्लहभ्य |
| Ab. गहुल् | " | " |
| G. | गम्ले: | गमृणाम |
| L. गमल़ | , | गम्रहप |

Decline इक्त्र similarly.
Words cnding in ए and ©.
§ 85. Here simply the terminations should be added and Sandhi rules observed.

## से ( सह इना कामेन वर्तते sसौ) रे m. f. wealth.

| N. से: | सयो | सय: | N. V |  | रायौ | राय: |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| V. से* | " | , | $\Lambda$. | रायम् | " | " |
| A. सयम् | " | " | I. | राया | राभ्याम् | राभि: |
| I. सया | सेम्याय | सोभि: | D. | राये | , | राभ्य: |
| D. सये | " | सेश्य: | Ab. | राय: | \% | " |
| Ab. से: |  | " | G. |  | राये: | रायाम |
| G. | सयो: | सयाम् | L. | रायि | " | रास्त |
| L. साये | " | सेष |  |  |  |  |

*The Kan. does not specially mention this form. Just as it stops after giving the Nom. forms in the case of words like रे, गो, स्मृतो \&ce., so does it do in the oase of से also, implying thereby that the Voc. forms of से are also like the Nom. ones.
 अन्त्रत् इल् तुप्यते सम्बुद्धे: चेत्) (Kau.) seems to apply in the prosent case and by dropping the final स् we get the form से.

The neu. परे ( प्रकृष्टा रे यस्य )
Decline similarly स्सृते ( स्टृतः तत् ) changed to प्ररि (by एच ₹: येन ) one who has thought इग्रस्रांदे श Pán. I. 1. 48. and of Kàma.
I. 2. 47.) should be declined like बारि except before the consonantal terminations, whon it should be declined like रे m. $f$. N. A. भ्ररि प्ररिणी प्ररीजि 1. प्ररिणा प्रराभ्थाम प्ररामिः \&c. Words ending in भो and औ.
§ 86. Vriddhi (अ) is substituted for tho ओ of words onding in ओो in the first five inflections except the Acc. sing.; आ is nubstituted for ओ in the Acc. eing. and plural.* Nouns onding in ओ are regularly deelined.

गो mas. fem.
a bull or a cow.

| N. \& V | गो: गाबौ | गाव: | N. \& | गलो: | ग्लाबो | ग्लानः |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| V. | गाब , | गा: | A. | ग्लाबम् | " |  |
| I. | गबा गोक्याम | योगे: | I. | ग्लाबा | ग्लोंम्याम | ग्लौभि: |
| D. | गबे " | गोक्ष: | D. | ग्लावे | " | ग्डोम्य: |
| Ab. | गो: | " | Ab. | ग्लावः | " | " |
| G. | " गबो: | गचाय | G. | , | गलाबो: | ग्लावाम |
| L. | गबि | गोडु | L. | ग्लाधि | " | ग्हौषु |

Decline similarly स्वृतो ( समृतः उः शंकर: येन ) and यो $f$. the aky. The neu. घयो (प्रका थोः यसिमिन तर् ) changed to प्रदु should be declined like मधु.

ग्ले mas.
the moon.
ग्लाबो ग्लानः

Deoline similarly नो $f$. a beat, a ship. The neu. सुनो ( गुड्डन नो: यत्सिमन ) ehuaged to च्तु should be declined like मeु.

* गोनो णित् । औतोड्शस्तोः। Pán. VII. 1. 90. VI. 1. 93.


## Section 11.

## Bases Ending in Oonsonants.

§ 87. Bases onding in any of the first four letters of a class, and in ण्, ₹, ल, शू, ष्, ष् and है. The declension of these bases consists, for the most part, in adding the general case terminations and observing the rules of sandhi.
§ 88. Bases ending च, ल् , and or .
§ 89. (a) After final लू the सु of the loc. is changed to ष्लु.
(b) ट्र ( optionally changeable to इ) may be optionally inserted between णू and चु.

कमल्य mas. fom. neu. naming the goddess of wealth or a lotus ( कमलं कमलां बा आचक्षाणा:-णा-णं-वा ) -

Mas. and Fem.
N. \& V. कमघ *
A. कमलय्
I. कमला
D. कमले

Ab. कमल:
G. "
L. कमलि

कमलौ
"

कमल्क्यास्

97
,
कमलो:
9

कमलः
3
कमल्खि:
कमल्स्य:

कमलाम्
कमल्बु

Deoline similarly सुगण्, सुगाण्, m. $f$. one who counts well, क्षारह $f$ a door and other words onding in ₹ or ल्. The loc. plu. of छुगण् is सुगणूसु-णन्स्तु,-णट्र्तु. The Nom. sing. of द्वाइ is द्वाः.

Nes .
N. N. \& A.

कमल्
कमली
कमलि
The rest like the mas.

* See § 91. o.

Deoline similurly सुणण, बार and other words ending in ण्, ז or लू. ©. g.

| N. A. बा: | वारी | बारि |
| :--- | :--- | :--- |
| I. बारा | वास्र्षाम् | वार्भ: |
| I. वारि | बारोः | बार्षु |

 and प्, फू, ब्, भू.
§91. (a) As a general rule the स् of the nom. singular is dropped. If there be a conjunct consonant at the end of a word the first consonant only is retained.
(b) The final letter is changed to the first or third of its class when followed by nothing, to the third when followed by a soft consonant and first when followed by a hard consonant and remains unchanged betore a vowel termination.
(c) च is prefixed to the दof the N. \& Acc. plural in the case of neuter nouns ending in a consonant except a nasal or a semi-vowel; but not in the case of a noun derived from the frequentative base.

## § 92. Paradigms :-

 समिध् $f$. a holy stick.N. \& V. समित् समिधौ समिधः Ab. समिधः समिद्धयाम् समिद्धघः
A. समिधम् " ", G. " समिधोः समिधाम

In. समिधा समिद्धचम् समिद्धिः L. समिधि ,, समित्नु
D. समिधे " समिन्दचः

## Neu. तुसमियू ( शोभेनाः ममिधः यास्मिन )

N. V. A. सुसमित् ससमिधी सुसमिन्जिए

The rest lise समिध्र $f$.
Decline similarly सर्वशक्र, चित्रलिग्र्, भृभृत्, मरुत्, सरित्, हारित, विश्वजित्, अग्मिमथ, तमोनुद्र्, टृपद्, शरद्, बेभिद्, चेचिह्छद, सग़ुण्, क्रुप्रू, गुप्, ककुम्न् \&c.; e. g.

Nom. sing. Nom. dual. I. dual. Loc. plu.
सर्वशक्
चित्रलिख्
बूलृ
अभिमश्र
जमोन्द्र
सुप्

| र्वशक्र-ग् वित्रलिक्र मृत-द्व ग्निमत्र्द्र ोननुत्द्द |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

N. V. A.

सर्वशकी
चिछलिखो
भूयृतो
अग्निमथौ
तमोनुदौ
खुपौ
Neu.

सर्षशा चित्रलिग्म्याम्म चित्रलिक्ष भूलृद्धयाम सूभृत्ष्ठ अग्निमद्धयाग् अग्निमत्ष्ठ तमोनुद्धयाम्व तमोनुत्ष गुब्न्याम् गुप्त

| सर्षशक | सर्षशक | सर्षशक्षि | अग्सिमव् | अग्निमथी | , |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| हरित् | हरिती | हरिन्ति | तमोनुद्र | तमोनुदी | तमोनुध्दि |
| बडुक | तुयुषी | छुड़न्धि | बेभित् | बेशिदी | बेभिदि |
| The | tike | mes. | So | 倍 | A ${ }^{\text {a }}$ |


§94. (a) च् or ज् is changed to क् when followed by a hard consonant or by nothing, and to गू when followed by a soft consonant.*
(b) The ending 於 or $\bar{y}$ of root-nouns and the final of a्रश्व , भस्ज्, तृज्, सृज्, यज्, राज्, and आ्राज् are changed to $\mathbb{x}$ when followed by any consonant except a nasal or a semi-vowel or by nothingt; the प्र is changed to $\mathcal{C}$ or $\bar{S}^{2}$ when at the end of a word, and to ड् when followed by a soft consonart. The ज्व of परिवाज् is similarly changed to द्र or ड्.
(c) But the sू of the root-nouns दिश्, दृग् , सृृष्న and घृगू is changed to क् as also the ष् of दधृष्ट 'a bold or impudent man' and the क्ष of such words as विपक्ष \&e The चु of नडा is
 The जू of कत्विज् is changed to क्र.

* चोः कु:। Pán. VIII. 2. 30. $\dagger$ त्रश्रभ्रस्ज सृजमृजयजराजभ्राज च्छश्शाषः। Pần. VIII. 2. 36.
(d) त्र may optionally be inserted between द्व and the loc. pl. term. चु.
(e) Bofore vowol terminations final छ may optionally be changed to श.
§95. (a) हis changed to हू when at the end of a padu or when followed by a consonant except a nasal or a semi-vowel. (b) In the case of roots beginning with $\bar{z}$ it is changed to u् under the same circumstances; (c) when forming part of the roots 䂞, B , स्डह and स्रिद्ह, it is optionally ohanged to घ् i. o. to द्, or घू; (d) and in the case of the root नह it is changed to धु under the above-mentioned circumstances.*
(e) The हू of उष्णिण्ह $f$ a kind of metre is changed to क् when followed by a hard consonant or by nothing, and to $\pi$ before a soft consonant ( Pán. III. 2. 59).
§ 96. When a mono-syllabio root (or root-noun) begins with गु or द् and ends with घ, 元, ध्, भू or है, the बू, ग् or द् is respectively changed to सृ, घू or ध्र before \& or धबू or whon followed by nothing or when the final soft aspirate is changed to an unaspirate lettert.
§ 97. Paradigms-बच् $f$. speech, राब् shining, तुह् becoming faint \&e.


## वाचू राज्र

| N. V. | वाक्र | बाचो | बाच: | N. V | राद्-द् | राजौ | ज: |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A. | बाचम् | " | " | A. | राजग् | " |  |
| 1. | बाचा | बाग्र्पान् | बाग्मि: | 1. | संजा | राडूभ्पास् | राड़भि: |
| D. | बाचे | " | बाठ्म्यः | D. | राजे | " | रांड़्प: |
| Ab. | बाच: | , | , | A. | राज: | " |  |

* हो ढः। दादेर्धातोर्धः । बा दुछहुहष्णुहुष्णिहाम्। नहे। धः। Psn. VIII. 2. 31-34.
$\dagger$ एकाबो बझो मपू प्रम्नस्य स्ब्वोः। Pán. VIII. 2. 37.
Q. बाचः वाचेः बाचाम् $G$. राजः राजोः राजाम L. बाचे " बाक्षु L. राजि राजोः रादस्टुत्सु Decline similarly पयोष्ठचु, ऋत्विज् Decline similarly सुतृश्रू, सर्वभिषज्, रुज्, स्रज्, सुयुज्, विभ्राज्, , प्राशू , भृज्ज्, बिश्वसृज्, सम्राज्, दिशू, वृश् and words ending in बृशू, परित्राजू, परिघृत्, देंज़, बिक्राज् स्वृशा , दधृष्, उषिणन्, विपक्ष, बिचक्ष, the sun, विष्, प्राग्, त्बिए् दिधक्ष, बिधिक्ष, and words ending बिष्द, मुप्र, पावृष्, लिन्त, प्रच्छू, and in च् and ज्.



## E. g.



[^14]N. Sing. N. dual.
देवेज्

विश्र
शिव्र त्विद् स्त्रिषौ


Irregular base :-युज् N. V. युद् युऔ युक्तः A. युअम् युकौ युजः the rest like सुबुज्.

मुह mas.


Deoline similarly सिनहु; स्नुह, नशू; तक्ष्, गोरक्ष and हुह \&c.N. sing. N. dual. Instr. dual. Loc. plu.

 नश् नकु-द्र नशत नग्ञ्याम-ड्र्प्याम् नक्षु-र्स्तु or " तक्ष्ट तक्वृ तक्षौ तग्र्याम्-ड्प्पाम तक्षु-व्रमु or " गोरक्ष् गोरक्र-ट् गोरक्षौ गोरग्म्याम-द्र्पाम् गोरक्षु-द्सु or "

| दुहा | धुक्द-द | हुठो | ध्रुग्भ्याम् ड़्षाम् | ध्रुक्ष-टूस्स or |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| दुह | ध्रुक | दुहौ | धुग्ञ्याम् | घुक्ष |
| गूह | घुट् | गहौ | घुड़+्याम् | घुट्स्सु or ट्र्सु |
| बुध. | भुजू | बुधौ | भुन्द्याम्य | भुत्नु |

## Neu.

The nea. forms of these have no peculiarities other than those mentioned above; o. g.
N. V. A.

| घुतस्पृक् | घुतस्पृशी | घृतस्पृंश़ | तुक्र-द | मुही | सं'हि |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| सत्यवाक् | सत्यवाची | सत्यत्राध्चि | भुज् | भुजी | भुजि |
| लिए्ट | लिही | लिंहि | द ${ }^{\text {eq }}$ | दधृषी | दर्ध่षि |
|  | विश्वद्टरी |  | पाए | प्राच्छी | प्राত্ট্छ |
|  |  |  |  | or पाशी | or पाज्ञा |

The remaining forms like those of the mas. or fom.

> Irregular Basre.
§ 98. (1) The स् of तुरासाह् 'Indra' is changed to प्र before the consonantal terminations;* e.g.
N. V. तुराषाट् तुरासाही तुरासाहः I. तुरासाहा तुराषाड्म्याम् तुराष।ड्भि:
A. तुरासाहम् " " L. तुरासाहि तुरासाहोः तुराषाट्सु-दूस्स्त
§ 99. विश्व becomes बिभ्बा when followed by राद् $\dagger$ (that particular form of the root-noun राज् )-
N. V. विभ्धाराट् विभ्बराजी विभराजः
A. विभ्वराजम्
I. बिभ्धराजा
L. निम्दराजि
§ 100. The ar of root-nouns ending in बाह is changed to ऊ before the vowel terminations beginning with the Ace. plu. $\ddagger$; e. g. विभ्धत्राइ $m$ the sustainer of the universe, a lord :-

## * Pân. VIII. 3. 56.

$\dagger$ बिभ्षस्य बहुराटोः। Páṇ. VI. 3. 128.
$\ddagger$ बाह ऊट्। सपसारणाच । Pán. VI. 4. 132. VI. 1. 108. आ and 5 coủbine into ओ by Pán. VI. 1. 89. See § 20.
N. V. विश्ववाट्ड्

1. विभ्धवाढम
I. विर्वोहा
D. बिम्बौने

Ab. बिज्धोए
G.
L. विभ्बोहि

विभ्धाहाी
9,
तिध्नाड़भ्याम
,9
"
बिम्धौहो:
"

विभ्षनाढ
विश्बौह
विश्थभाड्रभि
बिभ्धत्राइ्र्य

Decline similarly हु्यवाह, भारवाह्, भूबान्र, खेतबान् \&o. Tho Acc. plu., Inst. sing. \&c. of भूबाइ्स, are मृह्हः, भूहा \&c.
§ 101. The हु of उपानह $f_{0}$ ' $a$ shoe' is ohanged to त् before सू and to द्व before the म् of the termination; e. g. Nom. उपानत. उपानहो, उपानह:, Ins. sing. and dual उपानहा, उपानद्भ्याम् ; Lioc. उपानहि, उपानहोः, उषानस्मु.

## § 102

N. अनड्वान
V. अनडून
A. अनडानहम्
I. अनडुछा
D. अनडुहे

Ab. बनडुछ:
G.
L. अनडुहि

अनडुद्र $m$. an ox.

| अनडुाहो | अनड़ाह: |
| :---: | :---: |
| " | " |
| " | अनडुछः |
| अन डुद्रचम्य | अनडुद्रि: |
| " | अनडुष्थ भ्य |
| " | " |
| अनडुछो: | अनडुहाम |
| " | अनडुत्ठ: |

स्वनडुह् neu. ( शोभनः अनड़ान् यस्मिन् )

## N. V. A. स्वनडुर् स्वनडुई् स्वनड्वांहि

The rest like अतडुह्र mas.
§103. The words अवयाज् ' a kind of priest' and पुरोडागा 'sacrificial food' change their final to स before consonantal terminations the preceding आ becoming अ:-

## अवयाज्ञ.

N. V. अवया:
A. अबयाजम
I. अवयाजा
L. अवयाजि

अचयाजो

97
अवयोभ्याम्
अबयाजो:

## पुरोडाशा.

N. V. पुरोडा:
A. पुरोडाशम्
I. पुरोंडाशा
L. पुरोडाशि

पुरोडाशौ
पुरोडोम्वाम्
डरोडाशो:

अधयाज:

> "

अवयोभिः
अवयक्तु

Beses derived from the root अंज्च्च 'to go' to worship.
§ 104. Nouns derived form the root अశच् ' to go ' by means of such affixes as किन्, किप् \&cc. such as पान्च् ( प्रा-अनच्च ) eastern, प्रत्यन्च् ( प्रति-अन्च् ) western, सम्पह्र ( सह-अ亏्च्) a companion, तिर्यक्च् ( तिरस्-अन्च् ) going away, सम्पक्च् ( सम-अञ्च्) going with or well, विष्वञ्च् ( विष्बक्च्-अFच्च ) following, देवन्यञ्च् ( देब-अञ्च् )adoring a deity, सर्वद्यन्च् ( सर्व-अज्च् ) going everywhere, उद्वज्चू northen,, अन्वज्च् following, उदद््यक्च्, अदम्हुयन्च्, अमुस्तुर्च्च् going to that ( all these derived from अदस्ष + अन्च्र ), गोअन्च् \&\&.
(a) In the Nom sing. अञ्च् becomes अङ्. The nassl of अञ्च् is dropped before all terminations beginning with the Acc. plu. and the preceding semi-vowel is changed to its corresponding long vowel before the vowel terminations after which अ is dropped. When अञ्च् is not preceded by a semivowel, ite $अ$ is changed to $\overline{\text { § }}$ if not preceded by a long vowel; otherwise it remains unchanged. तिर्यक्च् becomes तिरइच् under similar circumstanoes. In other respects these words are declined like words ending in च् .

## प्रा亏च् mas.

| N. V. प्राए | प्राश्चौ | प्राख: |
| :---: | :---: | :---: |
| A. प्राश्चम् | प्राश्चौ | प्राचः |
| I. प्राचा | प्राग्प्याम् | प्राग्भि: |
| D. प्राचे | ’ | प्राग्म्य: |
| Ab. प्राच: | " | " |
| G. | प्राचो: | पाचाप् |
| L. प्राचि | , | प्राक्षु |

## प्रत्यन्च् miss

N. V. प्रत्यद्र
A. प्रत्यभ््य
I. प्रतीचा
D. प्रतीचे
Ab. प्रतीचः
G. ",
L. प्रतीचि

घत्यश्ची
प्रत्पग्म्याय
"
प्रतिचो:
"

तिर्यञ्च् mas.

N. $\nabla$. तिर्यद्र

A. तिर्य अ्वम्य

1. तिरश्रा
L. तिरश्रि

तिर्य?
,
तिर्यग्म्याम् तिर्यनि्म:
तिरश्रोः तिर्यक्षु

The forms of the rest should be similarly made up; e. $g$.
N. sing. N. plu.
A. plu. Inst. duel.

Loc. plu.
सध्यड्र सह्यश्यः सधीचः सहयग्भ्षाम् सहयक्षु
सम्यड सम्पञ्नः समीचः सम्पग्भ्याम सम्पक्ष
विष्बड् विष्वन्चः विपूचः विष्चग्र्पाम्य बिष्वक्ष

| उदइ् | उदञ्च： | उदिच：－ | उदग्ध्याम् | उबक्षु |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| अन्ब₹ | अन्वञ्चः | अनूच： | अन्बग्ञ्याम् | अन्बक्ष |
| अवृद्यह्र | अदद्यक्नः | अददीचः | अदृद्रग्द्याम् | अदद्यक्ष |
| अबहुयड्र | अदसुयक्चः |  | अद⿸厂二殳⿺ग्भ्याम् | अदमुयक्ष |
| गबाङ | गवाॅ्चः | गोच： | गव।ग्य्य। ${ }^{\text {a }}$ | गवाक्ष |
| गोअङ्ड | गोअञ्चः | ＂ | गंअग््याम् | गोअक्ष |
| गोङ् | गोञ्च： | ＂ | गोग्ड्याम् | गोद्धु |

$$
N e u .
$$

The neu．forms should be similarly made up．

| $\begin{aligned} & \text { N. V. A. प्राक् } \\ & \text { प्रथ्यक् } \end{aligned}$ | प्राची <br> प्रतीची | प्राथ्चि <br> प्रत्यन्चि |
| :---: | :---: | :---: |
| तिर्यक् | तिरश्वी | तिर्यभ्वि |
| सधयक्र | सध्रीर्ची | स！्या？ |
| सम्यक् | सर्माची | सक्या＇⿱㇒⿻二乚㇒ |
| वियद्र | विशूच्री | बिश्षग्à |
| देवद्यक् | देबद्रीची | दे ${ }^{\text {a }}$ |
| उदक् | उदीरी | उद⿸्चि |
| अन्नक् | अनूर्च | अन्वश्चि |
| अद曲乐 | अद्वर्वीची | अदन्वश्चि |
| अदमुयक्र | अदनुईची | अदम्रयश्वि |
| गबाक्र | गोची | गवाश्वि |
| गोउक् | ＂ | गोअશ્च |
| गोकर | ， | गोश्वि |

The rest like the mas．
（b）When अञ্च् means＇to worship＇or＇honour＇the nasal of अञ्च् is not dropped and these words are regularly deolined．＊ They drop their final च् only before the consonantal termina－ tions；••g．

[^15]
\＆c．\＆c．
工．प्राधि पाश्यो：माड्षु or प्राड्क्षु
तिर्यकच् $m_{0}$ ．

N．V．तिर्यद्र
तिर्थज्चौ
तिर्यक्च：
A．तिर्यन्चूप्र
I．तिर्षन्चा \＆c．\＆c．
L．तिर्यक्चि तिर्यक्चो：
The rest should be similarly declined．
Neu．
N．V．A．तिर्यद्र
तिर्यन्धि

Irreguiar Bases．
§ 105．कुज्च् \＆heron \＆c．（ derived from क्रुञ्च् कोटिल्याल्पीभा－ वयोः ），खब्ज् a lame man，and च्यल्ग beautifully bounding become क्रह्र，सन् and त्रवन्य before consonantal terminations；o． g ．

N．sing．
हुड
खन्व
घषपल् N．dual

I．dual．
Loc．plu．
क्रुड्य्पाम्
क्रुड्क्ष or
खन्क्षाम्
खन्तु
सुवल्भ्याम्
The remaining from should be similarly made up．
Neu．

| N．V．A． | क్大ु⿱丆贝： | क्रुष्ची | क्रुज्थि |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | खन्र | सऊी | खक्ञ |

The rest like the mas．
\＃．8．G． 5
§ 106. ऊर्ज m. n. strongth, is regularly deolined; e. g. m.
 Neu.
N. V. A. ऊर्क ऊजी ऊर्भि; the rest like the mas. with बहु— वह़क्क बहूर्जी बहुर्जि or बहूर्भ्ज $\dagger$
§ 107. Nouns ending in व. There are a few nouns derived from the roots ending in 's. They have no other peculiarity than this, that they change their \& to न before consonantal terminations, o. g. प्रशाम् m.f. one who is tranquil.

| N. प्रशाने | प्रशामो | प्रशामः |
| :--- | :--- | :--- |
| A. प्रशामम | " | " |
| I. प्रशामा | प्रशान्भ्याय् | प्रशान्मिः |
| I. प्रशामि | प्रशामोः | प्रशान्तु or प्रशांसु |
|  |  | Neu. |

N. V. A. प्रशाम

The rest like the was.

Bases onding in स् :-
§ 108. The ponultimate 3 of nouns ending in स is lengthened in the Nom. sing. if it does not belong to root nouns. $\ddagger$

## चन्द्रमस् $m$. the moon.

N. चन्धमा:
V. चन्द्रम:
A. चन्द्रमसम्

चन्ब्रमसो
99
चन्द्रमसो

चन्त्रसत:

98
चन्त्रमस:

* नरजामां सयोगः । Sid. Kan. †बहुर्जि नुर्पनिषेषः । अन्त्यात्वूर्बों वा नुम । Vart.
$\ddagger$ अत्तसन्तर्य चाधातो: । Pân. VI. 4. 14. The penultimate vowel of noans ending in मत् or वत् and in अस् not belonging to a root is lengthaned when followed by $\overline{\mathrm{g}}$ ( स स ) not belonging to the Voeative

| I. चन्द्रमसा | चन्त्रमोम्वाष्ट | चन्तूरोमि: |
| :---: | :---: | :---: |
| D. चन्ट्रमसे | " | चन्ट्रमोग्यः |
| Ab. चन्द्रमस: | " |  |
| G. | चन्ट्रमसो: | चन्द्रमसाम् |
| L. नन्द्रमसि | " | चन्द्रमःशु-स्यु |

Decline similarly बेपस्स god Brahmá, मुमनस good-minded, दुर्मनछ्स ill-minded, उन्मनस् anxious-hearted \&o.

मनस् neu. the mind.
N. V. A. मन:
मनसी
मनांसि

The rest like चन्ट्रमष्ष.
Decline similarly पयस्त, milk, बसष्ष age, अबस् protection, fame \&c. श्रेयच्त good, सै氏, बचद्, \&o.
(a) Nouns in इस्, उस् or ओस् such as उदर्चिस् flaring upwards अचक्षुष् blind, दीर्घातुष् long-living, दोस्स an arm \&c. are similarly deolined; e. g.
N. sing. N. dual. I. sing. I. dual. Loc. plu. उदर्चिस् उदर्चिः उदर्चिषो उदर्चिषा उदर्चिर्भ्याम् उदर्चिब्धु-:्: अचक्षूष् अचक्षूः अचक्षुरो अचक्षुवा अचक्षुर्प्याय् अचक्षुष्षु-प्रु दीर्घायुस्त दीर्घायुः बीर्घयुषो दीर्घायुषा दीर्घायुर्म्या्च दीर्घायुष्बु-:त्व दोष्प दो: दोषौ दोषा

Neu.


Decune similarly ज्योतिष् lastre, हविष्ष an oblation, चक्षुष्ष the oye, धनुष् a bow, \&c.

तुब्द् ( उस्डु वस्ते ) one whe wears a garment woll.

## Mas.

## Neu.

N. चुःः सुवसी सुवसः N. V.A. हुवः सुबसी सुवंसि The rest like चन्द्रमष्प.
Decline similarly पिण्डग्रस्, पिण्डग्लस् \&c.
§ 109. The Nom. sing. of अने हष्प time, पुरदंसस्प name of Indra, and उशनस् name of Śakrâchárya is अनेहा, पुरुदंसा and उशना respectively; the Voc. sing. of उशनस्प is उशानन, उशान. and उशनः; the other forms are regular.
§110. To feminine nouns ending in स simply add the terminations.

भास् $f$. splendour.

| N. भाः | मासौ | मास: |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| I. | भासा | भाभ्यास् | भाभि: |
| L. | भासि | भासोः | भास्सु: |

§111. Obs. The शा of उक्थशास् uttering hymne, becomes इा before the consonantal terminations, except that of the Nom. sing.; e. g. Nom. उक्थशाः sing. उद्थशासो dual.; Instr, sing. उक्थशासा; dual उक्थशोम्याम्; Loc. plu. उक्थशः:तु-स्ठ.

Irregular bases.
§ 112. सष्ष that falls, उवष् a destroyer, चुहिंस् one who kills well, जिघांस्प desirous of killing. The first two change their \& to a before consonantal terminations while the last two change their स् to न्व under the same circumstances, the preceding nasal being dropped.

## Mas.

> N. V. sing. N. V. dual. I. sing. I. dual. Loc. plu. स्रस्य
धब ध्रत् सुहिंश सहिन्त् जिघांष जिघार्ट निघांसौ

स्रसा
ध्सा ध्दद्धयाम् धबस्सु सर्डीसा सुद्विन्म्यास्य चुहिन्तु-न्त्रत जिघांसा जिघान्क्षान्य जिघान्हु नस्त्र

The remaining forms should be similarly made up by adding the terminations.
Neu.

|  | ( सत् | स्रसी |
| :---: | :---: | :---: |
| N, V. A. | \{ च्वत | धसी |
|  | प सुरिच्न | सुहिंसी |

The remaining forms like those of the mas. § 113.

## वुम्स् m. a man.

| N. | पुमान् | पुमांसौ | डुमांस: |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| V. | पुमन्न |  | " |
| A. | बुमांसक्र | वुमांसौ | पुंस: |
| 1. | कुसा | पुम्श्याम् | ञाभि: |
| D. | पुंसे | पुन्ष्याय्य | डक्ञ्य: |
| Ab. | डูंस: |  |  |
| $G$. | ญंस: | पुंसो: | पुरसाम् |
| L. | डंसि | , | ¢ ¢ $^{\text {g }}$ |

Ner.

## सुपुम्सू ( शोभनः पुमांसः यात्मिन् ).

## N. V.A. सुपुस् तुपुंसी हुमांति

## The rest like the mas.

§ 114. The penultimate $\overline{\text { ₹ }}$ or of the words विपटिष् wishing to read, सजुष् m.f. a companion, चिकीर्ष् wishing to do, छृिष्ष one stepping well, आशिष् $f$. a blessing, सुतुष्, cutting weli, and also of गिर्, speech, धुर a yoke, gुर a town all fem. is lengthened before consonantal terminations; their final is.changed to visarga in the Nom. Sing e. g. पिपठिष्य -

| N. V | पिपठी: | विपठिषो | विषठिष: |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| A. | पिपठिबम् | विषठिषो | पिपठिष: |
| 1. | विपठिषा | पिपठोर्भ्यास् | पिपठीरिं: |
| D. | विपठिे | विपठीर्म्यांब्र | विषठीर्भ्ष: |
| L. | पिपठिषि | पिषठिषोः | *विपठीष्बु-: पु |

* नुम्पिसर्जनीयइार्यवायेपि। Pán. VIII. 3. 58. The स् belonging to a term. coming after $\bar{\xi}$ or उ, short or long, and after a guttural Jetter, is ohanged to $q$ even when either a nasal, or a visarga or श, 里 or स्र intervenes.

The remaining forms should be similarly made up by adding the terminations. सजुष् and the following words should be similarly declined.


The remaining forms like those of the mas. or fem.
Nouns ending in अव्,, मव, and बत् :-
§ 115. अ is lenthened in the Nom. sing.*, and न्र is inserted between $\begin{array}{r} \\ \text { and } \\ \text { the final } \overline{\text { d }}\end{array}$ in the first five infleotions. The final a is dropped in the Nom, sing.; the अ of महत is lengthened before this eg except in the Voc. sing.

घीमत् mas. talented.
N. धीमान
V. धीमन्तो धिमन्त:
A. धीमन्तर् धीमन्तो धीमतः

[^16]| 1. | धीमता | पीमन्नघार |
| :---: | :---: | :---: |
| D. | धीमते | \% |
| Ab. | धीमतः | " |
| G. | ยीमतः | पीमतो: |
| L. | धीमतิ | " |

Neu.
N. V. A. धीमत् धरमती धीमन्ति

The rest like the mas.
Decline similarly गोमत having cows, विधाबव्, श्रीमत् बुज्शिमत् भगष्ट मघब्व m. Indra, मबत् pron.; यावत्, ताबव्, एताबत्, कियव्, इसत

भहत् mas. great.
N. महान्
V. महन्व
A. महान्तर्

मडान्तो
"
महान्तो

मतान्त:
9
महतः

The rest like घीमव.

$$
N e u_{0}
$$

N. V. A. महत महती मड़ान्ति The rest like the mave
§ 116. Partioipial bases ending in अव् :-
(a) The declension of these does not differ from that of noans in मद except in the Nom, sing, mas. in which the $\mathrm{s}^{2}$ of अत्र is not lengthened. In the cass of the dual of the Nom. ${ }^{\text {roce and the Acc, neu. न् is ineerted before the final a neoes- }}$ earily in the oase of the present partioiples of the roots of the 1st. 4th, and 10th classes, and of causal, desiderative and nominal verbe, optionally in the case of those of the 6th class, of roots ending in m of the 2nd class, and of those of the Fut. in स्पव् or बua, and not at all in the case of the remaining participles of the present tense.

भघत् being.
mas.

अवृत् eating.
enas.
N. V. भबन्र भवन्तौ भवन्तः N. V. अश्र्य अदन्तौ अदन्त A. अषन्तम् " भवतः A. अदनन्तण्य $n$ अदतः The rest like धीमत The rest like धीमव.

Decline all other participles o. the Present and Fa. Par. in the mas. similarly.
N. V. A. Nou:


Deeline पचत्, दीबसत्, चोरयव, चिकीर्षत्, डुबोधिषत्, डुर्मियव् \&o., like भबर ; करिष्पव् \&c. like तुदव ; तुन्बव, तन्बव्, फन्धव्, क्रीणव, \&o., like अबव् .
N. B. The fom. of these ends in $\begin{gathered}\text { y being the same as Nom. }\end{gathered}$ dual of the Neu. and has no declensional peenliarities.

Decline बृह्हतू m. n. great, पृष्व m. a deer; n. a drop of water and जगव the world, like अदव mas. \& now.
(b) न् is not inserted at all in the oase of the participle of the Pre, of roots of the third olass and of the Parasm. frequentative and the participles शासत्, जक्षत्, चकासतू, दरित्रव्, जाश्रव, दीजियद् and देक्यव् ; in the case of the Nom. Voo. and Ace. plu. neu., however, it is optionslly inserted :-

neu.
N. V. A. ववव् वदतो दईन्ति-ति जामत् जाग्रती जाग्रन्ति-ति The reet like भबव.

Nouns onding in अन्व and इन्.
§117. Is dropped in the Noin. sing. and before all consonantal terminations. In the case of mas, nouns the preceding अ is lengthened in the first five inflections and in tho Nom. sing. only. The a and ₹ are lengthened in the plu. of the Nom. Voc. and Acc. of neuter nouns. The 3 is dropped before the vowel terminations beginning with that of the Acc. plu. except when it is preceded by a conjunct consonant having य् or $\overline{\text { g for }}$ its latter member; it is optionally dropped in the Loc. sing. of mas. and neuter nouns and optionally in the Nom. Voc. and Acc. dual of the latter.

In the Voo. sing. the a of ner. nouns is optionally retanned.
Nouns ending in अन्.
घहन्न् mas, the creator.

| N. | अं्रहा | बह्ाणो | बद्वाण: |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| V. | ब्रहान् | " | " |
| A. | उत्साणम् | क्रह्वाणो | ब्रह्यणः |
| I. | ब्रह्नणा | अह्नक्याम् | अह्मभिः |
| D. | ब्रह्लणे | जह्यम्पाज् | ब्रद्सम्प: |
| Ab. | बहाण: |  |  |
| L. |  | बह्लाऐ: | ब्रहणाष |

Decline similarly आध्मन्र the self, यन्वन्य a sacrificer, तुशर्मन्न, क्रक्णषर्मन् \&c.

राजन् mas. a king.
स. सत्या


Decline similarly सीमन fom. a boundary, बक्ष्त् a carpenter, मब्नच् $\mathrm{mn}_{\mathrm{o}}$ marrow, गरिमन्न greatness, महिमन्र, लंधिमन्न, अणिमद्ब \&cc., बुनामन्श auspicious-named, दुर्नामक, प्रतिदिवन्र a day or the sun ( दि of the word in lengthened when the अ is dropped), \&cc.
E. g.

Nom. aing.
सीमन् सीमा

तक्षन् तक्षा
मजन् मज्ञा
गरिमन् गरिवा
महिमन् महिमा
लधिमन् लधिमा
अणिमन् अणिमा
सुनामन् सुनामा
प्रतिदिवन् प्रतिदिवा
बीम्न:
तक्ष्ण:
मज्ञः

Acc. plu. Loc. sing.

गरिम्ण: गरिम्णि-मणि
महिन्न: महिम्नि-मनि
लघिम्नः लघिम्ने-मनि
अणिम्नः अणिम्न-मनि
सुनाम्नः सुनाम्नि-मनि
प्रतुिदीन्नः प्रतिदीधन्नि-दिवनि
neu.
N. V. अब्ष बहाणी ज्रहाणि

सी़्र्रि-मनि
तश्शिज्ष्षणि
मजि़्ञा-उजनि
9)

The rest like the mas.
Deeline similarly चर्मन्व a hide, बर्मन् an armour, भर्मन्व a house, old \&ce, शर्मन् happiness, नर्मन् sport, jest, जन्मन्, पर्षच्त a joint-\&co,
(117-118]
Dychembion.

## नामन ner.

| N. | नाम | नामनी नामी | नामानि |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| V. | नाम-च | " | " |
| A. | नाम | " | " |
| 1. | नाज्या | नामभ्याय | नामभि: |
| D. | नाँ女 | नाम-्याम् | नामभ्प: |
| Ab. | नाद्रः | " | " |
| G. |  | नाबोः | नाहाय् |
| L. | नक्नि-मनि |  | नामतु |

Decline similarly ब्योमन्न the sky, कोमन् the bladder, पेमन्व love, बामद्य hymn, बामच्य lustre, a house, \&cc.

Irregular Bases.
§ 118. जबन्, अर्यमन and nouns ending in हन्य lengthen thoir अ in the Nom. sing. only; the न्य of एन्र is changed to of after \%; o. g.

पूषन् mas., the sun.

| N. | ¢ू\% | पूरो | पूप्ष: |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| V. | पूषन्र | \% | " |
| A. | पूपणम् | " | पूष्ण |
| I. | पूष्णा | पूषभ्याम् | पूषाभि: |
| D. | वूष्णे | " | पूक्षमः |
| Ab. | qूष्ण: | " |  |
| G. |  | पूष्णोः | पूर्णाय |
| L. | पूब्षि-बाण |  | पूषसु |

वृत्रहुन् mas., 'name of Indra'.

| N, | वृत्रत्रा | वृत्टहपो | T¢डा: |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| . | वृत्रहत्र | " | " |
| A. | वृत्रहणम् | * | वृष्यः |
| I. | वृत्रश्रा | वृत्रहभ्पाय् | ** ${ }^{\text {® }}$ |

D. दृच्च

Ab. चृत्नः:
G. बृश्नः
L. శृत्रश्नि-वृत्रहणि

वृश्रहभ्याम्
"
वृच्ञाः
, वृत्इहमु

अर्यनन् $m$. name of a deity.
N. अर्यमा
V. अर्यमन
A. अर्यमणस्र \&c.

अर्यमणौ
अर्यमण
\&c.

अर्यमण:


## Neu.

## बहुपूषन्, बह्व्र्यमन् बहुवृत्रहन् :-


§119. The व of श्वन्त mas. 'a dog,' युबन्र mas. ' a young man,' and मघवन्श mas. 'name of Indra' is changed to s before the vowel terminations beginning with that of the Acc, plua* श्वन्.

| N. | श1 | ग्वानौ | श्वान: |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| V. | ग्वन् | " | " |
| A. | घंबान | " | श्रुनः |
| I. | श्रुना | ग्वभ्पाम् | अ्बभि: |
| D. | शुने | ग्वम्पाम् |  |
| Ab. | ड्रुन: |  |  |
| G. |  | डुनो: | कुग्नाम् |
| L. | ड्रुंने | " | अ्बसु |

[^17]
## मघवन् $m$.

| N. | मधता | मघशानौ | मघबानः |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| V. | मघन्र् | " | " |
| A. | मघषानच् | " | मघेनः |
| 1. | मघोना | मघबक्पाम् | मघवभि: |
| \&c. | \&c. |  |  |
| L. | मघोनि | मघोनो: | मघन्ठ |
|  |  | युबन्. |  |
| N. | गुषा | युषानो | युषानः |
| V. | डुवन्र | " | * IA |
| A. | डुवानग् | " | घूल: |
| 1. | यूना | डुबभ्याय्य | युबभि: |
| sc. | \&c. |  |  |
| L. | यूनि | यूलो: | गुबत्ठ |
|  |  | Neu. |  |

बहुश्चन, बहुयुतन्.
N. V. A.

बहुछुनी
बहुपुनी
बनु ग्वानि
बहुयुवानि

The rest like the mas.
§ 120. अछन n. meaning ' $B$ day' changes its final to $\overline{\text { d }}$ (and finally to risarge) when followed by consonantal terminations or by nothing; in other cases it is declined like नामनू.
N. V. A. अह:
I. अह्ना
D. अह्ने

Ab . अन्नः
अह्नी, अहनी
अहानि
अहोग्याय्
अहोभि:
अहोभ्यः

* Also the optional forms in नू in the Voc. sing.
Q. अह्नः अह्नोः अन्नाम्
L. अन्नि हुनि

Obs:-दीर्घहच when mas. is declined like चन्द्रमस् when it takes the consonantal terminations and like राजन when it takes the vowel terminations; when nsu. it is declined like अहनू.

N. V. A. दीर्घाहः दीर्घाहणी-वीर्घाह्बी दीर्घाहाणि

## The rest like the mas.

§ 121. अर्वन् m. a horse, except when preceded by the negative particle अन्य ( forming a neg. Tat. ) is declined like a word onding in त in all cases except the Nom. and Voc. singulars; e. g. N. अर्वा अर्वन्तौ अर्वन्तः; V. अर्वन्व अर्वन्तौ, अर्वन्तः; A. अर्वन्तम्, अर्वन्तौ, अर्वतः \&c. But अनर्वन्व (न वियते डर्बस्य) is regularly declined lite यज्नन्व ; अनर्वा अनर्वाणी \&c.

स्वर्वन nsu. is declined as स्वर्वत् सर्वती स्वर्वन्ति Nom. Voc. Acc.; the rest like अर्बन् mas.
§ 122. Words ending in इन-
*The ₹ may be optionally retained (दीर्शांहानो \&c.) by Pín. VIII. 4. 11.

करिन् mas. an elephant

| N. | करी | करिणो | करिज: |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| V. | करिन्र | " | , |
| A. | करिणम् | " |  |
| 1. | करिणा | करिभ्याम्र | करिभि: |
| D. | करिणे | " | करिम्पः |
| Ab. | करिणः |  |  |
| G. |  | करिणो: | करीणाए् |
| L. | करिणि | " | करेषु |

Deeline similarly झाशिब्र the moon, दण्डिन्ब one having a stick, धनिन्द a wealthy man, हातितन an elephant, रग्विन्द one having a garland, आततायिन्न and all other words in श्रन.

## दण्डिन्द neu.

N. A. दण्ठि จ. दण्डिन्र

## बणिदनी

"

द्ण्डीनि
38

The rest like the mas. Decline similarly स्रग्र्रिन् n., वाग्मिन् n., oloquent, भाविन $n$. \&c.

> Irregular Bases.
§ 123. The first five forms of पथिन्न a road, मथिन्न a charning handle, and ₹स्रुक्षिन्न name of Indra are irregular.* Thay drop thair बन्व before vowel terminations beginning with the Acc. plu.

> पथिन् .

| N. V. बन्थाः | बन्थानौ | बन्थान: |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| A. | बन्थानयू | पथिभ्वाय | पथिभि: |
| I. पथा | पथे |  | बथिम्य: |

[^18]| Ab. पथः | पथिम्पान् | बचिम्प: |  |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
| G. पथः | पथोः | पथाम् |  |
| L. | पथि | $"$ | पथिक्ठ |

Decline similarly मधिन्व and ॠतुक्षिन्व; the latter word, however, does not insert the $\overline{\mathrm{F}}$ in the first five inflectiona; e.g. Nom. मन्थाः मन्थानौ मन्थानः, चभुक्षाः-क्षाणौ-क्षाणः; Acc. मन्थानल्द मन्थानौ-मथः; ऋसुक्षाणय्-कभुक्षतणो-ऋभुक्षः

## Bases ending in बस् or इवस् -

§ 124. These are the perfect partioiples derived from roots with the affix बE to which the intermediate is prefixed in some cases. They have a न prefized to their final $\mathbb{q}$ in the first five inflections, the penultimate ; being lengthened before it. In the Nom. sing. $m$, the $\boldsymbol{g}_{\mathrm{g}}$ is dropped and the Voc. sing. ends in बन्. उ is substituted for a, before which the preceding short इ, if any, is dropped, before the vowel terminations beginning with those of the Acc. plu. and before the of the Nom. Voc. and Acc. dual of the neater nouns. The final मू of a root is changed to न् before बस्ष reappears before this उ; final स is changed to - before the censonantal terminations and in the Nom. Voc. and $\Lambda$ ce. sing of the neuter.

बिहस m. a learned man.

| N. | बिद्रान | विह्यांसौ |  | विद्बास: |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| V. | विद्वन् | " |  | " |
| A. | विद्दांसम् | " |  | बित्रुप: |
| I. | बिद्रुषा | बिद्द⿸丆.दयाम |  | बिद्दाध्रि: |
| D. | बिद्युषे | \% | $\cdots$ | बिद्वद्नचः |
| Ab. | विद्दुष: | " |  | " |
| G. |  | बिदुषोः |  | बिद्युपाम्य |
| L. | विद्धुपि | , |  | विद्व |

Neu.

## N. V. A. बिद्धव <br> विद्दुपी विद्वांसि

The rest like the mas.
Decline similarly जग्मिबस्ष or जगन्बष् one who has gone, तत्थिबस्ट one who has stood, निनीवस् one who has carried, मीढृष् bountifnl, ख्रश्रुबस्ट one who has heard, सेविबस् oue who has sat, वाश्धस् honorring or serving the gods, \&c. m. and. $n$; e. g.

Nom, sing.
जग्मिबान्र
जगन्वन्त्
तास्थिवान्
निनीवान्
मीढूान्व
स्रश्रुवान्
सोदिबन्
वार्धान्य

Nom, dual.
जग्मिसांसौ जगन्बांसौ तस्थिवांसौ निनीवांसो मीढृांसौ श्रश्रुवांसौ सेदिवाँसौ दाश्वांसो
I. sing. I, dual

जग्हुषा जग्मिबद्धयाम्
"
तन्थुषा
निन्युषा
मी हुपा
श्राश्रुतुषा
सेदुषा
दाश्या

जगन्बद्भचाम् तस्थिबद्दयाम
निनीबद्भगाम
मीढृद्दयाम्
शुश्रुवद्धचास् सेदिबन्रचाम्
दाश्वद्धयाम्

## Bases in यस् or ईयस

§ 125. Comparatives in यस् are deolined like bases in वस् in the first five infleotions and the Voc.sing. and like nouns in अष्ष in other respects; o. g.

श्रेयस (comparative of प्रशास्य ) more praiseworthy.

| N. | भेयान् | श्रेयांसत | श्रेयांस: |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| V. | अयन्र | ; |  |
| A. | श्रेयांसम् |  | भ्रियसः |
| I. | भेयसा | श्येयो्पाम् | श्रेयोभिः |

The rest like चन्द्रमस्. Decline all comparatives in ईंस्प such as गरीयस्, लघीयस्, द्राघीयस्, \&o. similarly.
Neu.

N. V. A. श्येयः

मेयसी

श्भायांसि

The rest like मनस्स. Deoline n. nouns in ईयस्ष similarly.
H. s. G. 6

## Words of Irbegular Diclension.

§ 126. अस्थि $n$. a bone, दाधि $n$. curds, सकिथ n. a thigh and अक्षि $n$. an eye, become अस्थन्, द्बन्, सक्थन्, and अक्षन् respectively before the vowel terminations beginning with the I. sing. * and then they follow the declension of nouns in ; in other respects they are declined like aारि.

## अस्थि.

| N. | अस्थि | अस्थिनी | अस्थीनि |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| V | अस्थे-स्थि | " | " |
| A. | अस्थि | " | , |
| 1. | अस्थना | अस्थिथम्याम् | अस्थिभि: |
| D. | अ₹्थने | अस्थथ丬्पाम् | अस्थिभ्यः |
| Ab. | अस्थः | \% | " |
| G. |  | अस्थनो: | अ₹थनाम् |
| L. | अस्थिन-स्थनि | " | अस्थिष्ड |

वधि and the rest should be similarly declined.
§ 127. अप् $f$. water, is declined in the plural; it lengthens ite $अ$ in the $N$. and ohanges its प् to $\mp$ before consonantal terminations. आवः-अपः-अन्द्धः-अद्भचः-अन्दचः-अवाम्-अप्षु.
§ 128. The words जरा $f$. old age, अजर m. one not getting old and निर्जर a god, optionally assume the forms जरस्, अजरस्: and निर्जरच before the vowel terminations :-

> जरा.

| N. | जरा | जरे, जरसो | जरा:, जरस: |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| V. | जरे | " |  |
| A. | जराजू, जरसय | ", |  |
| I. | जरया, जरसा | जराभ्याम् | जराभिः |
| D. | जरायै, जरसे | " | जराभ्य: |
| Ab. | जराया:, जरस: | " | \% |

* अस्यिदधिसक्थ्यक्ष्णामनकुद्दान्तः VII. 1.75.
G. जरायाः, जरसः जरयोः, जरसोः जराणाम, जरसाम् L. जरायम्म, जरसि $"$ जराष्ठ

Decline निर्जर \&a. like राम and चन्द्रमस् :-
N. निर्जरः

निर्जरो-निर्जरसौ
A. निर्जरम-निर्जरसम्
"

1. निर्जरण-निर्जरसा निर्जराम्याम्य \&o.
\&c.
निर्जराः-निर्जरसः
निर्जरान-निर्जरस:
2. निरणण-निजरसा निर्जरम्याघ् निररेः-निर्जरसःः
G. निर्जरस्य-निर्जरसः निर्जरयोः-निर्जरसो: निर्जराणाम्-निर्जरसाम्
L. निजरे-निर्जरसि

अजर m. like निर्जर. अजर $n$.
N अजरम्
V . अजर

अजें-अजरसी

## A. अंजरम्

 " , निर्जरेष्डThe rest like the $m a$
§ 129. The words पाद, दन्त, नासिका, मास, हृदय, निशा, अरृश्, यूप, वोस्, यक्रव, खाकृत, उदक, आस्य"; मांस, पृतना, and सानु $\dagger$ optionally assume the forms पद्, दत्, नस्, मास्, हुद्, निश्, असन्य, यूषन्व, दोषन्, यकन्, शकनन्, उदन्, आसन्, मांस्, पृत्, , and स्नु before all terminations beginning with the Acc. plu.

$$
\text { दोस् } m \text {. an arm. }
$$



VI. 1. 63.
$\dagger$ मोंसृृतनासानूनां मांशृत्तनवो वाच्च!।

Neu.
N. V. A. दो: दोषी दोंबि

The rest like mas.

$$
\text { fिंशा } f . \text { night. }
$$

N. नाशा
V. निशे

निशे
"
A. निशाम्य
A. ",
,

निशा:
9
निश्रा:-शः
I. निशाया-शा निशाभ्पाय, निज्ज्याम-ड्रम्याय निशाभिः, निज्भि:-द्धभि:
D. निशाये रो
,
$A b$. निशाया:-राः
G.
L. निशायां-शि

निशाम्य:, निज्क्ष:ड्ड्यः
, 3
निश्रों-इोः

निशानास्-राम् निशाष, निच्छ, निद्ष्ठ -र्ठठ

सानु Neu. a summit, a table-land.
N. सानु
V. सानु-नो
A. सान्ड
I. स।नुना-स्नुना
D. सानुने-रनुने

Ab. सानुनः-सन्नुनः
G.
L. सानुनि, स्तुनि

सानुनी
"
;
सानुभ्पाय-स्तुभ्याम् सानुम्यास-त्तुभ्याम् सानुनोः-सनुनोंः 39

सानूनि
सानूनि-स्नूनि
सान्बभिः:-स्तुभिः
सानुभ्यः-स्नुभ्पः

9
सानूनाम-नूनाम्
सानुषु-स्तु

सानु is aleo $m$. declined like गुरु with the optional forms from the Acc. pl. which is सानून्, सनून्र.
The remaining words should be siciilarly declined according. to the declensions which their various endings follow :पादद $m$. a foot.
N. पाद:
V. पाद
A. पादम्
I. पादेन-पदा
L. पादे-पदि

पादो
$g$
99
पादुाभ्यास्-पन्नयास् पादयो:-पद्ःः

पादाः
و
पादानू-पदः
पादै:-पद्भि:
पादेकु-पत्त्रु

दुन्त $m$. a tooth.
N. दन्तः
A. दन्तमें

1. बन्तेन-दता
L. दन्ते-दति

दन्तो
98
दन्ताभ्याम्दन्द्रायू
दन्त्रयो:-दृतोः

दन्ताः
दन्तान-दतः
दन्तैः-दद्धिः
『न्तेकु-दस्षु

नासिका $f$. the nose.
N. नासिका

A नासिकास्
I. नासिक्या-नसा नासिकाभ्याम्नोभ्याम्य नासिकाभिः-नोभिः
D. नासिकायै-नसे ,, नासिकाम्यः-नोम्नः
L. नासिकायास्नासि नासिकयोः-नसोः नासिकामु-नःषु-नह्छ मास $m$. month.


हृद्य $n$. heart.
N. हृदयय्
A.

1. हृदयेन-द्धापा हृदपाम्याम-हृद्य्यम्
L. दृदये-दादि हृद्ययो:-हददोः

असृज् $n$. blood.

| असृक-गू | असृजी | अमृ\|्ञ |
| :---: | :---: | :---: |
| A. असृक्र-ग् | असृजी | अमृअज-असानि |
| I. असृजा-असा | असृत्ष्पाम्-अस | असृत्मि:-असभि: |
| D. असृने-असे | " | अमृग्ग्पः-असम्पः |
| $\left.\begin{array}{l}\text { L. असूजि } \\ \text { अश्रि-असनि }\end{array}\right\}$ | असृजो:-अस्लोः | असृक्षु-असब्ठ |

यूष m. soup.

| N. ग्यू: | यूषो | यूषा: |
| :---: | :---: | :---: |
| A. यूषम् | \% | यूषान- |
| I. यूपेण-यूष्णा | यूपाभ्याम्-यूषक्याय | (1) |
| L. सूषेषे, यूष्णि-यूषणि | यूषयोः-यूष्णो: | यूषेषु-यूषत्ड |

गकृत् $n$. the liver.

| N. यक्ठव-द् | यद्ठती | यक्ठन्ति |
| :---: | :---: | :---: |
| A. $\quad \%$ | " | यक्ठन्ति, यकानि |
| I. यक्रता-यक्ना | यद्రद्नघामू-यकभ्याम् | यद्रद्निः-यकमिः |
| L. यक्रति, यक्नि-यकने | यक्ठतो:-यकोः | यद्धतस्सु-यकस्तु |

राकृत् n. dung.

L. शक्ृृति, शक्कि-इकनि शन्हतोः, शाकोः शक्कृस्तु, इकस्तु

उद़क n. water.
N. उदकम्
A. उदकस
I. उद्केन-उद्रा
L. उवक्क, उद्रि-उद़नि

उद्दके
उदके
उदकाभ्य।म्-उदभ्याम् उदकै:, उद्रभि:
उदक्योः, उन्रोः

उदकानि
उदकानि-उदानि

उदक्रेषु, उदस्र

आस्य $n$. moutl.
N. आम्यम्
A.
I. आस्यन, आम्ना अस्स्याभ्याम्-आसभ्याम्
L. आहगे, आक्नि-आसनि अस्ययो-, आसंं:

आस्यानि
, -असानि आरये:, आसभि: आस्येषु, आससु मांस $n$.flesh.
N. मांसम
A.
"

मांस
$3)$

मासानि
, -मांसे
I. मांसेन, मांसा मांसाक्वाश्, मान्म्यास मांसैः, मान्भिः
L. मांसे, मांसि मांसयोः, मांसो:
मांसेपु,मान्तु-मान्त्ष्ठ

## पुतना $f$. an army.

N. वृतना
A. पृतनाम्

1. पृतनया, पृता
D. पृतनायै-पूते
L. पृतनायाम्, पृति

पृतने
9
पृतनाक्यास्, पृभ्दयस पृतनाभि:-वृदि:
पृतनयो:, पृते:

पृतनाम्य:-पृद्य:
पृतना:
, -पृतः

पृतनानु, पृत्सु
§ 130. The following suffixes are sometimes added to nominal bases to express the meanings of cases.
(a) The suffix तस added to the base of a noun gives it the rense of the $\mathrm{Ab}^{*}$; as प्रमादतः, from carelessness'. वस्तुतः from the real state of the thing, in reality, ज्ञानत: 'from knowledge,' बहुतः \&o.
(b) The suffix $\bar{y}$ is used . - denote the meaning of the Loc.* case, and is generally added to pronominal adjectives; as तत्र 'in that place, there'; सर्वन्न 'in every place, everywhere, \&cc.
§ 131. A few nouns such as भूर् 'the lowest world,' स्वर् 'heaven,' संबत् 'a year of an era', अस्तम् 'setting,' शायू 'ease,' नमष् 'a bow', स्वस्ति 'hail, farewell' \&o. are indeclinables.

## Chapter IV.

## PRONOUNS AND THEIR DEOLENSION.

§ 132. The following 35 words are termed' 'Pronouns' in Sanskrit:-सर्ष, बिश्व, उभ, उभय, डतर, डतम (i. e. the word formed by the addition of the terminations अतर and अतम to the

[^19]pronouns किम्, यद्, and तद् which become क, य and त respectively bofore these; o. g. कतर, कतम, यतर, यतम, and ततर, ततम ) अन्प, अन्पतर, इतर, त्वतू, त्व, नेम, सन, सिम, पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अंधर, स्व, अन्तर; त्यद्, तद् एतद्, इदम्, अदष्ट, एक, दि, दुष्मद्, अस्मद्, भबत and किम्.

> 1-Personal Pronouns.
§133. The pronouns अस्मद्र 'I,' युष्मद्र 'thou', and भबत् ‘your houour:'-
N. B.-The declension of the first two of these pronouns is the same in all the three genders.

$$
\text { अर्मदू * } m . f_{0} n .
$$

| N. अहम् | आवाम् | बयम् |
| :---: | :---: | :---: |
| A. माम्, मा | आवास, ौौ | अस्मान्, नः |
| I. मया | आवाभ्याम् | अस्माभि: |
| D. मत्यम्, मे | आवाभ्याम्, नौ | अस्मभ्यम्, न: |
| Ab. मव् | आवाभ्याम | अस्मव् |
| G. मम, मे | आबयों, नौ | अस्माकम्, न: |
| L. मयि | आवये : | अस्माד్ |
|  | युष्मन्र्र m. $f . n$. |  |
| N. ब्वम | युबाम | यूयम् |
| A. त्वाम, त्वा | युबाम्, वाम् | युग्मान्, बः |
| I. त्वया | युवाम्याम् | युष्माभि: |
| D. तुभ्यम्, ते | गुचाभ्याम , वाम |  |
| $A b$. त्वत् | युबाभ्याम् | युष्मवa |
| G. तब, ते | युज्तयो:, वाम् | युड्माकम्, व: |
| L. त्वयि | गुबयो: | गुष्मास्तु |

* युष्मदस्म्ददो: बष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोर्षानाबों। बहुवचनस्य बस्न्रसी। तेमयाबेकनचनस्य । त्वामौ द्वितीयाया॰। Pân. VIII. 1. 20-23.

भवत् to be deolined like भगबत् ; भवान् भवन्तो भवन्तः N. मवन्तम्त भवन्तो भवतः A. \&c. अत्रमबत्, तत्रभवव् (see Syntax 'Pronouns ') are similarly deolined.
§ 134. (a) The optional shorter forms of the pronouns अस्मद् and युष्मद् are never used at the beginning of a sentence or of a foot of a metre; " nor can they be used immediately before the particles च, वा, ह or हा, अह्र and एव†; as मम शूहं my house, and not मे गुहम ; बेदैरशेयैः संवैया₹मान्न कृष्णः सर्वदाबत्ठ (SidKau. ), 'may Krshna, revered throughout or capable of being known properly from all the Vedas, always protect us; and not नः क्रण्ण: \&c.; तबैब क्रत्यमेतत् 'this is surely your deed,' and not ते एब \&c. But if these particles do not connect these forms they may be used with them $\ddagger$; as हरो हृरिश्व मे ख्वामी (Sid. Kau.) Hara and Hari are my lords, \&ce.

Obs.-(b) The shorter forms may be used in a sentence having one verb; श्ञालीनiं ते ओदनं दास्यामि; but भोद़नं पच तब भविष्यति as there are two verbs $\ddagger$.
(c) These shorter forms are not also ased immediately after the Vooative case except whon a qualifying adjective follows it; + देबारमान्र (and not न:) पाहि सर्वदा (Sid. Kau.) 'Oh God! do thou protect us always'; but हरे ब्यालो नः पाहि (Sid. Kau. ) 'Oh merciful Hari, protect us.'
*पदाव्। अनुदााच्तं सर्वमपादाढ़ी। Pán. VIII. 1. 17. 18. The following couplets illustrate the use of these short forms:-श्रीशास्वावतु मापीह दत्ता ते मोपि शर्म सः । स्वामी ते मेपि स हरिः बातु वामवि नो बियु: 11 सुखं बां नो दद़ात्वीशः पतिर्वामपि नो हारिः । सोड्याह्दो नः शिर्व बो नो ब्यास्सेव्योडन्न ःः स नः $\|$ Sid. Kau. $\dagger$ न चवाहाइहैवयुत्के । Pán. VIII. 1. 24.
$\ddagger$ गुक्तम्रहणात्ताक्षायोगेडयं निषेध: 1 परम्परासम्बन्बे त आवेशः स्यादेब । Sid. Kau.
$\ddagger$ समानवाक्ये निघातयुष्मदर्मदादेशा बक्तब्याः। Vârt.

+ Pan. VIII, 1. 72. 73.
(d) The shorter forms may or may not be used when ther6 is no अन्बादेश ( the subsequent mention of a thing already mentioned ); धाता ते भक्तोस्तित, घाता तब मक्कोरित, इति वा 1 ; but must be used when there is anvades' $a^{*}$; तस्मै ते नम: 'bow to thee (already described) only.'


## 2-Demonstrative Pronouns.

§ 135. The pronouns तद् 'that or he, she, it,' एतद् 'this', इदम 'this' and अदस् 'that'. The Nom. sing of the first two is respectively स: and एव: mas. and सा and एवा fem. In other cases they become त and एत and are declined like nouns in अ except in the Nom. pl., D. Ab. sings., G. pl. and L. sing. the terminations of which are ई, ₹मै, समाव, इबाम् and स्मिन् mas. and स्यै, स्यास्, स्पास्, साम् and स्याम fem. respectively. All pronouns ending in अ are similarly declined.

तद्व mas.

| N. | स: | तौ | ते |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| A. | तम | तौ | तान |
| I. | तेन | ताभ्याम | तै: |
| D. | तस्मै | " | तेम्य: |
| Ab. | तरमात् | " | " |
| G. | तस्य | तयो: | तेषाम् |
| L. | तโिमन |  | तेष |
|  |  | Fem. |  |
| N. | सा | ते | ता: |
| A. | ताम | " |  |
| I. | तया | ता्याम् | ताभि: |
| D. | त₹पै | " | ताक्य: |
| Ab. | तस्था: |  |  |
| G. | " | तयो: | तासाम |
| L. | तस्याम् |  | तास |

* ऽने बांनावाद्य आद्ेशा अनन्वादेशे वा वफ्तक्याः। VArt.


## § 135 ] Pronouns and their Dectrension.

Decline स्यद which means the same thing as तद्, similarly: e. g. त्य: ब्यो त्ये Nom.; त्यं त्यौ त्यान Acc. \&cc.

## तद् neu.

$N$, and $A_{\text {. }}$
तत्
ते
तानि

The following cases like the mas.
एतदू mas.

| N. ए®: | एतो | एते |
| :---: | :---: | :---: |
| A. एतम्-एनम्* | एतौ-एनौ | एतान-एनान |
| I. एतेन-एनेन | एताभ्याम | एतै: |
| D. एतस्मे | : | एंतंभ्य: |
| Ab. एतस्मात् | , | " |
| G. एतस्य | एतयो:-¢ नयो: | एतेषाग् |
| L. एतस्मिन्व | , | एतेष्डु |
|  | Fem. |  |

N. एषा
A. एतास्-एनाम्
I. एतया-एनया
D. एतस्यै

Ab. पतस्या:
G. एतस्या:
T. एतस्याम्

एते
एते-एने
एताभ्यान्:
99
99
एतयो: एनयो:
?
Neu.
N. एततू
A. एततू-एनव

एते
एते-एने

एता:
एता:-एना:
एताभि:
एताम्य:
"
पतामाम् एतास

एताने
एतानि-एनानि

The rest like the mas.

* द्रिनीयाटौस्वनः । Pán. II. 4. 34. ग.न is uptionally substituted for इढ्म and एनद् in the Acc., Inst. Sing. and Gon, and $\mathrm{I}_{\text {too }}$. Duals when there is अन्बादेशा ( see § 137).

Notes:-The visarga of स: and एब: is dropped when followed by any letter excest $\boldsymbol{Y}$ in which case the usual Sandhi takes place; स गच्छतु, एष अयाति; but एबोडगच्छतू \&o. Vide § 50.

## इदृम् mas.

N. अयम्
A. इमम्-एन
I. अनेन-एने
D. अस्मै
Ab. अस्मात्
G. अस्य
L. अस्मिन्
N. इयम्
A. इमाय-एनाम्
I. अनया-एनया
D. असये

Ab. अस्या:
G. ,
L. अस्याम्
N. इदम्
A. छदम्-एनतू

The rest like the mas.
अदृस्र mas.
N. असौ
A. अम्बुम्
I. अमुना
D. अमुष्मे

Ab . अमुब्माव
G. अतुष्य
L. अमुब्मिन्ं

इमौ
इमौ-एनौ
आभ्याम्
"
9
अनयोः-एनयोः
"
Fem.
इमे
इमे एने
आम्पाय्
"
"
अनयोः-एनयोः

## "

Neu.
छमे
इमे-एंन

इमे
इमान-पनान्य
एभि:
एअ्यः
"
एबाम
एष्ड

इमा:
इमा:-एना:
आभि:
आभ्यः
9)

आसाम्
आष्ठ

इमानि
इमानि-एनानि

| अमू | अमी |
| :---: | :---: |
| , | अमून् |
| अमूक्याम | अमीभि: |
| " | अमीय्य: |
| " | अमीम्व: |
| जमुयो: | अमीषाम् |
| " | अमीकु |


| Fem. |  |  |
| :--- | :---: | :---: |
| N. असौ | अमू | अमू: |
| A. अमूम् | " | " |
| I. अमुया | " | अमूभि: |
| D. अमुष्यै | अमुयो: | अमूभ्य: |
| Ab. अमुष्या: | $"$ | अमूपाम् |
| G. " | Neu. | अमूपु |
| L. अमुष्याम् |  |  |

N. \& A. अढ़: अमू
The rest like the mas.
§ 136. The following couplet (Kârikâ) gives a rule for the correct nse of these pronouns :-

> इदमसतु सन्निक्टं समीपतरवर्ति चैतदो रूपम् । अद्सस्तु विप्रकृष्टं त। क्दिति परोक्षे बिजानीयात् ॥

इब् is used with reference to a person or thing near at hand, snd एतद् to one nearer still; अदस् is used of a person or thing at a distance, while तद् is used of one that is absent.
§ 137. The optional forms of इदम् and एतक् in the Acc., Inst. Sing. and Gen. \& Loc. Duals are to be uyed when there is anvádes' $a^{*}$ i. e. their proper forms have already been used in a previous clause; 0. g. अनेन ब्याकरणमर्धीतं एनं छन्दोध्यापय ' he has studied grammar, teach him prosody,' अनघोः पविंतं कुलं, एनयो: प्रसूतं स्वम्, 'The family of them both is pure, and their wealth ample.'

> 3-The Relative Pronouns.
§ 138. The pronouns यद्र 'who, which'; mas. fem. and net.; mas. base य ; fom. base या.

- किंचित्कार्य विधातुमुपात्चस्य कार्यान्तर विधानुं पुनरुपाद़ानमन्वद्वेशः । Sid. Kan.

| N. | य | $\begin{aligned} & \text { यद्व mas } \\ & \text { थौ } \end{aligned}$ | ये |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| A. | यम | यौ | यान |
| I. | येन | याम्पाम् | यै. |
| D. | यसमै | , | येश्य: |
| Ab. | यर्माब् | " | " |
| G. | यस्य | यबो: | येषाम् |
| L. | यस्मिन् | Fem. | येत्ड |
| N . | या | ये | पा: |
| A. | याम् | " |  |
| I. | यया | याम्याम | याभि: |
| D. | यस्यै | " | याम्य: |
| Ab. | यस्यः |  |  |
| G. | " | यपो. | यासाम् |
| L. | बस्याइ |  | याष्ठ |
|  |  | Ner. |  |
| N. | A यह | ये | यानि |

The rest like the mas.
4-The Interrogative Pronouns.
§ 139. The pronoun किम् mas. fem. \& nou.; m. base क; jem. base का.

I. क्या काम्पाम्य
D. कस्ये
Ab. कस्था:
G. कस्या:
L. कस्पाम्
N. \& A. किम्य

The remaining cases like the mas.

> 5-Rettexive Pronouns.
$\$ 140$. The sense of the reflexive pronoun is, in Sanskrt, expressed by the word आत्मन् 'self' which is invariably used in the masculine gender and singular number, and by the refloxive udverb स्वयम् e.g. युतां दटृशुरात्मानं सरांः स्वप्रेष्य धामनैः "they all (the wives of Das'aratha) saw in dreams that they were guarded by dwarfs;" so स or सा कुतापराधमिब आत्मानमषगच्छति। राजा स्यं समरभूर्मि जगाम, \&c.

> 6-Indefinite Pronouns.
§ 141. Indefinite pronouns are formed by the additiop of चितू or चन or अपि and sometimes of स्वित् to the various cases of the pronoun किम् in all the genders; o.g. कश्विव, कध्यन 3 certain one, कोपि, केनाषि, क्याचन, क्याषि; कास्विक, \&c.
§ 142. The terminations given above are also added to interrogative adverbs in the sens9 of indefiniteness; as कदाचित at some time, कदाचन, कतिचित् some, क्कांचित् somewhere, \&ic.

> 7-Correlative Pronouns.
§ 113. Correlatives are formed by the affixes बत् added to यद्, तद् and एतद्, and यत् added to इदम् and किम् in the sense of 'as much as;' and दृश or दृश in the sense of 'similar to'; तद्, एतद् and यद् become ता, एता and या respectively before these, and ददम् and किस् इ and कि before बत् and है and की bofore दृश or दृश्र ; e. g. ताबव् ( तत्परिमाणमस्य ), इयन् ( हदं परिमाणमस्य ), तादृश like that, ईटृश, like this, कियद् how nuch, \&c.
§ 144. The affix अति is added to तद्, यद् and किम् to show number or measure e.g. ताति 'so many', यति 'ss many,' and काति 'how many'. These are declined in the plaral only, and take no termination in the Nom. and Acc.; o.g. Nom, and Acc. काति Inst. कतिभि: the rest like हरि.

## 8-Reciprocal Pronouns.

§ 145. Reoiprocity is expressed by the repetition of the pronominal adjectives अन्य, हतर and परा; ध. g. अन्योन्य, हतरेतर, and परस्पर. These are generally used in the sing. and also adverbially e. g. परस्परेण स्वृहणीयशोभं \&c. ( Rag. VII. 14); परस्परं बिछदन्ते \&c. They are more commonly used as the first members of compounds; as अन्योन्यशोभाजननाद् बभूत \&o. (Ku. I, 44; इतरेतरयोगाः (Sis. X. 24.) \&c.

> 9--Possessive Pronouns.
§ 146. Possessive pronouns are formed by means of the secondary affix ₹य added to तद्, एतव्, अ₹मत्, and युष्मत् ; and अ and ईन added to अरमव्, and युष्मत्, changed respectively to मामक्र and ताबक्र in the sing. and आस्माक् and यौध्माक्र in the plu. before these; e. g.

## अईमत्

Mas.

Sing.
मदीय 'my, mine' मामक " मामकीन ,

Plaral.
अम्मदीय 'our, ours"
अस्माक "
आरमाकीन "

Fem.
Sing.
मदीया my, mine'
मामिका ",
मामकीना "

Plural.
असमदीया 'our, ours'
आस्माकी
आ₹माकीना

## युष्मदू

mas.
Plural.
Sing.
स्बदीय 'thy,
thine.'
ताबक $"$ यौैवाकं $"$ ताबकी "यौष्माकी "
ताबकीन " यौष्माकीण " ताबकीना "यौष्माकीणा "
तद् एत् "
mas. fom.
तदीय तदीया
mas.
पतदीय
fom.
एतवी $य ा$
N. B. These are declined like nouns onding in ॠ, आा or ई regularly. स्व is a possessive pronoan by itself.

10-Pronominal Adjectives.
§ 147. अन्य 'another,' अन्यत्तर 'either of two,' इतर 'other,' एकतम 'one of many,' कतर 'who or which of two,' कतम 'who or which of many,' यतर 'who or which of two,' यतम 'who or which of many,' तत्तर 'that one (of two ), ततम 'that one ( of many ),' are declined in all the three genders like यद् e. $g$.

N. \&. A.

कतरए कतरे

> fcc.
N. B. अन्यत्तम is not a pronour, as it is not mentioned in the zroup सर्बादि ( तत्रान्यत्तमशाइस्य गणे वठाभाबनान संज्ञा Sid. Kaw. ). It 18, therefore, declined like nouns ending in अ.
§ 148. Decline सर्ष, विन्ध, सम and निम all having the same meaning, उभ (declined in the dual only) and उभय (which bas no dual according to Kaiyate and other grammarians ) both meaning 'both,' इतर and एकतर 'one of two, like यद् except in the Nom. and Acc. sing. of the now, which is formed by adding म; © o. g.
H. 8. G. 7

सर्व mas. 'all.'

N. \&. A. सबंम्

बब
सर्वाणि
The rest like the mas.
(a)-सम when it means ' $\epsilon$ qual' is not a pronoun and is leolined like nouns in अ; e.g. समः समो समा: Nom., समाय D. sing., समानाम् G. plu. as in the Sutra of Pan. यथासंख्यमननुदेशः समानाम्। 1.3.10.
§ 149. $O b s$ :-त्व and त्व ( the 10 th and 11 th सर्वादिध ) the one उदास्त (udạtta), the other अनुदात्त (anudâtta), both synonymb of अन्य are declined like सर्ष. The former is of the form त्वर according to some and then it is declined regularly by adding the terminations; e. g. ध्रव त्वतो ल्वतः Nom. \&c.
§ 150. स्व when it does not mean "a class" or "wealth" is a pronoun and is declined like सर्व" m.f. n.; but it forms its

[^20]Nom plu, and $\cdot A b$. and Loc. sing. optionally like गम when mas.; as ₹चे or स्या: 'one's own' Nom plus; but स्या: 'people of one's class' only ( declined like राम ).
§ 151. अन्तर is a pronoun (and therefore declined like सर्ष $m$. n. f. ) whon it means "exterior, outer; or what is to be worn out-side, as a garment" except when followed by gr; it is optionally declined like nouns ending in 3 in the Nom. pl. and $\Delta b$. and Loc, sing. of the mas, e. g. अन्मरे अन्तरा वा गहा:; अन्तरे-अन्तरा वा शाटकाः ( garments ). But अन्तरायां ड़रि.
§ 152. नेम meaning 'half' is a pronoun, bat it is optionally declined like राम in the Nom. plu. mas.; in other respects it is declined likd सर्व.
§ 153. पूर्ष 'prior, eastern', अवर 'posterior, western', दक्षिण 'sonthern,' उत्तर 'superior, northern, subsequent', अपर 'other,' and अधर 'inferior, lower,' when they denote relation in space, time or person with reference to a particular thing or point of time \&c. and are not a name, are pronouns $\dagger$ and are then deolinod like सर्ष; but they are optionally deolined like राम in the Nom, plu, and Ab, and Loc. eing. when mas, e. g. Nom. पूर्ष: पूर्बो पूर्वे or पूर्ता: $A b$. पूर्वाव-पूर्बस्माद पूर्शाम्पाज् पूर्बेम्:; Loc. पूर्ने-पूर्शतिमन; \&c., but दक्षिणा: गायकाः ( skilful musicians ) only, and not दाश्षेणे, for दक्षिण does not show any relation here; so उत्तरा: क्रुरघः and not उत्तर, as उत्तरा: is a name here.
§ 154. एक when a numeral it declined in the eing. and द्वि in the dual only; fis, is considered as declined like सर्ष in all the three genders; o g .



एक nou, एकम् N. A. The rest like the mas.
एक when it does not mean 'one' is declined in the dual and plural also.
§ 155. The various meanings of एक are:एकोल्पार्थे प्रधाने च प्रथमे केबले तथा। साधारणे समानेति संख्यायां च प्रभुज्यते॥
अल्प or little, घधान or chief, pre-eminent, पथम or foremost केबल or sole, only, साधारण or common (as अविदृछयकारित्वं हि आपद़ एको हेतः ), समान or the same ( as अयं एकान्वयो मम), and संख्या or number ( one ).
§ 156. प्रथम, चरम, अल्व, अर्ध, कतिपए, and words onding in the termination तय optionally form their Nom. plu. like that of pronouns; ©. g. प्रथमे प्रथमाः, कतिपये-कतिपयाः, द्वितये-द्दितयाः \&c.

> 11-Pronominal Adverbs.
§ 157. The pronominal adverbs that are most commonly met with are derived from the pronouns तद्, एतद्, यद्, इदम्, किम्, and सर्ष and the pronominal adjectives पूर्व, पर \&ce. by means of such affixes as तस्, उ, "ह, क \&c. added in the sense of the Ab. or the Loc., दा, ददानीम , हि \&ce. showing time, ताब $\ddagger$ showing point of time, place or direction, आ, आव, आढि \&c. expressing direction, था, थ+ \&c. expreseing way or manner \&c.; e.g.

$$
\text { * See § } 130 .
$$

$\dagger$ सर्वैकान्पकियत्तद: काले दा। इदमोर्छिल्। अधुना दानीं च। तदो दा च । अनयतनेर्हिलन्यतरस्याम् । P\&́n. V. 3. 15-19. 21.
$\ddagger$ दिक्शाब्देर्पः सत्तमीवख्धमीप्रथमाभ्यो। दिग्देशकालेष्चस्तातिः। Pàn. V. 3. 27.

+ उत्तराधरदक्षिणादातिः। दक्षिणादाच् आहि च दूरे । Pán. V. 334. 36. 3. प्रकारबचने थान्र । इदमस्थम्ठः किमश्र । Pán. V. 23-25.

तद्........................तदा, then; तदानीम, at that time; तार्ठ then, therefore; तथा, so, तत्र, there; तथ:, thence, thereupon, therefore, \&o, इदघ.......................इदानीम्य, now; इत्धघ, thus; अन, here; अतः, therefore; हत:, from this, bence; अधुना, now; ₹ह, here.
एतद्.....................एतर्द्ही, now; इत्थम thas; अतः hence, therefore; अभ्र here.
 where; यतः, whence, since, because.
किम्......................कर्fि, when; कदा, when; कथम्, how; क्रुत्र, where; कर, where; क्रुतः, where, whence; क्रह, whence, how.
सर्ष......................सर्बदा, always; सदा, always; सर्बतः, everywhere, on all sides; सर्षت्र everywhere, in all places.
पर.........................परतः further on, beyond, \&c.
पूर्ष.........................ुरः, हुरस्ताब before, in front, \&c.
अधर.....................अध, अधस्ताव् or अपरहाात्, अधरतः, अधराद down, below.
अषर.....................अबः, अबस्ताद or अबरस्ताब, अबरतः, behind, below, downwards
 westward, \&c.
दक्षिण..................... दक्षिणा, दक्षिणात, दक्षिणाबहि to or in the south, on the right side.
उत्तर.....................उन्तरा उत्तरात्, उत्चराहि to $o r$ in the north, \&c.
§ 158. When a pronominal word is used as the subordinate member of a compound, or is at the end of an Inst. Tat., or of a sentence having the sense of the Inst. Tat., or at the end or a Dwandwa, it is not declined like a pronoun"; e.g. अतिक्रान्तः

[^21]सब्ब अतिसर्वः，तस्मे अतिसर्षाय and not सर्षसमे；so आतिकतरर कुलघ； मासपूर्वाय or मासेन पूर्वाय and not मासपूर्ष₹मे；वर्णाभमेतराणाम् \＆c．） in the case of a Dwandwa comp．，however，it is optionally de－ clined like a pronoun in the Nom．pla．，${ }^{*}$ as बर्णा अमेबरे or घर्णाअमतराः।

## CHAPTER V．

NUMERALS AND TEEIR DEOLENSION．

| § 159. |  | Cardinals | and | Ordinals mar． | fom． |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 |  | एक प्रथ | म，अग्रिम，आ | mas．nou． | प्रथमा fem． |
| 2 | 2 | द⿸厂 |  | द्वितीय， | －या |
| 3 | \％ | त्रि | Itan mita | बतीय， | －या |
| 4 | 8 | चतुर |  | चतुर्थ， | －थर्था |
| 5 | 4 | पश्an |  | पअ्घम， | －मी |
| 6 | ¢ | बप् | （1） | ष区， | －धी |
| 7 | $\checkmark$ | सहन | 4ila | सक्षम， | －मी |
| 8 | C | अघच्र |  | अЕम， | －मी |
| 9 | 9 | नबन् |  | नबम， | －मी |
| 10 | ？ 0 | दशन् † |  | द्शम， | －मी |
| 11 | ？？ | पकादशान् |  | एकावश， | －शी |
| 12 | १२ | द्वाद्शान् |  | द्वादष， | －शी |
| 13 | ？₹ | त्रयादगन् | $\pm$ | त्रयोदश， | －शी |
| 14 |  | चतुदर्शन् |  | चतुर्दश， | －शी |
| 15 | 34 | पन्ञचदशन |  | पन्चदश | －शी |
| 16 | ？${ }^{\text {¢ }}$ | पोडशान् $\ddagger$ |  | षोडश | －शी |

＊बिभाषा जाति। Pân．1．1 32.
$\dagger$ The word पड़⿱夂力灬丶 also denotes ten．Cf．Rag．IX． 74.
$\ddagger$ षप् becomes वो necessarily when followed by दृ्（substi－ tuted for दन्त ）and दशन्त，optionally when followed by धा，aftor which द् is changed to § and uू to द्；e．g．षोढा（vide § 169．b．）
$\S$
17

ऊनविंशाति or एकानविंशाति
20 २० विंशाति $f$.
21 २? एकबिंझाति
22 २२ द्वाविंशाति
23 २३ ज्रयेविंशति
24
25
26
27
चतुर्विशति
२५ पर्धर्विंशति
२द बड्विंशति
२० सक्षविंशति
२८ अप्टाविंशति
२९ नवर्विंशति or
एकोनत्रिंशाद्व or
ऊनर्तिंशब $O R$ एकान्नरिंश्र्
30 ३० त्रिंशव $f$
31 ३? एकर्ञिंशव
32 ३२ द्वात्रिंशव
33 ३३ बयस्रिंशत्
34 ₹४ चतुस्त्रिंश्
35 ३५ पश्चर्तिंशव्
36 इद बट्ड्रिंशव्
37 इ७ सक्रत्रिंशव
38 ३८ अद्टारिंशव
39 ३९ नवत्रिंशव
एकोनचत्वारिंशत् \&c.
$408 \circ$ चत्वारिंशत $f$. चस्धारिंश, ० इी or चत्वारिंसत्तम, ०मी
41 8? एकचत्बारिंशत्
49. ४२ द्वाचत्वारिंशब or

द्विचत्वारिंशव
43 \%३ ज्रयश्वत्वारिंशत or
निचत्वारिंशार
4488 चतुश्रत्वारिंशव
45 ४५ बऊ्चचत्बारिंशव्
46 8§ बद्वचत्वार्रिंशत्
47 पु सत्तचत्वार्रिंशव
48 ४८ अटचर्वारिंशव or
अषाचत्वारिंशत्
49 Yя नबचत्वार्रिंशत् or एकोनपज्चाशव \&c.
50 प० पज्चाइत् $f$ पज्चाश, ०शी or बज्चाशत्तम ०मी
51 प? एकपज्बाशव
52 प२ द्वापज्चाशार् or
र्विप्चाशार
53 प३ उ्रय:पज्चारात or
त्रिपज्चाशात्
54 प\% चतुःपन्चाशाव
55 प५ पन्चपन्चाशद
56 पद बदपत्चाशज
57 ५७ सतथक्चाशव
58 पद अष्टापन्चाशात् or
अषृंपज्चाशव
59 प९ नबपऊ्चाशत्
एकोनष民ि \&ट
60 छ० बर्टि fom. वादितम, बमी
61 ६? एकषष्टि
62 ६२ द्धापथि or द्विशट्ट
63 ६३ च्रयःषट्टि or त्रिषधि
64 ६४ चतुष्वाष्टि
65 §५ बन्चपट्टि
66 §६ बट्वष्टि
67 ६७ सक्षषध्टि
§159] Numerals and their Declension. ..... 105
68 ६६ अष्टाषट्टि or अद्वपहि
09 ६९ नबषहि or
एकोनसमति \&o.
70 vo समति form.72 ७२ द्वासपति orद्विसत्रति
73 ७३ अ्रयस्समति or त्रिसमति
74 ७पु चतुस्समति
75 ७५ पज्चसपत्रति
76 ७६ बट्मम्षति
77 ७ समसत्रति
78 ७C अहासमति orअप्टसत्रति
79 ७९ नइसहत्रत orएकोनाशीति \&ठ.
80 Co अशीति fem. ..... अशीतितम, ॰मी
81 C ? एकाइीति
82 ८२ चयाीति
83 С३ उयश्शीति
84 C४ चतुरशीति
85 Сप पन्चाशीति
86 C६ बढशीति
87 ट७ समाइीति
88 डC अप्टाशीति
89 C乌 नवाशीति orएकोननवति \&c.
90 ९० नवति fem.एकाशीत ०ती, or एकाशीतितम ०मी
एकसप्रत, ०ती or एकससतितम, ०मी
94 १ चंतुर्नबति

95 ९५ पร्चनबति
96 ९६ पण्णनति
97 ३७ समनवति
98 ९८ अपानवति or
अष्नवति
99 ९९ नबनवति एकोनशतम \& 4.
100 १०० ज्ञात neu. 200 २०० द्विशत neu

1000 १००० सहस्र new. or दशशात neu.

शत्तम mas. ner. ०मी f.

> or दू शाते
> 300 ₹०० त्रिशत nou. or त्रीजि शातानि

बहस्रतम ०री or दशइाती

10,000 अयुत nou. 100,000 लक्ष neu. or लक्षा fem., प्रयुत nou., कोटि fom., अर्डुद्द nsus., अछज neu., खर्व mas, neu. निएर्व mas, neu. महापय mas., इंकु mas., जलधि mas., अन्त्य neu. मध्य neus, and परार्ध neu. Fach of these is ten times as great as the preceding.*
§160. The cardinal numbers between विंशति and त्रिंशब, त्रिंशत् and चत्वारिंशव, it will be seen, are made up by prefixing एक, श्दि, \&c. up to नबन्त to the lower. The ninth intermediate number may also be made up by prefixing एकोन, ऊन or एकान्न to the higher. In these componnds द्दि, त्रि and अष्टच are changed ao द्वा, उ्रय: and अषा necessarily before विंशाति and त्रिंशत्, and optionally before the rest except अशीति before which they remsin unchanged. $\dagger$

[^22]§161. The cardinal numbers between 100 and 200, 200 and 300 , \&o. are generally expressed by means of अधिक added to the number showing the excess and then optionally prefixing the whole to 100,200 , \&c, e. g. एकाघिकं शतं or एकाधिकझतं 101, द्वादशाधिक शतं or द्वादशाधिक्रातं 112 , पस्वाशदधिकं श्रातं 150 . \&c. After 1000 this अधिक may be repeated with every multiple of ton or hundred; e. g. द्वि-द्वानवत्यधिकाष्टशताधिकसहस्नम 1892, एकोनचत्बारिंशदधिकषद्शताधिकसत्तसत्रतिसह स्राधिकं लक्षम्न 177639 , \&o. Similarly उत्तर may also be used insted of अधिक o. g. चतुःपश्षाशादुत्तरं समशतम् 754. Or these may also be, at times, expressed by the copulative particle च as सत्र ख्र शतानि बिंशतिश्य 720.
§ 162. The Tad. affix अ* may be used, instead of अधिक, in the oase of the cardinal numbers ending in दशयू, the numeral बिंशति and those ending in ज्ञा $i$. o. in the case of the numerals 111-159, 211-259, 311-359, \&c. and qualifying the numerals श्रा and सहत्र before which the final अन्, आति and अवू are dropped 0. g. एकादशं शतम् 111, बिशां शां 120 , पच्चाशं श्रतं 150 , समददां द्रिशतं 217, निंशं ब्रिशतं 330 and so on.
§163. The ordinals from एक, ति, त्रि, चतुर and षप् $\dagger$ are irregularly formed. The ordinal from other nnmerals up to दश्न incluaive are formed by dropping the final ₹ and adding म and after दशन up to नबदशन् by simply dropping the न. The ordinals from बिंशाति $\ddagger$ above are iormed by adding तम or by dropping the ति of बिंशाति and the final consonant of the rest; the compound numerals, in this latter case, ohange the final vowel to 3 , while the simple ones ending in a vowel i. o. वृ्टि

[^23]सप्तति，अशीति and नवति form their ordinals in the first way only；as एकषष्ट：or एकषध्टितमः，bat वहितम only．श्र has invari－ ably इाततम．
Declension of the Numerals（cardinals and obdinals）
§ 164．एक（एका $f e m$. ），द्रि（ ता $f o m$ ．），त्रि（तिए＊$f o m$ ），and चतुर（चतस्ट fem．），are all adjectives and takes the gender，num－ ber and case of the nouns they qualify．
§ I65．एक is declined in the sing．（though it may have the dual and plural also），and（द⿸厂⿱二⿺卜丿口 in the dual alone．For further particulars see § 154．त्रि and चतुर are deolined in the plu． alone．E．g．


The rest like the mas．
The rest like the mas．
§ 166．पस्aन－नबदशन्र．These are also adjectives agreeing in case with the nouns to which they are applied．They are declined in the pl．and are uniform $m$ all the three genders．


[^24]

समन, नवन् and the following cardinals up to नवदश्वा ought to be declined like पश्चन.
§ 167. ऊनर्विंशति, विंशति and other cardinal numbers up to नवनवति are all feminine substantives, the numerals इञात, सहस्र, \&c. are all neuter, with the exception of लक्ष which is neu. and fom. कोटि which is fom. and शंकु and जलधि both of which are mas. and have no declensional peculiarities. They are declined in the sing. and so used with a plural noun; c. g. षैंचविशातिर्द्राद्यणा: 25 Brâhmaṇas; एकादशाधिकशतेन or एकादशोत्तरेण शतेन नरेः or स्रीभि: by 111 men or women; एकोनसहम्रेण रूपके: with Rs. 999 \&ec. They may be made to have duals and plurals by being used as fixed standards of counting; o. $g$. जाहुणानां विशतयः many twenties of Bråhmanas, द्वे शते नारीणाग् two huudreds of women \&c.
§ 168. The ordinale are declined regularly except:-
प्रथम ( see § 156 ) and द्रितीय and तृतीय which are optionally declined like pronouns in the Dat. Ab. Gen. and Loc, sing; -. g. द्वितीयस्मै-द्रितीयाय, \&c. श्रितीयायाः-द्दितीयस्पाः \&c.

## Numerai Adverbs.

§ 169. ( $a$ ) सक्रव once, द्विः twice, त्रिः thrice, चतुः four times; from पж्aन on wards adverbs of frequency are formed by adding कृत्व: before which final न्न is dropped e. g. पभ्चक्ठत्वः five times, सम्तकृत्व: seven times, \&c.
(b) एकधा" or ऐकध्यम्न in one way or part, द्टिधा or خेधा or द्रेषं in two ways or parts; त्रिधा or 亏ेरा or चैधस् in three ways, \&c.; चतुर्धा in four ways, षोढा or बड्रधा in six ways, सदधा, अृधा, \&c.

[^25](c) एकशः one by one; द्रिश : two and two, by twos; so त्रिशः शताश: \&c.
§ 170. Other derivatives from the numerals:-
(a) by the Taddhita affix क which is added to numerals ending in शव and ति e. g. पश्चक: bought for five ( rupees \&c.) चत्वार्ंशत्क: bought for forty; बैशातिक: bought for twenty ( coine, \&c.)
(b) *by means of the Tad. affix तय in the eense of "consisting of parts" or "collection"; o. g. चतुष्ट्र (चतुष्टयी fem.) consisting of four parts or a collection of four; so पश्धतय (fom. यी); तय is optignally changed to अय after द्धि and त्रि e. g. द्वय or द्वितय (-यी fom.) twofold, consisting of two parts, or a pair; ज्रय or त्रितय ( - थी fom.) threefold or consisting of three parts, a collection of three, a triad.
(e) by mesns of क and अव् 0.g. बद्क a collection of eix, पक्षत्र collection of five, दशव a collection of ten, a decade, \&e.

## Chapter VI

## DEGREE OF OOMPARISON.

§ 171. तर and कम are the most common terminations of the comparative and the superlative degrees respectively. $\dagger$ They are added to that crude form of words which they assume, before the Inst. dusl termination; e. g. अयमेतयोरतिशयेन लघु: लघुतरः, अयमेषामतिशयेन लघ्युतमः; similarly युबन्, -युयतर, य्युवतम;

* See Ohap. IX. Intro. suleb.
* अतिशायने तमविष्टनौ। द्विबचनबिभज्योपपंदे तरबीचसुनो। तिङश्व्व। तरममपो घः Pân. V. 3. 55. 57. 56; I. 1. 22. When atis'aya or excess of the one thing over many is to be shown तम and इछ are the affixes used; and when out of two things one is, to be soparated as possessing some quality in excess तर and ईयस् are affixed. तर and तम may also added to verbs.

बिद्दस्-विद्वत्तर, बिद्दत्तम; प्राच्-प्राक्तर, प्राक्तम; धनिन्-धनितर, धनितम; धर्मनुण्य-धर्मभुत्तर, धर्मभुत्तम; युरु-युरुतर, युरुतम, \&cc; अति-अतितर अतितम; उत्-उत्तर, उत्तम, \&c.
§ 172. Before these the finsl ई and $\overline{\text { of a pratipadika are }}$ optionally shortened, g. शीतरा or भितरा, श्रीतमा or भितमा; घेष्तरा (more lame ) or घेद्युतरा, घेमुतमा, घेमुतमा, \&o.
§ 173. तर and तम when attached to verbs, and indeclinables forming adverbs, assume the forms of तराम् and तमाभ्र ${ }^{*}$ पचतितराय, पचतितमाम् ; उचैस्तराम ; उत्वैस्तमाब्य नितराम् नितमाम्य ; or छुतराम्य \&c.; but उच्चैस्तरः adj. (higher).
§ 174. ईय甘् is anotier termination of the comparative degree and इళ of the superlative. These are added to adjectives of quality only $\dagger$. Before these the last vowel of a word with the following consonant if any is dropped; c. g. लघु-लधीयस्त, लघिष्ठ; पटु, पटीयस्, पटिष; मह्हव् महीपस. महिष्ठ; \&c. but पाचकतर, पाचकतम only.
§175. The possessive affixes at the end of words and the affix तृ are dropped before ईयस् and इृ $\ddagger$ and then these terminations are applied subject to the above rule; e. g. मतिमव talented मतीयस, मतिष्ठ; मेधांबिन्मेधीयस्स, मोधिष्ठ; घमिन्-धनीयस्घनिष्ठ, कर्तु-करीपष्ष, कारेष्ट ( आतिशयेन कर्ता ); स्तोल-स्तबीयस, सतिष्ध; so स्रजीयस्, स्राजिष्ठ from स्रश्बिन् one having a garland \&c.
§ 176. § ₹ is substituted for the ₹ (short) of a base preceded by a consonant before ईयस्, इष and the Tad. aff. इमन् e.g.

[^26]
§ 177. The following is an alphabetical list of the irregular comparatives and superlatives that are commonly met with:-

| Positive | Comparativa | Superlative |
| :---: | :---: | :---: |
| अन्तिक near'* | नेदियस्प्र | नेदिष्ठ |
| अल्प 'little't | अल्पीयस् | अल्पिष्ट |
|  | कनीयस् | कनिष्ठ |
| उठ 'wide't | बरीयस् | बरिष्ठ |
| क्षिप्र 'quick'§ | क्षेपीयस् | क्षेपिष्ठ |
| श्रुप्र 'mean,' 'small' | क्षोदीयस् | क्षोदिष्ट |
| यकु 'heavy' | गरीयष्प | गरिष्ट |
| तूप 'restless or anxious' 'satisfied ${ }^{2}$ | प्रवीयस् | पिष्ठ |
| दीर्ष 'long' , iot wn | 1घीयष्ष | क्राधिष्ट |
| दूर 'distant' ${ }^{\text {a }}$, 717 | दवीयष्- |  |
| प्रशस्य 'praise worthy' $\times$ | श्रेयप् or ज्या | -शंट्ट or ज्य |
| प्रिय 'dear' Lix wh | प्रेयस् |  |

[^27]$\dagger$ युखाल्पयोः कननन्यतरस्याय्। Pân. 3. 64.
$\ddagger$ प्रियास्थिरस्फिरउरुबहुलगुकृवृद्धतृपदीर्घवृन्दारकारकाणां प्रस्थस्फबहिणर्बर्बित्रपू ्राधितृन्दाः । Pân. VI. 4. 157. श, स्थ, स्फ, बर् \&ec. substituted for प्रिय, स्थिर, स्फिर, \&c. respectively.
§ ₹थूलदूरडुतन्हस्वक्षिमक्षुद्रणां यणादिपरं पूर्वस्य च युणः। Pân. VI 4. 156. The words 天शूल \&c. drop iheir final portion beginning with यण् ( यू, ₹, ल् or व्) and the preceding vowel takes guṇ.
$X$ प्रशास्पस्य श्रः। ज्य च । बृद्दुस्य च Pan. V. 3. 60-62.
बहोर्लोपो सू च बहोः । छहस्य थिट्ट्र च I Pân. VI. 4. 158-159.

| बडु＇my ${ }^{\text {che }}$＇＊ | मूयष् | घूयिठ |
| :---: | :---: | :---: |
| बहुल | बंड़यक् | बंहिष |
| बाह＇firm，well＇ | साधीयस् | साधिष्ठ |
| युवन्＇young＇ | यवीयस्त，कनीयस् | यविष्ड，क्राजिह |
| बिक्रुल＇much＇ | ज्यायक्त | ज्येष्ठ |
| वृद्ध＇old＇ | घर्षायस्य，ज़्यायस् | बर्षिष्ठ，ज्येत्ठ |
| बृन्दारक＇great lovely＇ | बृन्दीयस् | बृन्दि\％ |
| स्थिर＇steady＇ | सथेय स्व | सथेष्ठ |
| Fश⿹勹口＇big，large＇ | स्थवीवष्प | स्थविष्ठ |
| स्फिर＇mueh＇ | स्फेयस् | स्फेष्ठ |
| चरहष＇short＇ | हुसीयस् | करसिष्ड |

§178．Sometimes the terminations तर and तम are added to
 as पापीयस्तर，पाषीयस्तम；श्रेष्टर，श्षेष्तम．

## Chapter VII．

OOMPOUNDS．
§ 179．Vritti（ दृत्ति）is the general term for any complex formation in Sanskrit requiring explanation or resolution．Thess Vrittis are five in number ；viz．क्रदृंत्ति or tho formation of words from roots by primary affixes；तद्दिंतदृत्ति or the formation of derivative bases from nouns by secondary affixes；धातुष्तात्ति or the formation of derivative verbs from primitive roots；समासदृत्ति or the formation of a compound word by the composition of several words ；and एकरोषశृर्ति or the composition of words in which one of several nouns generally alike in form is retained． The first throe will be treated in their proper places．Wo will treat of the last two in this Chapter．

[^28]H．\＆．G． 8
§ 180. Tn Sanskrit simple words, whether subotantives, adjeotives, verbs or indeclinables, have the power of entering into combination with one another and forming what are called - Samâsnsis, compound words or, in short, compounds.
(a) $\mathbf{A}$ compound thus formed may further be compounded with another simple or compound word, and this again may become the member of a new compound.
§ 181. In a compound, as a general rule, words are simply joined together, without any relation between the component parts being sctually expressed; the whole compound word has the power to exprees the various relations that exist between the several parts. The last word only takes the case termination required by its grammatical position in a sentence, the remaining words ( those ending in a consonant) generally assuming their crude forms before the consonaratal case terminations; e. g. बिद्धष्ष + जनः = बिद्धजनः ( see below ), राजनू + पुरुषः = राजपुरुषः, \&e.
§182. Final vowels or consonants (modified as mentioned above) of preoeding members of compounds combine with the initial letters of the succeeding members according to the usual rules of Sandbi.
§ 183. In a few cases, the intermediate members retain their case endings in which case the compounds are called 'Aluk' (अलुक्र ) ; e.g. देबानांप्रिशः a fool, युधिष्टिरः name of the eldest Pándava \&e.
§184. The expounding of a Samása (i. e. giving its Vigrahavakya) consists in the expression of the various relations existing berween the objects or ideas denoted by the various members of a Samása by means of the proper cases or subordinate sentences.
(a) When the Vigrahavákya cannot be given, or cannot be given by using the words actually compousded, the compound is called nityasamasa ( अबिय्यहो नित्यसमासः अस्वपदविश्रहो वा । Sid. Kan. ).

[^29]§ 185. Compounds are divided into four privcipal olasses:"(1) Dwandwa or Oopulative, (2) Tatpurushe or Determinative, (3) Bahuvrihi or Attributive, and (4) Acyayîbháva or Adverbial.
N. R. These names themselves mean nothing i. e. they do not denote any of the characteriatics of the different compounds: They are simply proper names distinguishing the various classes from one another ( to whioh they vaguely refer if they do so at all).

Dwandwa or the Copudative Oompounds.
§ 186. A Dwandwa compound consists of two or more uouns which, if not compounded, would be enunected by the copulative particle च (and); $\dagger$ as रामक्ठष्णो which is equal to रामः च कृष्णाः च; पाषिपादं which is the same as पाली च पादो च. There are three species of the $\mathrm{D}_{\text {wand wa; }}$ viz. इतरेतरद्वन्द, समाहारब्द्ध and एकरोष. $\ddagger$

[^30]§ 187. When the several members of a Dwandwa compound are viewed separately, it is called Itaretara Dwandwa, e. g. घबखढ़ितो छिन्जि, 'eut down the Dhava and the Khadira trees?' In this species aach member is of equal importance i. e. has its own independent meaning. It takes the dual or the plural ascording as the objects denoted by it are two or more in number; the gender of the final noun is the gender of the whole;* as कुक्कुटश्व a cock मयरी a pea-hen च कुक्कुटमयूर्यों इमे (fem. dual of इशण ); but मयूती च क्रुक्कुटश्व मयूरीक्रुक्कुटौ इमौ; रामश्व ल६मणश्व भरतश्र रानुघ्रश्व रामलक्ष्मणभरतशानुप्राः \&c.

Exceptions-अम्वश्व बढारा च अभ्ववडबो (mas. dual) a herse and a mart; अढ्दश्व राध्रिश्व अछ्रोरानः ( mas. sing. day aud night).
§ 188. Samâbấra Dwandwía is that speciẹs of Dwundwa which implies an aggregate or the thinge enumerated in which constitute a complex idea. It is always singular and neuter. Thus आहारनिद्राभयम्य does not merely mean 'food, sleep and fear' but all that oharacterises animal life. In this species the meaning of the differelit members is subordinate to the colleotive sense of the whole compound.
§ 189. †A Dwandwa compound of words denoting limbs of the body of an animal, playere on musical instruments, parts of an army, inanimate objects (things or eers and not qualities ) names of rivers differing in gender, as also of countries (and not villages), and insects, and animals between which there is natural antipathy, is always of this nature; पाणी च पादौ च पाणिपाद्य bands and feet; रथिकरश्व अम्धारोहाश्व रथिकाश्वारोह्ह chariot-warriors sud horse-men मादँ गिकाश्र्व पाणधिकाश्व माँदे गिकपाणबिकम players on

## * परवध्धिंत्रंँ हैंद्धतन्डुरुयोः। Pân. II. 4. 26.

$\dagger$ हंत्राव प्राणितूर्यसेनाह्नानाम्। Pân. II. 4. 2; जातिरप्राणिनाम् Pân. II. 4. 6.; बिशिद्टलिक्रों नदीदिशोडग्रामा:। Pán. II. 4. 7., क्षुर्रजन्तबः Pân. II. 4. 8, येपां च प्रियेधः क्ञाम्धबिद्ध: Pán. II. 4. 9.
mrilanga and panava (kinds of tabors); धानाश्र fried barley or rice शब्दुलघश्व a kind of sweotmeat धानाशफ्कुलि; but रूपं च रसभ्व न.पग्मो form and flavour, as these denote qualities; गंगा च शोणभ्र गंगाशोजम the rivers Ganges and Śopa; but गंगायमुने as chese do not differ in gender; कुराबैश्व कुरक्षेन्रं च कुरुकुरुक्षेत्रत names of countries; but जाम्वय शा ल्बकिन्यो ( two villages of that name) ${ }_{3}$ मषाश्र केक्राध्रत्र मरकेकय: (two names of the same gender) $)_{3}$ यूका \& louse च लिक्षा a nit च ग्रकालिक्षम्; अढिख्य नकुलश्र अठ्रिनकुलम्य a s nake and an ichneumon, \&cc.
§ 190. Names of trees, deer, grass, corn, condiments, heasts. birds, the pairs of words-अभ्ष and बढब, पूषे and अपर, उत्चर and अधर-and words of opposite import not qualifying things ( ड्रव्पs ), are optionaliy compounded into a Samâhaıa. Dwandwa;* instances in order- कक्षाश्र्व न्यपोधरश्र पूक्षन्पश्योषम् -षाः ; similarly रुप्रूषतम्-ताः ( kinds of deer), कुशकाइया-्या: kinds of grass, व्रीछियन्नस-वा: kinds of corn, दधिषृतं-ते, गोमहिषस्-

§ 191. The namee of fruits, parts of an army. herbs. deer. birds, insects, corn and grass, form a Samâhara-Dwandwa, only when tiley are taken in the plural; $\dagger$ as बदराणि च आमलकाने च बहरामलकम्, but बदरं च आमलकं च बंदरामलके रथिकश्व अग्वारोहश्व रथिकाभ्यारोहो, \&c.
§ 192. The following compounds are always what they are laid down to bo (though they do not conform to the proper rules ); viz.

## 

[^31]पोत्राध्व; पुत्रपौत्रस ; 80 ख्रीक्रुमारम्म , उद्टूरखरम् camels and asses, उद्र्रशशाम camels and rabbits, मांससोणितम्, दर्शाशरब holy grass and reeds, वृणोलपस्य grass and soft grass or shrubs, दासीदा सम् \&c.
(b) Itaretara Dwandwas:-दधिपयसी curds and milk, छधमाबहिर्वी holy sticks and grass, सर्पिमंधुनी, मधुसविषी boney and ghee, शुर्कर्कृष्णौ, अधययनतपसी, आयबसाने, उल्खूखलमुसले, ऋक्सामे (ऋक्+ सामनु) Rik and the Sâman verses; वाड्र्मनसे ( वा巨ू+ मनस् ) speech and mind ( the न् of सामन्र dropped and अ added to मनस् irregularly by Pán. V. 4. 77)
§ 193. When wordie ending in क्र and implying relationship by blood or literary avocation are compounded together, the last but one word changes its $\bar{i}$ to आा. The same happons when the word पुत्र follows a word ending in $\ddagger$ under the same circumstances; * होता च पोता च होतापोतारो two priests so called, होता च पोता च नेष्टा च उद्राता च होतृवोतृनेट्टोड्डातारः, (but it two words be taken at a time the Fi may, at every step, be changed into आ; as होता च पोता च होतापोतारौ तौ च उद्राता च होतापोतोक्रारः \&c. ); पिता च पुत्रश्व पिताgतौ, माता. च पिता च मातापितरौ, also मातरपितरौ ( Pán. VI. 3, 32.), and पितरौ ( vide § $197 a$ ).
§ 194. (a) When the names of deities well known to be in constant association with each other are compounded, आ is substituted for the final vowel of the preceding word, except in the case of the word वायु $X$; e. $g$. मिज़्राबरुणौ, सूर्याचन्ट्रमसौ, अग्नामरुतौ, \&o. but अम्निवायू or बाचन्नर्नी.
(b) The word अiग्न followed by the word सोस or वरुण lengthens its इ; as अम्नीपोमी, अग्नीवरुणो.

[^32]§ 195. When a Samâbâra-Dwandwa ends in a consonant of the palatal class or द्, प. or ह, अ is added to it: वांक् च त्वक् च बाकत्वचम्र speech and skin, ंवक्त्रजघ्र a bark and .a garland, शामीदृपद्य वाकिव्वषम्, छचोपानहम an umbrella and shoes, \&cc, But घानृद्ज्रारदी ( as it is not a.Sam. Dwa. ).
§ 196. The following compounds are instances of irregular Dwandwas:-
(a) घौश्व वृथिषी च धावाृृथिज्यो or दिवस्पृथिद्यो $\dagger$ hesven and eacth; so यावाभूमी, यावाक्षमे; उपस् + सूर्य = उपासात्तूयों the goddess of dawn and the sun.
(b) जाया + पति $=$ द्प्पता, $\ddagger$ जम्पती and जायापती husband añd wife.
(c) ब स्री च पुमांश्र्व स्रीजुंसौ, धेनुश्व अनट्रृांश्व धेन्ननतुहो, अक्षिणी च भुत्रो च अक्षिभुवय्, दाराश्र गात्वश्व. दारगबम्, ऊरू च अष्टीवन्ती च ऊर्₹धीवय् ( thighs and knees.), पादो च अष्टीवन्तो च पदुध्रीबय ; नकंतं च दिवा च नक्तंदिवम, रात्रौं च विवाँच रात्रिन्दिव्वम्, अहानि च दिवा च अहर्दिवम्, all meaning 'day and night'.
§197. When several words of the same form (or dissimilar in form but of the same import $x$ ) are compounded together, only one of them is retained with the necessary number-

* द्वेढाच्चुदषहान्तरसमाहारे। Pán. V. 4.106.
$\dagger$ दिबो द्याबा। दिश्रसश्र पृथिन्यान्। Pan: VI. 3. 29, 30.
$\ddagger$ दम्पती is considered by some to be a word of regular formation. दम् in the Vedic literature means 'a house 'and पति ' a master'. Hence the full word दन्ती wonld mean 'the mistress of the house,'
[ A final ${ }^{\text {r }}$ is added in the case of these compounds according to a Sâtra of Pàn. (अचतुर V. 4. 77.) quoted further on under § 284.
$\times$ बिरुपाणामपि समानार्थानाम् ! Vârt. बक्रद्ण वक्रव्ण्डौ 0 कुटिलद्ण्डौ।
- g. रामश्व रामश्व रामौ, रामश्व रामश्व रामश्व रामाः। This is called पकझोषद्धन्द्र:. In the oase of the gnas. and fom. genders the one of rne mas. gender 18 retalned;* 29 हंसी च हंसश्र हैसो; similarly क्रालणो, शूरो, अजो, \&c.
(a) This principle is further extended to some werle dissimilar in form, as in the following examples:-भ्राता च स्वसा च

 देबद्त्त्व तो, स च यक्ष थो or तौx. In the case of words of the mas. fem. and neu. gender that of the neu. gender is retained; as

§ 198. The following rules should be observed in arranging the various members of a Dwandwa Compound:-
(a) $\triangle A$ word ending in इ or $\overline{5}$ should be placed first, and when there are more than one of such words one of these should be placed first, the rest being arranged according to the will of the speaker or writer; हरिहरी, हरिहरयुष:, हरियुहहाः, \&c.
(b) $\dagger \dagger$ Words boginning with a vowol and ending in a ought to precede others; as अम्बरथैद्रः: or इंद्राँघरथाः. This rule should have preference even over the above rule in case both would be simultaneously applicable; ₹र्रामी.
(c). If $\mathbf{A}$ word that has fewer ayllablen should be placed

[^33]first and in case there are more words than one having an equal number of syllables, the one that has more short syllables should bo placel first; e. g. शिबकेशावौ, ग्रीध्मत्रमन्तौ, कुराकाशम्, \&c.; the names of seasons and stars, uuder this latter circamstance, should be arranged according to their astronomical order; as हेमन्ताशिशिएवसन्ताः, कृतिकारोहिणयौ, \&cc. Also a word of more important significance should precede others; ns तापसपर्वता.
(d) * Names of the four castes of men should be arranged according to their order, boginning from the highest and so should be the nemas of brothers beginuing from the eldest; e. g. न्राम्नणक्षत्रिय बिद्शूरूद्राः; युधिष्टिरार्जुनौ.
§ 199. In the case of words of the राजद्तादि class that which ought to be placed first is placed last; while in the case of words of the धर्मादि group (a sub-division of रजदन्तादि) the rule is observet optionally $\dagger$; रूद्रार्यम् a Śudra and an Arya, धर्मश्र अर्थंश्व धर्मार्थो or अर्थधम्मो; so अर्थशट्दी or इहाद्यों, अर्थ कामो or कामार्थो, fe.

## II. Tatpuruaifa or the Determinative Compocndso

$\S 200$. When a compound consists of two members and the first determines the sense of the other, that is called Tatpurusha.
§ 201. According to the grammatical nature of the first or attributive member the Tatpurushs is divided into six varieties:-
(1) Patpurusha proper or the Inflectional, (2) Nañ or the Negative Tatpuraeha, (3) Karmadhâraya or the Appositional including 'Dwigu'. (4.5) Prádî and Gati or the Prepositional compounds, and (6) $U_{\mu}$ apada. These are either nouns, adjectives or abverbs.
§202. The final vowol of a feminine noun onding in any of

[^34]the affizes आ, ह or $\begin{gathered}\text { and forming the second member of a }\end{gathered}$ compound used adjectively is shortened; the ओ of गो le changed to उ under the same circumstances*; e.g. प्राप्त + जीविका = पापनीविकः (Tat.), अतिमालः (Tat.); पश्चगः something bought for five cows; बह्वयो नाउ्यं यस्मिन् बहुनाढि: many-veined देढः (Bah.); चित्रा गावो यस्य चित्रयु: having varlegated cows, \&ce. - but कल्याणपश्चमीकः as the है is not final.
(a) If the final ई or ऊ be not a fem. termination, it remaine unchanged; छुदु धीः सा तुधीः, बहुतन्त्रीर्धमनी.

## 1 Tatparusba.

§203. The first variety consists of such Tatpurusha compounds as have the attributive member in any one of the oblique cases when dissolved. There are six sub-varieties of this corresponding to the six oblique cases
§ 204. (a) A noun in the Accusative case is compounded with श्रित, अतीत, पतित, गत, अन्यकत, प्राप्त. आपन्न, गमंत, बुभुक्षु, and others $\dagger$; as क्रषण्ण श्रित: कृष्णश्रितः one who has resorted to Kṛishṇa (as his refuge ); द्नुःखमतोंतः दुःखातीतः one who has overcome pain ${ }_{\xi}$ सुखं आपब्नः सुखापन्नः one who has obtained happiness, ग्रामं गमी ग्रामगमी going to a village, a passenger; अन्नं बुभुक्षःः अन्नबुसुक्षू: \&c.
N. B. प्रात्त and आवन्न may also be placed first; as प्राषो जीविकां प्रातजीविकः or जीविकामात्तः one who bas obtained livelihood; similarly आपन्नजीविकः or जीविकापन्नः ; प्रातरीविका स्री, \&c.
(b) A word expressive of the duration of an action or state is compounded with another expressive of the action or state, in the

[^35]Aceusative case; o. g. सुहूत्तु सुखं मुहुत्तसुखम्य ' happiness lasting fo a moment'; संबत्सरं बासः संबत्सरबासः ' residence for \& year' \&c.
(c) The word खटा forms an Accusative Tatpurushe with a p. p. participle when censure is implied or contempt is to be shownt; as खड़ग् आरूटः खदाएक' 'a silly fool'. of. Bhatti. V. 10
(d) Sometimes a preposition or a word denoting a period of time may tske the place of the Accusativef; as सामिक्रतं 'halt done $e_{3}$ मासप्रभितः ( प्रतिपचन्द्रः ) 'what marke the commencement of a month as the new moon.'
§ 205. A noun in the Instrumental may be compounded-
(a) $\times$ with another expressive of an effect produced by what is denoted by the noun in the Instrumental case, and with अर्थ, as शद्युलया खण्ड: शाद्बुलाखण्ड: severed by means of a knite; धान्पेन अर्थः धान्यार्थः wealth obtained by means of grain.
$(b) \div$ with verbal derivatives when the Instrumental has thes ense of the agent or the instrument or means of the action; as हरिणा चातः हरिचातः saved by Hari; नखैर्मिन्नः नखभिन्नं: torn with the naile \&e.
(०) with the wordelt पूर्ष, सह्श, संम, ऊन and words having the sense of ऊन, कलह, निपुण, मिश्र, श्लक्ष्ण and अवर; as मासेन पूर्व: मासपूर्वः; मात्रा सद्शः मातृसहशः like his mother; पितृसम: equal to his

* अत्पन्तसंयोगे च । Pán. II. 1. 29.
$\dagger$ खद्वाक्षेपे । Pán. II. 1. 26.
$\ddagger$ सामि। काला:। Pần. II. 1. 27, 28.
$x$ तृतीया तल्कृतार्थेन गुणबचनेन । Pán. II. 1. 30.
$\div$ कर्तृकरणे कृता बन्रुलम्र I Pân. II. 1. 32.
$\dagger \dagger$ पूर्वसद्रशसमोनार्थकलहानिडुणामिभक्ष廿्षैः। Pan. II. 1. 31.
father; मापेण ऊनं माषेनं; so मापबिकल ( less by one másha, a parLicular weight ); वाख्ष कलछः बाक़लह: a quarrel (in worde); आचारनिपुणः; गुडामश्रः, आचारश्लक्ष्णः 'thin by the discharge of religious duties' मासेन अवरः मासावर: 'younger by a month.'
(d)* With another noun eignifying an article of food or something eatable, the noun in the Instrumental case donoting some kind of condiment used to season it or another article of food mixed with it; as दध्रा ओदनं: दध्योइन: rice mixed with curde; गुड्डेन धानाः खुड़धाना: fried rice mixed with treacle.
(•) Sometimes ₹वयं may take the place of the Instrumental as न्वर्यकतः done by one's self.
§ 20G Instances of the Aluk of the Instrumental $\dagger$ (i. e. in which the noon in the Inst. does not drop its case term. )-अअसा- हतम् अअसाक्रतम् 'done honestly'; ओजसाक्रतम् 'done with might'; डुंसानुज: 'one having an elder brother'; जनुषान्ध: 'blind from birth'; मनसायुमा, मनसाज्ञायी, when proper names, otherwise मनोटाता, मनोज्ञायी, \&c. आरमन् followed by an ordinal number retains its case onding; as आर्मना पश्धमः आत्मनापअ्धमः ।
§ 207. A noun in the Dative is compounded $x$ -
(a) with another expressive of the material of which the thing expressed by the noun in the Dative case is made; as angाय दारु यूपदारु, ' wood for' a sacrificial post.'
(b) and with the words अर्थ, बलि, हित, हरख and रक्षित. The compound with अर्थ is a nityassimâsa and takes the gender and number of the noun it qualifies; द्विजाय अयं द्विजार्थः सूप:

[^36]broth for a Brâhmana; द्विजाय हूयं द्विजार्था पबागूः (water-gruel) द्विजाय उदं द्विजार्थ पयः; भूतेभ्पों बलिः भृतर्यलिः an offering to the bhútas(certain created beings); गंबे हितं गोढितम् good for a cow मंब सुखं गोख़खम् ; गबे रक्षितं गोरक्षितमूं .
§ 208. Instances of the Aluk of the Dat. पररमैपबम, परसमेभापा; आत्मंजेपद्य , आत्मनेभाषा.
§209. A noun in the Ablative case is.compounded*-
(a) with words expressive of fear or rather with the words भय, भीत, भीति and भी:; as चौराद्ध भयं चोरभयम fiar from a thief; चृकाद्र भीते: वृकर्भांतः afraid of a wout, \&cc.
(b) in a few cases with the words अपेत, अपोढ, मुक्त, प़तित, and अपच्रतत; $\dagger$ as सुखादपेतः मुखापेत: deprived of happiness; कल्पनायं अपोढः कल्पनाषाढ: 'transcending thought' or 'a fool; 'चकहुक्तः, स्वर्गपतितः 'fallon from heavon, as a siuner '; तरद्रापन्ञस्तः ' afruid of waves'.
(c) in the case of the words हतोक a little, अन्तिक near, दृर after, and words having tho sense of these; and क्कच्छ a difficulty, there is an - flak of the Ablative; $\ddagger$ as. ₹तोकाद् सुन्तः स्तोकान्मुक्त:; अत्पान्मूत्तः; अन्तिकादागतः; अभ्याइा।दागतः; दूरादागतः; विप्रक्टृादागतः; क्रह्ड्रादागतः।
§ 210. A noun in the Genitive may, as a general rule, be compounded with any other noun; राज्ञः पुरुषः राजनुरुप: the king's man (an oflicer or a servant).
§ 211 . $\dagger \dagger$ ( $a$ ) It is nut compounded with verbal derivatives

* पश्चमी भयेन। Pâa. II. 1. 37. भयभीतभीतिभीभिरिति वाच्यम्श। Vartika.
† अंवतापोढम्नुक्त पतितापই त्तेरल्पशः। Pân. II. 1. 38.
$\ddagger$ स्तोकान्तिकदृषर्थकृच्र्राणि क्रेन। Pân. II. I. 39
तो तुजकाश्रां कर्तरि। PAn. 11. 2. 15.
enaing in तृ and अक and denoting the agent of the action; अवर्व स्रष्टा and not अवघ्नद्टा; घटस्य कर्ता, ओदनल्य पाचकः \&c.; but इक्षलया सक्षणम्य इस्भुभक्षिका as the अक here does not donote the agent.

Exception":-But a compound is allowed in the case of the words याजक ons who employs as sacrificing priests, पूजक; परिचारक, परिबेषक a waiter at meals, स्नाषक a servant who bathes his master or brings bathing water for him, अध्यापक, उत्ताव्क one who destroys, छोतृ, भर्त, when it does not mean ' $a$ holder,' and others not very important; बाहणययाजकः, देवपूजकः, राजपरिचारक: \&c.; अम्निहोता, घूभर्ता, \&c. but बज्रस्य भर्ता 'the thunder. bolt-bearer'.
(b) $\dagger \Delta$ specific Genitive (i. 6. from which a singling out is made ) is not compounded with any other words; as तृणां द्विजः ₹र्द्र:
(c) $\ddagger$ A noun in the Genitive is not compounded with ordinal numbers, words denoting quelities, words implying satisfaction present participles, past participles meuning 'honoured or approved of ' or showing the place of the act, verbal indeclinables and verbal nouns ending in तब्य; e.g. सतां १ष्ठ:, जाद्यणस्प गुक्ञा: ( दन्ताः ); काकस्य काष्णर्यम्; फलानां सुहितः 'satisfied with fruits?. (an Inst. Tat. is, of course, allowed in these cases ); శ्रिजस्य कुर्षन्न कुर्वाणो वा किंकर, सतां मतः esteemed by the good; राज्ञां पूजित; इदमेषां आसितं (place of sitting) गतं भुक्षं बा; अाह्नणस्प क्रत्बा, नरस्व कर्तन्यस् \&c.
\% याजकादिमिश्व। Pân. II. 2.9
† न निर्धारणे। Pân. II. 2. 10.
$\ddagger$ पूरणगुणहिहितर्थसद्व्यथतन्पसमानाधिकरणेन 1 केंन च पूजायाम् आंधेकरणबाचिना च। Pân. II. 2.11-13. The probibition with respect to a word expressive of a quality (यु) is not obligatory, remarks Dîkshita; as Pán. himself uses such compounds as संज्ञाप्रमाणत्व \&c. Hence compounds like अर्थगररेवम, बुद्दिमान्धम्, \&o. are justified (अनिस्पोयं शुणेन निपेषः तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वादित्याढिनिर्देशाव। सेनार्थगौरबं बुख्रिमान्बमित्याध्दि सिद्वम्य 1).
N. B. Compounds like राजपूजितः, राजमतः, \&cc. ought to be considered as Instrumental Tatpurushas.

## Excoptions.

(1) If the word denoting a quality ends in तर it does combine with a noun in the Genitive, and the तर $i \theta$ dropped; सर्बेषां घ्छेततरः सर्वम्धेतः whiter than all others; similarly सर्बेणां महत्तरः सर्षमहान \&c.
(2)*The words द्दितीय, दृतीय, चतुर्थ and तुर्य are componuded with nouns signifying the whole of which they are parts, and are optionally placed first; द्रितीयं भिक्षायाः द्वितीयभिक्षा, मिक्षाद्दितीयम् half of the quantity of alms; but तितीबं भिक्षाया: (begging alms a eecond time ) भिक्षुकस्य.

Note.-Compounds like द्वितीयमिक्षा, पूर्बकाय: ( see further on) \&c. are not strietly Gen. Tat, as the cuse of the first word determines the name, but mere Tat.; some call these Nom. Tat. ( प्रथामतर्वुरुष ).
( a) † A noun in the Genitive, used as an object in as sentence, when the agent and object of the action denoted ty the nouns formed by krit affixes are both need, is not compounded; as आभ्वर्यों गबां दे हें S गोपेन ' the milking of cows by one, not a cowherd, is a wouder.
§ $212 . \ddagger$ पूर्च, अपर, अधर उत्तर and अर्ध n. are compounded with nouns in the Genitive expressive of the whole anu are placed first; e.g. पूर्व कायस्य पूर्वकाय: the forepart of the body; अपरकायः अधरकायः \&c. अध पिप्पल्याः अर्धपिप्पली; but ग्रामार्धः as (अर्ध is za as. hero).
N. B. In order that the above rule should hold the noun expressive of the whole must denote a single object; henoe पूर्व:

[^37]the first छान्राणां, among fupils, अर्ध पिप्पलीनाब्य half of a number of pippalis \&ec. and not पूर्वछात्रः \&c.
§ 213. A wora expressive of a part is compounded with another signifying a period of time and is placed first; मध्यं अह्नः मध्याद्नः mid-day सालायान्नः, मध्यरान्रं \&c. $^{\text {. }}$
§ 214.* A word expressive of a period of time that has passed since a certain occurrence is compounded with another expressive of the occurrence; as मासो जातस्त यस्य स मासजातः 'one since whose birth a month has elapsed'; so द्वचहजात:, संबस्सरमृतः \&c.
§ $215 \dagger$ Instances of the Aluk of the Gen. The noun in the Genitive may retain its case ending-
(a) when reproach is to be implied a $_{3}$ as चौरस्यक्णुरमं, but त्राझणक्रलम्. Also whon बेबानां is followed by प्रिए and the whole means a fool; otherwise देबांयंय:.
(b) when the words बाच्, दिश्र and पशयत are followed by युाक्ति, दुण्ड and हर respectively; as बाचोयुक्तिः 'skilful speech;' दिशोद口्ड: 'a particular appearance of stars in the shape of a staff in the sky;' पइयतोहरः ' one who robs another in his very presence while be is looking on,' hence 'a goldpmith, a rogue.'
(c) in the foilowing cases:-बिबोद़ासः 'a king of Kâshi,' दिवस्पतिः: ' Indra,' बाचस्पतिः lord cf apeech, Brihaspati; बुनःझोपः, शुन:马च्छ: and च्यनोलाङ्यूलः 'sons of Ajigarta.'
(d) and optionally when followed by yुत्र and censure is implied; दास्पःः पुत्रः or दासीडुत्रः a bastard, a knave; but ब्नाहाणीड़त्र:

* कालाः परिमाणिना। Pân. II. 2. 5.
$\dagger$. ¢ठ्चा आह्रोंो। Pân VI. 3. 21. देत्रानांप्रिय इति च मूर्खें। वार्दि-
 Vurtikas. '‘उत्रेन्यतरस्याख' Pan. VI, 3. 22.
(0)* When a word onding in $\varphi_{t}$ is compounded with another and there is the relation by blood or some kind of learning, the aluk is necessary; and optionel when it is followed by स्बस् and पति. The initial $\mathbb{F}$ of स्वमू is optionally cbanged to when preceded by मातृ or वितृ and when there is aluk, and necessarily when there is no almk in a compound; o. g. होत्र:'ुत्रः, छोलुरन्तेबासी, spupil of the hotri; मातु:स्वसा, or मातु:ब्बसा and मातृष्पसा; so पितुःस्बसा, \&c. (but मातुः स्पसा, वितुः ₹वसा when uncompounded ); ₹्वसृपतिः or स्वहुःपतिः; but होतृधनम्.
§ 216. A noun in the Locative is compounded-
(a) $\dagger$ with शोण्ड, धूर्त, कितब a rogue, प्रीीण, संबीत adorned, invested with, अन्तर, आधि, वड्ड, पण्डित, क्रुशल, चपल, निपुण, सिद्ध, धुर्क, पक्र, and बन्ध; as अक्षेष्ड शौण्ड: अक्षशीण्डः skilled in dice; ईम्बरे अधि ईंग्वराधीनः dependent on God (when compounded the affix रू $i$, e. ईन is compulsory; so the compounded form is always with अधीन ); आत्वशुष्कः dried in the sun; स्थालीपष्ब: cooked in a pot; चक्रबन्ध: a kird of poetic composition; \&ce.
(b) $\ddagger$ with words meaning a 'crow' when contempt is implied; तीर्थे ध्वा ङक्ष्क इष तीर्थध्याङ्क्षः said in contempt of one who is very greedy; so तीर्थकाक:; similarly नगरकाक:-वायसः \&o. \&c.

There are a few Loc. Tat. compounds given in the list बातेसमितादि having a similar sente; e. g. क्षपे मण्दूक इब क्रपमण्ट्रक: 2 well-abiding frog i. e. one who knows nothing of the world

[^38]outside the pale of his own village; so कुणुम-बद्वान-मण्द्दकः; उदुन्बरह्रामिः-मशकः lit. an insect in the fruit of the Udumbara tree; metaphorically it means the same as क्रपमण्ड्डकः, क्रपकच्छप: \&o. In some cases there is an $a l u k$ of the Loc $_{3 ;}$ as गेहेशूर: ' a boasting coward', गेहेन्याडः 'a braggadocio'; गेहेनदी 'a househero', 'a carpet knight', पात्रेकुशालः 'clever in eating only' i. e. ' a good-for-nothing fellow'; पात्रेसमिता:; गोहेश्रः; गोटेविजयी:; गेहेधृष:, \&c.

Note:-Words of this class do not enter into further combination with other worde.
(c) * with another, when they both imply a name ( संज्ञा); there is an aluk of the Loc. term. When the noun ends in a consonant or अ; as अरण्येतिलका: lit. 'wild sesamum yielding no oil, henoe anything not answering to one's expectations;' similarly बनेकसेरुका', ध्वचिसार: 'a bamboo' (also त्वक्ससार", vide Si. IV. 61.). These compounds are nitya (obligatory) as remarked by Bhattoji ( बाक्येन संज्ञानवगमान्नित्यसमाबोयम ).
(d) with potential p. participles in e implying an obligation; मासेंदेयं ( ₹णम ); पूर्शाल्नेगेय (साम ); the almk by § 217 (b) below.
(e) $\dagger$ with p. p. participles when it expresses a part of the day or night; तत् may take the place of the Loc.; as पूर्षाह्ले छतं
 p. p. participles when reproseh is implied, with an aluk of the Loc; as 'अबतघेनक्रुलस्थितं तबैततू' 'this thy action is similar to that of a mungoose on the hot ground.' अवतसेनक्रुलिथितं is ased to express the inconstancy of a person.

[^39]
## § 217. Additional instances of the aluk of the Loc.

(a) siluk is necessary in the case of the words-(1) गो and युष्. followed by स्थिर; as गविष्ठिर:, stationary in the sky, युधिठिर: firm in battle; (2) हृर्र and दिव्र followed by सृृश्र; हृदिस्पृक्र, दिविस्पृक्ट (द्वदयं दिवं च सृप्रतीति ); ( 3 ) अन्त and मध्य followed by गुरु; मध्येगुरुः, अन्तेगुरु: and (4) words expressive of parts of the body except मूर्धन and मस्तक and not followed by काम; कण्ठेकालः, उरसिलोमा ( having the hair on the breast: Bah. ), but मूर्ष-मस्तकशिखः, प्तुखे कामो अस्य मुख्रकामः-
(b) When a noun in the Loc. is compounded with a verbal derivative and the whole is a name, aluk takes place in most ceses; e. g. स्तम्बेरमः (स्तम्बे a kind of grass रमते असौ) an elephant; कर्णेजप: one who whispers into the ear, a spy; खंचर: a heavenly being; पंकेरुहं a lotus; कुरोशपष्, जलेशायः a fish; but क्रुरुचरा; सरसिजं or सरोजघ् \&c.
(c) There is optional aluk of the Loc. of a word expressive of time when compounded with काल and words ending in the sffixed तर, तम and तन; पूर्वाल्ल-ल्ल.काले; पूर्वाल्न-ले-बरे \&c. पूर्षाह्ल-ल्ले तने.
(d) $\dagger$ When the compound is not a name, aluk is necessary when ज comes, after प्रादृद्, हारद्, काल and दित्; and optional when it comes after वर्ष, क्षर, श्रा and बर; as प्रादृषि-शरादि-काले-नद़क ज:; बर्षेजः or बर्षजः produced in the rainy season, \&c.

Exceptionst:-No aluk takes place in the case of verbal derivatives ending in ह्रन् and the words सिद्ध, बद्ध, and स्थ in the ordinary language; as सथण्डिलशायी 'an ascetic,' साळ्लाइयसिद्द्ध:, चक्रबन्द्ध:; समस्थ; but क्रण्णोडस्पाखरेष्ठः \&c.

* तन्डुरुष क्रति बहुलम्य। Pán. VI. 3. 14.
| प्राद्टद्रारद्कालदिवां जे। बिभाषा बर्षक्षरश्शरवराव। Pàn VI.3.15.16.
$\ddagger$ नेन्सिद्धबध्रातिक्ड च । सथे च भाषायाएँ । Pin. VI. 8. 19.20.
(6) Whon a noun in the Loc cass onding in अ or a consonant and not donoting time is compounded with शय, बास anc वासिन्र and with बन्प aluk is optional; से-खशयः, ग्रामे-मवासः, आ्रामे मवासी, उस्ते स्तबन्धः, but घूमिक्यः, युप्तिबन्धः \&c.


## 2. Nañ or the Negative Tatpurusha.

§ 218. (a) The negative particle न changea to अr before a con:onant and अर्श before a vowel, may be compounded with any noun to form the Negative-Tatpurushat; as न जादाण: अन्राद्लण; one not a Brâhmana, न अश्व: अनग्ध:, असत, non-oxiatent, or not good, \&a.
§ 219. The न in not changed to $\begin{aligned} \\ \text { or } \\ \text { अन्2 in the following }\end{aligned}$ cases $\ddagger$-नभाद ' that which does not shine,' ' $a$ cloud;' नपार (pre. p.) ' one who does not protect;' बबेदा: ' one who does not know; ' नासत्पाः [ न सत्याः असत्यः न असत्याः नासत्यःः $x$ ] the two Aświns, the physioians of the gods. नमुणिः [ न घुभ्वतीतिः ] name of a demon slain by Indra; नक्रुलः [ न क्रुलमस्य, for the mungoose is supposed to belong to no particolar species of animals ]; नखं [ न खमस्य that which leaves no cavity, or does not go to heaven being burnt down with the dead body ]; नडुंसकं [न स्री डुमार् ]; नक्षउं [ न क्षरतीिति ] that which does not move from its proper place, hence a star; नक्रः [ न क्रामतीिति that which does not go far off from water ]; नाकः [न कं अंक न अकं अर्मिन्र ]; नग when it

* बन्धे च विभाषा। श्ञयवासबतसिष्षकालाद्। Pan. VI. 3. 13. 18.
$\uparrow$ नञू । Pán. II.2.6. न लोपो नञः। तस्मानन्तुडाचि। Pán.VI. $3,73.74$
$\ddagger$ नभाण्नपान्नवेदानासत्यानसुचिनकुलनलस्तुप्रंस कनक्षत्रन क्रनाकेषुप्रक्ठस्या। Pan. VI. 3. 75. नगो Sप्राणिष्बन्यतरस्याम् । Pån. VI. 3. 77.
$x$ अत्र बहुबचनमविबक्षितं (is not the point) तेन 'नासस्याबाग्वना दझ्नौ' इति सिद्दम् । Tatvabodhinî.
does not qualify an animal retains its न optionally as नगं: or अगः 's mountain or a tree,' but अगः दृषलः 's Sudra that cannot move.'
N. B. It should be noted that some of these are Bahuvrihi compounds.

3. Karmadha'baya ob the Appositionad Compounds.
§220. Paṇini defines a 'Karmadhâraya' as समानाषिकरण तन्युर्:" or Tatpurasha both the members of which are in the same case relation $i$. c, have the same case wher dissolved.
N. B. The difference between the Tatpurush proper and Karmadhâraya is this:-In the case of the former the attributive member has one of the oblique cases when dissolved, while in the case of the latter it is in apposition to the other member. It may thus be a noun or an adjective qualifying the orher member.
§221. ( a ) $\dagger \mathrm{A}$ word expressive if the standard of comparison ( उपमान ) may be compounded in a Karmadhâraye with another denoting the common quality or ground of comparison; as घन ह्र ₹यामः घनइयाम: dark like a cloud. Such compoands are called उपमानपूर्बपद कर्मधारयs.
( $\bar{b}) \ddagger$ Similarly a noun denoting the verson or thing compared ( उपमेय) may be compoundea with worda indscative of excellence, suon as ज्याप्र§, सिंह, चन्द्र, कमल, \&o. no mention of

* तत्तरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। Pân. I. 2. 42.
$\dagger$ उपमानाने सामान्यवचनैः। Pân. II. 1. 55.
I उपमितं ब्याघादिभिः सामान्याप्रपोगे । Pân. II. 1. 56.
§ All these words are included under what is called the group of sury. The more important of these words are व्याघ, सिंद्ध, ऋक्ष, ऋषम, चन्दन, बृक, वृष, बराह, हास्तिन्, रु, म्रवत, पण्डरीक, \&ठ.;
 सिंहैशार्दूलनागयाः उंसि श्रेष्रार्थगो चराः ॥ Amara III. 1. 58.
the common attribute (of similarity) being made; as पुरुषो ब्याप्र पें पुकुषन्याघ: a man like a tiger (i. e. as bold as a tiger); मुख्वं चन्द्र ह्व मुखन्द्र्र: a moon-like face i, e. as delightful ss the moon; मुख्ब कमलमिब मुखकमलम् \&c.; these are called उपमानोत्तरपदकर्मधारय.

Note. 1.-The difference between the two is this:-In the former the common quality of comparison is actually expressed; while in the latter it is left to be understood; in fact if it be expressed there can be no compound; as पुरुषः व्याघ्र छ्व शुरः।

Note. 2.-The above Karmedhárayas may be dissolved as स्रुसमेष्ध चन्द्रः मुखचन्त्रः, मुखमेब कमलं मुखकमलम, \&c. Dissolved in either way there will be no difference in the formation of the compounds; but there will be difference both in the meaning and in the metaphor. In cne oase prominence will be givon to चन्द्र or the moon and the figure will be 'upamá (a simile),' while in the other to $\begin{aligned} \\ \text { हु } \\ \text { or the face in which case the figure }\end{aligned}$ will be 'Rûpaka*.' Compounds like पाद एवपद्म पादपद्मान, बिया एव धनं वियाधनं, \&c. are termed अवधारणापूर्वपदकर्मधारय*.
§222. An adjective may be compounded with the noun it qualifies in most cases $\dagger$ as नीलं च तदुत्पलं च नीलेत्पलं, a blue lotus \&c.; क्रष्णश्रासौ सर्पश्व कृष्णसर्प: where the comp. is necessary; but जामदग्न्यो रामः। Such compounds are called विशोषणपूर्वपदकर्मधारये.

As a genersl rule in such compounds the qualifying wora is placed first; but there are several exceptions which are given below.

* So when the common attribute is applicable in its expressod ( बाच्य ) sense to the उपमेय as in मुखपलं सहास्यं dissolve the comp, as सुखं पद्म मिव and when to the उपमान as in हुखपद्मं बिकसितं dissolve as मुखमेब पन्मम्-
† विशेषणं विशोष्येण बहुलम्। Pân. II. 1. 57.
(a) The qualified word is placed first and is always of the mas. gender if it dezotes alass or species, when compounded with certain adjectives; e. g. इभयुषतिः ' 2 young femsle olephant', अश्सिस्तोकः ' small fire', उदभ्धित्कतिपयम् 'butter-milk mixed with a little water', गोष्टृ仑: 'a cow 'that has brought forth a calf for the first time', गोधेतु: 's milch-cow (नवप्रसूतिका )'; गोबशा 'a barren cow', गोबेड्रव ( गर्भघातिनी गोः ), गोबष्कयणी 'a cow whose calf is one year old,' कठश्रोंज्रिय: 'an agnihotrin Brâhmaṇa of the Kaṭha branch of the Yajurveda,' कठाध्यापकः 'a teacher of the Katha branch,' $\dagger$ गो-मतालिका-मचर्चिका-प्रकाण्ड (also mas, according to some) -उद्दः ( गबोद्ध )-तह्रज 'an exeellent cow'. The last mentioned five words, all of which denote excellence, retain their own gender invarisbly; as ज्राह्नणमतथ्टिका 'an eminent Brâhmeṇs' \&c.; but क्रमारी मतल्बिका, as no claes is meant here.
(b) $\ddagger$ The words कढार, खश, खोड lame, काण, कुण्ठ blunt, dull, सलति bald-headed, गौर, हृद्ध, मिक्षुक पिंग, पिंगल, तनु, जरठ hard, stiff, बधिर, कुज and बर्बर, may optionally precede the words in' apposition to them; as" जैमिनिकडारः or कढारजैमिनःः Jaimini who is tarned tawny on account of his having practised penance in the sun.' \&c.
(c) §Words expressive of the fersons or things condemned

[^40]or reproached are placed first; as बैयाकरणखस्दाचिः 's bad grammarian,' 'one who has forgotten his grammar and therefore oan make no use of his knowledge;' ( पृष्ट सन् प्रइनं बिस्मारयित खं सूचयति अम्यासवैद्यर्यात्ष एकबुच्यते। Tatv.); so मीमांसकादुर्दुर्ड़ः ‘a mimámsaks who is a sceptie' or 'an unbeliever'; except in the case of the words पाप, अणक and किम् ; as जापनापित: 'a bad barber,' अणकक्रुलालः '\& mean, silly potter,' कुत्तितः राजा किंराजः, किंसखा ( कुस्सितः सखा ), \&c.
(d) Words in apposition to वृन्द्रारक, नाग and कुणर are abo placed first; 0. g. तृपनृन्द्रारकः 'an eminent king', तमपसक्रुणरः, डरुषनागः, \&c.
( $\dagger$ † क्तर and कतम are compounded only when they aok a question with reference th a class ( जाति family), and are placed first; 0.g. कतर-कतस-कठ: 'which Brahmana of the Kaṭha branch'? कतर-बतमम-कलाप: 'which Brahmana of the Kalap branch'? But फतरः गुग्रः ' which son' ?
(f) $\ddagger$ The word कुमार ( and also कुमारी changed to कुमार ) is placed first when compounded with one of the words अमणा, प्रब्रजिता, कुलटा, गर्भिणी, तापसी, दासी, अध्यापक, पण्डित, वहु, घृछ कुकल, चपल and निपुण; as कुमारश्रमणा 'a female mendicant,' कुमारघवजिता ' B young female ascetic'; क्रुमारमृद्टु:-द्री 'a delicate boy or girl, कुमारग्गर्भणी, कुमाराध्यापकः, \&e.
( $g$ ) 5 The words एक, सर्ब, जरठ, पराण. नब and केषल: and the

* बृन्दारकनागकुर्चरै: पूज्यमानम् । Pâv. II. 1. 62.
$\dagger$ कतरकतमो जातिपरिश्रइने Pân. II. 1. 63.
$\ddagger$ कुमारः अ्रमणादिभिः। Pân. II. 1. 70.
5 घूयकाले कसर्व जरत्पराणनब केबलाः समानाधिकरणेन। Pàn. II. 149. पूर्वांटरप्रथमचरमजघन्यसमानमध्यमध्यमवरिशश्व। Pân. IL. 1. 58. अपरस्यापे अ्रभावो वक्तण्यः। Vârt.
worde gूर्व, अपर, चमर, जघन्य 'hindmost,' समान, मध्य, मछ्यम and तीर are always placed first in a Karmadharaya compound. अपर when followed by अर्श is changed to T श्रः ss (एकनाथः 'sole master or lord', सषेक्षलॉ:, चरबैयायिकः, 'an old logician,' पुराणमीमांसकाः, 'old misamsé philosophers,' नबपाठकाः, पृर्वंवैयाकरणा:, 'the old grammarians,' अपराध्यापकः अपरश्वासौ अर्धश्त वर्वार्षः 'the hinder part or side of the body;' चरमराज: the last sing, समानाधिकरणम् 'being in the same category or predioament': बरीरैकः ' a sole warrior i. o. an eminent warrior', \&cc. Tbe $10 r m$ पकरीर (found used by great writers ) also may be defended."
(h) + The words सत, महत, परम. उत्रम and उछष्ट are compounded with another noun when they are used as cerms of praise or excellence; सहैयः ' an excellent physician' महावैयाकरण:。 \&c. but उस्छटो गो: where उरक्छट means 'uplifted, or 'drawn out of'
\& 223. $\ddagger$ Names of quarters and numerals form n Karm. compound with anv subanta (a declinable word) but only whenthe. whole compound is an appellation: e.g. सपर्षयः ' Name of a con etellation of stars;' 'Ursa Major;' पऊचचजनाः $\dagger \dagger$ \&e., प्र्वंपुकामशमी
* कथमेक बीर उति। पूर्वकालैकोति बाधित्वा परस्वादनेन समास वररके ब्वांत हि स्याव । बहुल ग्रहणाद्रविष्यति । How do you justify the form एकवीर ? For the Sútra पूर्वापर \&c. being \& subsequent one ought to have preference over the preceding Sâtre पूर्षकालैक \&cc. and we, should have बीरैक: We reply.-The form may be justified by supposing that the rule operates in most cases only बहुलग्रहणाव and not in a few ).
$\dagger$ सन्महृपर मो समोत्रृष्टाः पूज्यमानैः। Pân. II. 1. 61
$\ddagger$ दिक्संख्ये संज्ञायाष्य Pân. II. 1. 61.
$\dagger \dagger$ These are gods, men, Gandharvas, serpents, and Pitfis, according to some; and Brâmaṇas, Kshatriyas, Vaishyas, B'âdras and Nishâdhas or barberians, according to others. ( $V$ ide Shankaráchárya on Brah. Su. I. 4. 11.-18. )
'Name of \& town in the east;' उत्षरा वृक्षाः 'Northern. trees; पज्च त्रादणा: \&c. The compound is forbidden in other cases.
(a) *But words denoting a cardinal point or numerals may be compounded with any other noun when a Taddhita termination is to be affixed to the compound so formed (or it conveys in addition to its sense as a Karm. a derivative meaning such as is usually denoted by a Tad. aff.) or when the compound itself becomes the first member of another compound or when the compound forms a proper name; पूर्वा जाला पूर्श्राला; पृर्वस्यां श्ञालायां मचः पौर्बश्ञालः 'keing in the eastern-hall' from पूर्शशाला + अ (i.e. Tud. aff. ₹ added by दिक्पूर्षपदाइसंज्ञायां अः। Pân. IV. 2. 107); so षप् + मातृ = पण्मावृ ' six mothers' + Tad. अ = बाण्मातुर: the son of six mothere; वूर्वा श्राला प्रिया यस्व स प्र्वशालाप्रियः where पृर्वशाला is a पूर्चपद snd not used independently; उत्तरध्रुवः, दक्षिणध्रुव: \&c. which are names.
§ 224. The particle कु forms a Karm. compound with any other word, कुपुरुषः ( कुस्सितः जुरुपः ) a bad man; कुुुत्र: \&c.
(a) $\dagger$ कु is changed to (1) कव when followed by a noun with an initial vowel in a Tat. by त्रि and the nouns रथ and बद् and by तृण • denoting a species;' कुतिसितो Sग्षः कदृश्धः 'bad horee;' so कदन्नं 'coarse food;' but कृट्रः ' having bad camels' (a Bah. comp.) राजा; कुस्सिताः च्न्यः कत्र्रयः 'three inferior things;' कद्रथ: 'a bad chariot,' कद्दई: 'speaking ill, a bad speaker;' कत्तृणम्य 's kind of fragrant grass.'.
(2) To का when followed by पथिन् and अक्ष and when meaning 'a little;' and optionally when prefixed to पुरुष; कापथब्, काक्ष: 'a sidelong look or a frown of displeasure;' see Bh.V. 54 (अक्षशब्द्येन

[^41]$t$ को: कत्तत्पुरुषेडि । ('बौ च' Vârt: ) रथवदयोश्रव। तुणे च जातों + कापथ्यक्षयोः। ईषदर्धे । विभाषा डुरुषे। कषं चोष्ये। Pân. VI. 3. 101-107.

तत्डुरुव: अक्षिशब्देन बहुब्रीहिर्षा Sid- Kau. ). ईपज्जल काजलं ' $a$ little

(3) And to का or कब when follwed by डष्ण; कोष्णां, कवोष्णं and कदुष्ण by (1), all meaning 'luke-warm'.
§ 225. Two adjectives may also be compounded into what is called the विशोषणोभयपदकर्मधारयः as श्रुक्रुक्ठष्णः, क्रुणणसारंगः.
(a), *Two participles expressive of two consecutive actions of the same individual may be compounded together, the one expressive of the previous action being placed first; आदो सातः पश्वादनुलितः सानानुलित: 'first bathed and then anointed'; similarly पीलोदीर्णर्णम ' first drunk and afterwards vomited out'; पीतप्रतिबद्धः, ग्रहीत्रतिमुक्तः ( Rag. II. 1. IV. 43 ), \&cc.
( $b$ ). In the case of the two sets of words given above ( $\S 222 . \mathrm{g}$. ) forming compounds with one another those beginning with पूर्व are placed first. In the case of एक compounded with बीर it may precede or follow it; as बीरैकः or एकर्वार:; the former, however, is preferable. In the case of the first set of words viz. एक......केबल the one succeeding precedes the one preceding when compounded together; as पुराणजरत्, केबलकुराणम्, \&c.
(c) $\dagger$ A past participle is compounded with another with the negative particle prefixed to it; ' कृताक्कुतम्,' what is done and not done, i. e. ' partially done'.
(d). $\ddagger$ The word युत्रन्न (m. f.) enters into a Karm. comp. with the words खलति, पलिते, वलित having wrinkles, and जरती, and is placed first; i. e. युत्रा+ खलतिः युचखलतिः ‘a young

[^42]bald-headed man';-ती 'a young bald-hended woman'; डुवजरती a young woman looking old'; युषपलित: ' a young man whose hair is grey ', \&c.
§226. "The word fष् ' little' is compounded with any other word except a verbal derivative, and even with a verbal derivative when it expresses a quality; as ईषतिक्यल: 'a little brown', ईवद्रक्त 'reddish, '\&c.
§ 227. $\dagger$ Words ending in the terminations तबय. अनिय, च and तुल्य and worde having a similar meaning, may be compounded with any subanta nct importing a particular kind; e. g. मोज्थोव्यव् ' any hot eatable, ' वल्पम्बेत: ' of a similar white colour,' सहृशइषेतः, \&o.; but भोज्य: घोदन: at the latter word refers to a kind of food here.
§228. $\ddagger$ The following are the more important of the compounds given by Pân, as irregular under the class मयूरब्यंसका $\frac{9}{\text { - }}$ मयूरश्वासी ख्यंसकश्र मयूरव्यंसकः ' s cuaning peacock', so छात्रत्यंबकः उदक्र च अवाक् च उसावचम्, so उज्ञनीचय् 'high and low', 'great and small', निक्रितं च प्रचितं च निष्प्रच्, नास्ति किंचन यस्य अरिंचनः, नास्ति क्रुतो मयं यस्थ स अकुतोमयः, अन्यो राजा राजान्तरम्व, अन्पो मामः मामान्तरम्, चिदेब्ब चिन्मांश्रं ( these are nitya-samdsae). अभीत पिबत हत्येष्षं सततं यधाभिधीयते सा अइनीतापिबता that in which are constantly uttered the words 'eat and drink', so पचतल्रजजता, सावृतमोव्ता; अहं अह्ह इति यस्पां क्रियायामभिधियते सा अछमहामिका, that in which are uttered the words 'I alone; I alone; ' hence hard competition. \&c. अहं पूंश्वं अहं पूर्शमिति यस्यां क्रियायामभिधीयते सा अहंपूर्बिका; so भहोपुरुणिका' great self-conceit or pride' ( Bhatṭi. V. 27 ); 'vaunting', ( Br.I. 84 ) \&c. Also कान्दिशीक put to flight,' यढृध्छा ' 'scoident,' \&c.
> * ईपदहता। Pân. II. 2. 7. ईबदृणुबचनेनेति बाच्य । Vârt $\dagger$ क्रस्पत्युल्यख्या अजात्या। Pin. II. 1. 68.
> $\ddagger$ मय्र्पंसकादयभ्र्व। PAK. II. 1. 72.
§ 229. In some Karmadhâraya compounds the last member. of the first word which is itself a compound word is dropped*; 0. g. श्राक्रियः पार्थिवः शाकषार्थिवः 'a king who likes vegetables;, देबपूजको जाहलण: देबजाहणः: \&c. These compounds, though they should be properly called "Uttamapadalopi" are popularly designated "Madhyamapadalopi". Any compound requiring a similar explanation is classed under this group ( शाकपार्थिषादि ) which is an आक्रतिगण.

Dwigu or Numeral Appostional Compounds.
§ 230. † When the first member of a Karmadhâraya com pound is a numeral it is called ' D wigu'.
§231. A Dwign compound is possible (a) under the circumstauces mentioned in § 223 (a) i. e.-
(1) when a Taddbita affix is to be added to the compound so. formed; षण्णां मानृण।मपत्यं बाण्मातुर: ' the son of six mothers, Kar-; tikeya' ( vide Ku. IX ); पश्छकपालः \&e; or (2) when the com. pound itselt becomes the first member of another compound, as पश्यगाषः धनं यस्य-असौ पन्नचगवधनः, पञ्चः गियः \&cc.
(b) And when the compound denotes an aggregate; in this ease it is singular; $\ddagger$ as उयाणां भुवनानiं समाहारः त्रिभुवनम् the three worlds ( taken collectively ; as पङ्चवाइम्, पञ्चगवन्, दैc.

[^43]
## Prepositional Compounds.

## 4. Pradi.

§232. Those Tatpurusha compounds whose first member is a preposition are termed Prâdi by Sanskrit grammarisns*; some of these prepositions combine with a following noun in the Nom., with a noun in the Acc. \&c.; 8. g. प्रगतः आचार्यः पाचार्य: ' antominent teacher', संगत: अधबानं समधब: 'taken to a path-way' (vide Bhatti. III. 45). प्रक्रृ्टो वातः प्रबातः 'strong or excessive wind, ' \&c.; आतिक्रान्तो मालां अतिमाल: 'excelling a garland' (in fragrance or beanty), अतिक्रान्तो इथं रथिनं वा अतिरथः ' \& chariotwarrior who has no rival or equal'; so अतिमात्र 'exceeding measure,' अतिसर्व \&c. अचकृष्टः कोकिलया अवकोकिलः 'attracted by the cuckoo;' परिग्लानः अध्वयनान पर्यध्ययनः 'tired of studying;' निष्क्रान्तः कोशाम्ब्या: निक्कौशाम्बिः 'goae out of Kruśśmbi;' so निर्लङ्र: \&c. A compound with prepositions which govern cases (कर्मश्रबचनीय ) is forbidden; ซृक्ष प्रति.

$$
5 \text { Gati. }
$$

> §233. Compounds of the following words with varbsl indeclinablea are callsd Gati.
(a) + The particles ऊरी, उररी, वैषट्, वषट्, बंहाहा, स्वधा, प्रादु:, आबिस् and श्रत् and the word कारिका meaning an action; as ऊरीक्दृन्य, उररीक्टत्य 'having accepted; वषट्कृत्य 'having uttered the word Vashat; ' पादुर्भय, कारिकाह्रत्य 'having done the act.'
$(b) \ddagger$ Onomatopoetic words not followed by इाति, as खाढ़्रूल्य; but खाडिति क्रत्वा (निरष्टीवत् ).

[^44](c) *The words सत and असत showing respect and disrespect respectively, the prepositions अलं in the sense of 'adorning,' पुरः, अदः अंतः, कणे, मनः, अस्तं, अच्छ, and तिरः; as अलंक़त्य 'having adorned', but अलं कृत्वा doing enough (पर्याइमित्यर्थः Sid. Kar. )i पुरसहफल्य 'placing in the front'; अदःकृत्य (अढ़:क्रतम् ) अन्तर्हत्य (मध्ये हता Sid. Kau. ); कणेहत्य, as कणेहत्य पयः पिबति 'he drinks milk to his heart's content'; अचछोय 'having gone up to and spoken' ( अभिमुखं गत्वा उक्वा च इत्यर्थः Sid. Kau. ); तिरोभूय, मनोह्ध्य (till disgust is produced); अस्तंगस्य, अचच्छगत्य 'going towards.'
(d) $\dagger$ The words हसते, पाणो and प्राधनं; as हसतेकत्य, पाणौह्हल्य, 'having married'; :्राधवंक्रत्य 'having forced to yield.'
(e) $\ddagger$ The particles उपाजे, अन्बाजे, साक्षात, मिथ्वा, अमा, पादु', आबि: and नमस्, the words मनसि, उरसि, ( except when there is the sense of juxtaposition or extreme contact ), मःये, and the word पदे form compounds with verbal indeclinables optionally; उपाजेक्रत्य, उपाजे क्रत्वा, अन्वाजे हुत्य अन्बाजे क्रत्वा 'giving strength to the weak' [ दुर्बलस्य चलमाधाय इस्पर्थः Sid. Kau ]; साक्षास्कृत्य--त्वा, लवणंक्रुत्य-स्ता, उरसिक्हत्य-त्वा (having accepted) मनसिक्धत्य क्रत्वा; but उरसि कत्वा पार्णा क्षोते; मृयेक्हत्य-व्वा, परेक्छत्य, पदे करुषा, \&c.
( $f$ ) These compounds are also formed with nouns derivert from roots for their second members; e. $g$. अस्तमयः 'setting of the sun,' gरस्कार: 'reception, showing respect,' तिरसकार:, सस्कार:, अलंट्टतिः, क्षे.
§ 234. The चिت्ध formations ( see Chap. XI.) are also classed as prepositional Tatpurusha compounds; as शुर्कीक्रत्य having turned white what was not so before.

* Pán. 1. 4. 63-71.
$\dagger$ Pân. I. 4. 77-7.8.
$\ddagger$ Pân. I. 4. 78-76. ( अनल्यायान उरसिमनसी।).


## 6. Upapada Compounds.

§ 235. When the second member of a Tat. Oomp, is a rootnoun derived trom a root which takes a particular Krit affix by virsue of the oresence of the first member, it is called an Upapada Tat.; ss क्रुम्भ करोतीति क्रुम्भकार: 's potter;' so साम गययतीति सामगः 'one who chants a verse of the Sâman Veda; मांसं कामयती मांसकामा 'desirous of meat'; similarly अश्वकीती ( अम्बेन कीता ) 'bought for a horse', कच्छपी 'a female tortoise,' \&c. The noun prefixed to the last momber, such as क्रुम्भ, is called an upapada."
N. B. The latter member of such compounds must neither be the conjugated form of a root nor a separate verbsl derivative $i$. o. formed independently of the last member; o. $g$. पयोधर is not an Upapada Tat., as the word धर can be independently formed; it is a Gen. Tat. धरतीति धरः वय्सां धर: पयोधर: 'a cloud' or 'the female breast.'
§ 236. Sometimes the second member of an Upapads Tat.my be a Namulanta or the verbal indeclinable in अम्; as स्वाद्युंकांर भ्रूंक्त 'be eats having sweetenea usu rood;' अय्रेगोज 'having dined first;' sometimes this compound is optional. मूलकोपदंधां or मूलक्केन उपदंशां भुक्रे 'he eats the condiment with a raddish,' \&c.
§ 237. Some upapadas such as उच्चे:, नीचैः, तिर्यक, सुखतः, \&o. also optionally form compouncs with the verbal indeclinable in त्वा (changeable to य); as उच्च:क्ठस्य (or उच्चः कृत्वा), तिर्यक्छुत्य, मुखताभूय, नानाक्रत्य, एकधाभूय, \&c. For further particalars vide the Ohapter on verbal derivatives.

* तत्रोपपदًं सतमीरथम । Pân. III. 1.92. सम्षम्पन्ते पदे कर्मणीत्पादो बाच्यंख्वेन सिथतं कुष्मादि तद्वाचकं पदमुपपद्वंज्ञं स्याव। Sid. Kav.

General Rulizs apphicablis to thes

## Tatpurubea Compounde.

§ 238. The word अभुल़ at the end of a Tatpurueha compound changes its final to 3 when preceded by a numeral or an indoclinable, as द्वे अद्रुली प्रमाणमस्य चचनुलूं दार 'a piece of wood measuring two fingers,' निर्गतम स्लुलिम्यो निरदुुलम् \&c.
§ 230. The following words, when at the end of a Tatpurusha, drop the final vowel, together with the following consonant if there be any, and add अ under the circumstances mentioned:-
(a) $\dagger$ रतन्रि when preceded by a numeral, an indeclinable, a word expressive of a part of the whole, such as पूर्व, अपर, \&c., or by the words सर्य, संख्यात and जुण्यः as दूयोः राड्योः समाहार: द्विराव्यम an aggregate of two nignts (Dwi.); आतिक्रान्तो रानिमतिरात्र: tnat has passed a night, the dead of night; पूर्ष रात्रे पूर्वराञ: the first part of the night, सर्वा रात्रि: सर्बरात्र:, संख्याता राचिः संख्यातरात्रः, gुण्यरात्र: an auspicious night.

The same happens when रात्रि is preceded by अहन्त in a Dwandwa; as अछुच्च रात्रिएच अहोराच:.
(b) $\ddagger$ राजन्, अहन्द and सखि; as परमः राजा परमराजः a great king; मद्राणां राजा मद्रराजः, उत्तमं अछ्ठः उत्षमाठ an excellent day, एकं च तबहः एकाहः; द्योरह्नोः समाहारः दूघहः, so इपह्हः, सप्ताहः, \&c. पुण्यं अहः gुण्याह a holy day, सुदिनाहम्, (vide §245. b. ), क्रष्णस्य सखा क्रष्णसरः \&c.
(c) Fxceptions§-अتन्च when preceded by an indeelinable, or a

* तत्वरुबस्पाहुल ले: संख्यास्ययादे:। Pân. V. 4. 86.
$\dagger$ अछ्छः सर्बेकदेशसंख्यातंकुण्यात्च रात्रेः। Pân. V. 4, 87.
$\ddagger$ राजाहः सस्तिम्पष्टच। Pân. Y. 4. 91.
§ अद्धोर्ल्न पतेम्यः। Pân. V. 4, 88.
H. s. G. 10 .
werd denoting a part of the whole, or by सर्व or by a numera! with a Taddhita affix added to the whole compound, becomes अह्न; as अतिक्रान्तमह: exceeding a day (in duration) अत्यह्नः, पूर्वाह्ल: forenoon, सर्वाइ्नः the whole day, संख्याताह्नः, द्वचयोरह्नोः भवः द्वचह्नः (-ह्ना fom. ), द्वच्न्नर्रियः \&c.; with संख्यात the change is optional; as संख्याताह्नः, or है:.
$N . B$ The* of the substitute is changed to or when preceded by $\quad$ belonging to the first mombsr ending in अ; as सर्वाह्ल:; bnt परागतं अह: पराह्नः (as परा ends in आ ).
(d) $\dagger$ तक्षन्व when preseded by ग्राम or कौट, and श्वन्न by अति or an inanimate object with which it is compounded; e. g. त्रामस्य तक्षा मामतक्षः ' ‘a village carpenter i. e. one not very skilful,' कुध्यां भवः कौटः ( स्वतन्तः ) स चासौ तक्षा च कौटतक्ष: 'an independent earpenter'; अतिग्व: [ बराह: ] 'fleeter than a dog'; अतिभी (worse than a dog's life ) सेबा; आकर्षः ग्वा इब आकर्षभ्धः 'a dog like i.e. bad or unlucky throw of dice', but बानरग्धा 'a monkey like a dog'.
(e) $\ddagger$ सक्थि when preceded by उत्तर, सृण or पूर्व or by a word denoting an inanimate object with which it is compounded; उचरसक्थम् 'the upper part of the thigh', घुगसक्थम् 'the thigh of a deer,' पूर्वसक्थम, फलकमिव सक्षिथ फलकसक्थम् ' B thigh like a board'.
( $f$ ) A numeral when compounded in a Tat. निर्गतानि f्ञाइत: निंज्रिं शानि वर्षाणि ( चैत्रस्य ) more than thirty; निर्गतः त्रिशतोहुलिम्य: निस्रिंश: खड्ग: a sword more than thirty fingers in length.
§ 240. The following words have an अ added to them when at the end of a Tatpurusha compound:-
(a) गो except when a Tad. aff. is added and then dropped§; e. g.


## * अह्लोडद्नन्ताद ! P\&n. VIII. 4. 7.

। ग्रामकौटाभ्यां च तक्षणः। अतेः ड्रुनः । उपमानावशाणिदु । Pán. V. 4. 96-97.
$\ddagger$ उत्चरमृगपूर्बाचच सक्थ्नः । Pân. V. 4. 98.
§ गोरतद्धितलुकि। Pân. V. 4. 92.
 धनः, but द्विड: exchanged or bartered for two cows.
(b) उरष meaning 'ohief or eminent'. अम्बानां उर हब अभ्बोरसम् 'the chief of horses i. $e$. an excellent horse.'
(e) t The words अनस् अरमच्, अयष् and सरष् when they denote a class or form names; उपानसम् (उपगतं अनः) 'a cart-load,' महानस: ' E kitchen'; अघृताइम: 'a kind of stone like the moonstone' [in this case the final अन् is dropped]; कालायसम् 'black iron', मण्डुकसरसम् 'a lake full of frogs'; जलसरसम् 'a lake of that name.'
(d) $\ddagger$ नौ at the end of a Dwigu, exoept when the Tad. affix is dropped ), as द्वाभ्यां नीक्पामागतः द्विनावरूप्यः (when the aff. inot dropped ), <्रिनाबम् ' a collection of two boats', so त्रिनाबम् \&ce; but पঞ्बभिः नौभि: क्रीतः पअ्षनो:, also when it is preceded by अर्ष; $a_{8}$ नावः अर्घष अर्षनावम् the nouter is irregular (लोकात् Sid. Kan. ).
(e) § खारी ( a measure of corn) under similar circumstances takes the s optionally, the final ई being dropped before it: द्विखारम्-रिः अर्धखारম्-रि.
$(f)+$ अर्जलि, preceded by द्वि or त्रि in a Dwigu, optionally takes अ, except when the Tad. aff. is dropped, before which the final इ is dropped; दूघชललं-ख्ड 'two handfuls'; but द्वाभ्याम₹लिम्यां कीतः नचस्नलिः।
§241. $\dagger \dagger$ The च् of बह्नन्त is optionally dropped when preced-

[^45]ed by क्̧ु and महत् ; कुत्रह्ता-ह्नः a bad Brâhmana, मढ़ाइह्ना-यु: The: ₹ is dropped necessarily when the compound implies the country in which the Brâhmaṇa dwells; o.g. स्राराध्र्नद्धा a Bráhmana dwelling in Surashtra.
§ 542. The word महव is changed to महा when it forme the first member of a Karmadhâraya or a Bahuvrîhi compound, or when the termination जातीय follows; as महादेबः the great god, महाबाहु: a great arm ( Tat.) or one having a great arm (Bah.) f महाजातीय:; but महतः सेवा महत्सेबा (Gen. Tat.).

Exception:-When it is followed by घास, कर and बिशिष्ट the change takes place necessarily; महतो महत्या वा करः मछाकरः. similarly महाघासः, महाविशिष:-
§243. $\dagger$ अधृ becomes अव्टा when followed by कपाल and गो and the compound so formed conveys the sense of 'an oblation' and 'yoked to' respectively; अध्टाकवाल: ' prepared or offered in eight pans ' ( पुरोडाशः ); अष्टागवं ( शकटम् ) 'a carriage with eight. bullocks yoked to it'.
8.244. $\ddagger$ All the rules given above for the change of the finais of the Tat. compounds do not hold good in the case of the Neg. Tat:; s. g. न राजा अराजा one not a king; न सखा: भसरा, \&c.
(a) But in the case of the word पथिन्र the final इन्त is optionally dropped and अ added; अपथं or अपंथा: 'absence of a road '. पथिन when so modified in a Tat. is ner.; § (but अपथः देशः).

[^46]
## Greperre of Tatpurubea Oompounds.

§ 245. *As a general rale a Tatpurusha compound follows the gender of the final noun.

Exceptions $\dagger$ :-
(a) Compounds with प्राप्त and आपन्श for their first member and the Pradi compounds follow the gender of the words they qualify; प्राप्तजीविकः नरः, प्राघजीविका सी, निष्कोशाम्बिः डुरुष: \&c.
(b) A Tatpurusha ending in रान, अह्न and अह्ह is masculins, except when रात्र is preceded by a numeral and अह्द by gुण्य and छुदिन; e. g. पूर्वराङ:, मष्याह्नः, ससाहः, नबरात्रम्, गणरानस्, sुण्याहम्, सुदिनाहम्; slso that onding in पथ ( substituted for पथिन्न, vide § 280 ) preceded by a numeral or an indeclinable; as त्रयाणां पन्थाः त्रिपथम, बिरूपः बन्थाः विपथम्, a bad or a wrong way; bat सुपन्था:, अतिपन्थाः as they do not end in पथ; (see § 285 )
(c) $\ddagger$ A colleotive Dwigu is neu, $;$ but that onding in अ is generally feminine, and that onding in आ is optionally so in which case it takes the termination ई $_{\text {; }}$ पअंगबं a collection of five cows; त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी; but पञ्चपान्नम, त्रिभुबनम्, चतुर्युणमू \&c.; पञ्चानां लद्वानां समाढारः पऊ्चसद्वी, पञ्चस्ब म्. The च् of final अन् is dropped and the Dwigu is optionally feminine पज्चतक्षी-क्षष्, ( fr . पञ्च+ तक्षन् a carpener ).

## * परबद्धिंन्ंद्वन्द्धतन्तुरुषयोः। Pân. II. 4.26

† द्वियुप्राप्तापन्नालंपूर्वर्गतिसमासेष्ड ! Vârt रात्राह्नाहाः डुंसि। Pân. II. 4. 29. संख्याूर्वे रात्रं कुबम्न I Sid. Kau. पुण्यत्रुष्नाभ्यामह्नः कीबतेष्टा। पथथः संख्याडब्पयादे. । Vârtikas.
$\ddagger$ स नडुंसकम्। Pân. II. 4. 17. आकारान्तोत्तरपदो द्विगु: स्रियामिटः। आबन्तो बा। अनो नलोपश्व वा द्विगुः स्रियाम्र । पानायन्तस्य न । Vârtikas on ibid.
(d) * A Tatpurneha ending in उप्ञा and उपक्रम is of the neuter gender, when the idea of प्राथम्य 'being the first' of what is known or commenced (introduced) is meant to be expressed; पाणिनेरुपज्ञा पाणिन्युपशं ं or composed by Pênini. नन्दोपक्रमं क्रोण: the drona ( $a$ measure of corn ) first brought into use in the reign of King Nanda.
(o) § A Tatpurusha ending in छाया is neuter when the objects. casting the shade are many इक्षणां इक्षुच्छायम् -
$(f) \dagger$ A Tatpurusha having for its first member a aynonym of राजन् ( and not राजन itself) or the words रक्षस, विशाच \&e. and सभा for its latter nember is newter; as इनसभम, ईश्वरसभम् , a king's council; but राजसभा; रक्षःसभम, पिशाचसभम्य ; also that ending in सभा when it means 'a multitude'; as स्रीसभम् 'an assembly of women'; but धर्मसभा in the sense of धर्मशाला.
(g) $\times$ A Tatpurusha ending in सेना, सुरा, छाया, शाला and निशा is optionally neuter; अाद्नण सेना-नम्, यवस्रारा-रम्र malt liquor beer, कुज्यचछ्छाया-यम्र, the shadow of a wall; गोशाला-लम्, श्वनिशा शघ् ( the 14th day of the dark half of a month, so called because certain dogs observe a fast on this night, according to the Sâbarabhâshya ).
N. B. These rales hold good in the case of Tat. alone; so दृढसेनो राजा (Bah. ); असेना ( Neg. Tat. ), परमसना ( Karm. ).

[^47]विभाषा सेनाद्यराच्छायाइाला广नेशानाम्। Pân. II. 4.25.
III. Bahuvrîh of the atrpibuttve Oompounds.
§ 246. * A Bahurrîhi compound consists of two or more nouns in apposition to each other the attributive member being placed first and denotes or refers to something else than what is expressed by its members. It generally attributes that which is expressed by its second member, determined or modified by what is denoted by its first member, to something denoted by niither of the two; e. $g$, महाबानुद्ध: ' one whose arm is great; ' पीताम्बर: 'one whose garment is yellow.' When dissolved it must have the pronoun यव in any one of the oblique cases: as महान् बाहुः यस्य स महाबाहुः $[$ नलः ]; पीतं अम्बरं यस्य स घीताम्बरः [ हृरःः ]. A Bahuvrîhi compound partakes of the nature of an adjective and assumes the gender of the substantive it aualifien.

Note-In English such compounds are by no means rare ; of. high-souled, good-natured, narrow-minded \&c.
N. B. The difference between a Karm, and Bab. comp. is this:- In the former, one of the member alone is in apposition to the substantive it qualifies, while in the latter the whole compound is an adjective. In the former the sense is complete in the comp. itself; in the latter it is not so; d. g. घनइयामः नल:, here one of the members viz. इयाम: is in apposition to नलः and therefore the comp. is a Karm. गंभीरनाद: as a Karm. aimply means गंभीरश्रासौ नाद: 'a deep sound,' and the sense is oomplete; asa Bah. it is equivalent to गंभीरः नावः यस्य' some one whose sound is deep '; bere the sense is not complete unless it is known whose sound is meant.
§ 247. Bahuvrîhi compounds are divided into two classes, समानाधिकरणबनुत्रीछि and न्यधिकरणबहुत्रीहि. $\dagger$

[^48](a) That is a Samânàdhikarana Bah; in which both the members are in apposition to each other i. s. have the same case relation when dissolved. There are six kinds of this according as the घत् is in any one of the six oblique cases; o. g. घाप्रं उदकं यं असौ प्राप्तोदको ग्रामः, ऊढः रथः येन असौ ऊढरथः अनड्डान्न, उपद्टतः पश्यः यस्मै सः उपद्धतपश्या: रुर्रः, उद्दृतः ओवृनः यस्याः सा उद्दृतौदना स्थाली, पीतं अम्बरं अस्य स पीतान्बरो हरिं, बीराः पुरुषः यरिमन्न स घरिरपुरुषो ग्रामः।
§ 248. A Vyadhikarana Bah. is that whose members are not in upposition to each other $i$. o. are in different cases when dissolved. A $\nabla$ yadhikarana Bah. is not allowed in any ease exceot in the Genitive and the Locative: * as चर्क वाण才 यस्य स चंक्रणणिंः हृरि, चन्द्रस्य इब कान्तियंस्य स चन्द्रकान्तिः $\dagger$; so पद्मगान्घः, शस्रपाणिः, \&cc. शाशो शाखरे यस्य असो शाशिशोखरः \&cc.; but पश्वग्रिर्भक्तमस्य पस्चभुज्तः is not allowed.
§ 249 Obs.-The Bah. compounds are also further divided into two kinds; तद्नुणसंबिज्ञान बहुव्रीढिः and अतद्नुणसंबिज्ञान बहुव्रीढिः: That in which the sense of the attributive member is also present is called Tadgunasamvij? $\hat{a} n a$. पीताम्जरं हरिमाह्बय is an instance of the first; here such a हरि is meant as has the yellow silk garment actually on. चित्रहं गेषषं आनय is of the other;

* सप्तमीधिशेषणे बहुद्रीहौ। Pân. II, 2. 35. In a Bah. the noun in the Loc. and an adjectival word are placed first; अत एब ज्ञापकात् व्यधिकरणपदो बहुव्रीहिः। Sid.Kau.
$\dagger$ This is allowed by the Vârt. ' सप्तम्युपमानपूर्वपदस्योत्तरपदलोपश्व बक्तव्यः। In a Bah, comp. the word following a noun in the Loc. or an upamânapada (a) noun denoting a standard of comparison ) is dropped; so this ought to bo properly analysed as चन्त्रस्य कान्तिः चन्य्रकान्तिः चन्द्र कान्तिरिब कान्तिर्यस्य असौ चन्द्रकान्तिः। But later grammarians, such as Vâmana, Bhattoji \&o., have rejected this $\nabla$ art, altogether as of no practical value.
here what is meant is herusman only and not his variegated cows.
§ 250. The negative partiole अ or अन्य and prepositions, may, sometimes, form Bah. compounds with substantives; the verbal derivatives used to express their seuse may be optionally retained; अविद्यमानः पुत्ञः यस्य स अपुत्रः, प्रवतितानि पर्णानि यस्य स प्रपर्ण: a tree with its leaves droppea; निर्गता घृणा यस्य स निर्घृणः ruthless ; उद्नता कन्धरा यस्य स उत्कन्धरः; with the neck uplifted; विगतं जीवितं यस्य स विजीषितः dead \&c, Also अविद्यमानपुत्रः, प्रपतितपर्णः \&c.; अस्ति कीरं यस्याः सा अस्तिक्षीरा गौः a milk-oow (where अशिति is an indecliuable meaning 'having').
§ 251. † The particle सह may be compounded with a noun in the Instrumental case in a Bahuvrîhi when there is equal participation in some action; in this case सह optionally bccomes स; as पुत्रेण सह सहपुत्रः or सपुच्तः。
(a) सह remains unchanged when the compound involes a blessing but is necessarily changed to स when followed by गो a cow, वत्स a oalf, or हल a plough, even when a blessing is pronounced; as स्वस्ति राज्रो सहुपुत्राय, सहामात्याय, \&cc.; सगवे, सबन्साय, सहलाय.
§ 252. $\ddagger$ A compound of an indeclinable or a numeral or of आरुस, अदूर or अधिक with a numeral is a Bahuvrihi. In the

[^49]formation of such compounds the final vowel except that of बह्द and गण, or the final consonant with the preceding vowel of the latter numeral and the भति of विंघति" are dropped and अ added; दशानां समीपे ये सन्ति ते उपदशा: 'about ten' i. o. nine or eleven; द्रौ वा उयो वा द्वित्रा: 'two or three'; के वा त्रीणि वा द्विध्राणि; द्वि: आवृत्ता दशा द्विदशा: 'ten repeated twice i.e. twenty; so त्रिवशाः \&c.; बिंशते: आसन्नाः आसन्नबिंशाः 'nearly twenty', त्रिंशतः अदूरा: अदूरंजिंशा: 'not far from thirty', अधिकचर्वारिंशाः 'more than forty': but उपबहव:, उपगणा: . $\dagger$ चतुर preceded by उप or त्रि does not drop any letter but simply has an अ added to it; उ्यो वा चत्वारो वा त्रिचतुराः, चतुर्णों समीपे ये सन्ति ते उपचतुराः,
§ 253. $\ddagger$ Names of directions may form a Bahuvrîhi compound and signify the point of direction between them ; दक्षिणस्याः पूर्वस्याश्व दिशोडन्तरालं दक्षिणपूर्वा; so उत्तरपूर्वा, \&c. But if the words so compounded are not the names of quarters, no compound is possible; as ऐन्द्याश्व कौंबर्यंश्वान्तरालं विक् the point between the East and the North, and not ऐन्द्रीकौबेरी as these are not the names of the Eastern and Northern quarters.
§ 254. The following words drop their final vowel or the final consonant with the preceding vowel and take अ when at the end of a Bah. compound:-
(a) § अक्षि and सकिय 'both meaning parts of the body'; जलजबत् अक्षिणी यस्य स जलजाक्षः ‘one whose eyes are like lotases'; दीर्घ सक्थिथनी यस्य स दीर्घसक्थः 'one having long thighs', 'spindlelegged'; कमले इब अक्षिणी यर्याः सा कमलाक्षी ( स्री);

[^50]but दर्घसक्षि राकटम् 'a cart with long poles'; ₹यूलाक्षा वेणुयहिः ‘a bamboo stick with big eyelike holes'; (where अ is added by § 282 ( c ) and hence the feminine ends in अ; see N. B. For सक्थि see also ( 0 ) below.
N. B. The fem. of Bah. compounds ending in अक्ष is formed by adding m when it qualifies an inanimate object.
(b) " अढ़ुलि, when the compound is an attribute of दारु; पन्न अ हुलुलयो यस्य तत्पज्चाहुलुलं दारु (अद्नुलिसडशावयवं धान्यादिविक्षेपणकाठम); but पञ्चाह्नुiललि: हस्तः the band having five fingers.
(c) $\dagger$ The words मूर्धन्च preceded by द्वि or त्रि, लोमन preceded by अन्तर and बहि:, and नेतृ used in apposition to the name of a constellation of stars; द्रो मूर्धानौ य₹य स द्विमूर्धः two-headed; त्रिमूर्धः: but दशामूर्धा; अन्तलोमः; बहिर्लोमः, मृगो नेता यासां ताः मृगनेत्ना रात्रयः 'nights of which the Mriga constellation is the leader' २.0. 'whose position in the heavens marks their advance;' so पुष्यनेचr: \&ce.
(d) $\ddagger$ Feminine words onding in a termination showing 'a camplement of,' and the word प्रमाणी; e. g. कल्याणी पञ्चमी यासा रार्ञणां ताः कल्पाणीषज्चमा रात्रयः; 'nights whose complement is an auspicious fifth night.' सी प्रमाणी यस्य असौ स्रीप्रमाणः 'one whose authority is a woman.'
(e) § हलि and सकिथ optionally become हल and सक्थ when preceded by अ, दुस्त or तु; अहलः-लि: having no plough; असक्थ:-

[^51]क्थि: 'one who has no thighs,' दु;सक्थ: किथ: 'one having deformed thighs'; सुसक्थः-क्थिः; \&c. शक्ति is another resding for सक्थि in the sâtra; so अशक:-नक्ति:; \&o.
(f) *प्रजा and मेधा under similar circumstances drop their mा and take अस्त; as अवंधमाना प्रजा यस्य असौ अप्रजा: having no progeny, दुटा प्रजा यस्य स दुष्रजाः having bad progeny, शोभना मेथा यस्थ स समेधाः of good intellect; similarly द्रुमेधः, अमेधःः
§ 255. (a) $\dagger$ धर्म when preceded by a single member in a Bahuvrîbi becomes धर्मन्न; कल्याणं धर्मः यस्य स कल्याणधर्मा; similarly समानधर्मा ( see Mâl, Mâd. Act. I Intro. ); but परमः स्वः धर्म यर्य स परमस्वधर्मा:; परस्वधर्मा may also be correct if परमस्ष be regarded as one word compounded in a Karmadhâraya संदिग्धसाध्यंधर्मा, निवृत्तिबर्मा, अऩचिछ्छत्तिधर्मा are to be similarly explained.
(b) धनुष्त् at the ond of a Bah. becomes धन्नन्य, as अधिज्षं जनुर्यास्य स अधिज्पधन्बा one whose bow is strung '; so ज्ञार्द्रधन्वा ( शृंस्य इदं शार्ट्र ) ' one whose bow is made of horn'; i.e. the god Vishṇu. This ohange is optional when the whole compound is a name; शतधन्बान्ड़ः.
(c) Similarly जम्भ 'a tooth', 'food,' \&e. becomes जम्भन्र when preceded by स्ष. हुरित, तृष or सोम: 89 शोभनः जम्भः अस्प सुजम्भा one having beautiful teeth; similarly हॉरितजम्भा $m$.; तुणं भक्ष्यं चस्य, लंणमिब दन्ता यस्येति बा तृणजम्भा, सोमजम्भा one whose food is the holy soma juice; but पतितजम्भा:-
(d) The word ईर्म n. a wound, preccded by दक्षिण्ण becomes ईर्मन्न when the wound is inflicted by a hunter; दक्षिणे ईर्म यस्य दक्षिजेर्मा सृग: a stag wounded on the right side by a haster. See Bhatṭi VI. 44.

* नित्यमसिच् प्रजामेधयोः। Pàn. V. 4. 122.
$\dagger$ धर्मादनिच् केबलात्। Pán. V. 4. 124. धनुषश्र्व। वे। संज्ञायाम् । जम्भा पुह्ररितब़ण सोमेम्यः । दक्षिणेर्मा बुठ्धयोगे। Pân. V. 4. 132, 138, 125, 126.
§256. At the end of a Bah. compound-
(a) * जाढ is changed to ज्ञा necessarily when proceded by y or सम् and optionally when preceded by ऊर्ध्व; प्रगतंत जानुनी यस्य स घ्रकु ' one having the knees wide apart' i. e. 'bandylegged;' सजु: 'one having well-turned or beautifal knees;' ऊर्ध्चजानुः-ज्ञुः - long-shanked.
(b) $\dagger$ जाया becomes जानि; गुवती जाया यस्य स युवजानिः ' one whose wife is goung;' भूजानिः lit. 'one whose wife 18 the earth, i. e. a king,' \&c.
(c) $t$ गन्ध becomes गन्धि when preceded by उत्, पूति or सं; उद्नुतः गन्धः यस्प स उद्रन्धि: 'whose smell is spread sbove,' प्रातेगन्घि: ' having a repulsive smell, ' सुग्धि:. This change of गन्ध is possible only when the smell referred to is inseparably connected with (looks like a part and parcel of ) the object denoted by the other member; as तुगन्धि पुष्षं सलिलं च (which receives its odour from the lotuses \&c. growing in it;) सुगन्धिर्वयु ; but छोगना गन्धा अस्प सुगन्ध आपणिकः ' $\AA$ perfomer dealing in sweet smells.' गन्ध is also changed to गन्धि§ when it means 'a particle of. ' 'a little of,' or when the compound involves comparieon;
> * प्रसंभ्यां जानुनोच्ञुः । ऊर्र्वाद्विभाषा। Pân. V. 4. 129. 130.

> जायाया निढ्। Pân. V. 4. 134. लोषो ब्वोर्वलि। Pân. V.I. 1. 6 ह́. जाया at the end of a Bah. substitutes नि for its final आ. The preceding यू or वू is dropped before a consonant exoept यू.

गन्धस्ये दुत्पूतिछुघुराभिम्यः। Pân. V. 4. 135. गन्धस्येत्वे तदेकान्तग्रहणम । Vart. There is a difference of opinion among critics as to the meaning of the Vai... गन्धस्य \&c. Some hold that the smell must be the natural p -operty of a thing to necessitate the final ₹. Cf. Jagamangala on Bhattii. आทायिबन्गन्धवह्ःः तुगन्ध: \&c. II. 10, and Mallinâtha on Rag. IV. 45. But the view of such eminent grammarians as Kaiyate, Bhaṭṭji, Nagesha; \&c. is as given above.
§ अहपाख्यायाम् । उपमानाच्च। Pân. V. 4. 136-137.

मूपस्य गन्धः यस्मिमन्र तत् स्पपगन्धि भोजनमू; so घृतगन्धि a dinner in which there is a scanty supply of ghee, \&ec.; पद्मस्प इब गन्षः यस्य ततू पद्मगन्धि 'that which has the smell of a lotus.'
(d) नासिकर becomes नस when it is precedod by preposition or when the compound is used as a distinguishing name and it is preceded by any word except ₹शूल; उद्नता नासिका यह्य स उन्नस: 'one having a prominent nose, ' प्रणस: 'one having a good nose, ' दुरिर्ब नासिका यस्य दुणसः $\dagger$ 'one whose nose is like a tree,' ' large-nosed;' but ₹यूल्ननासिक:. नस becomes नस optionally when preceded by खुर or खर; as खुरणसः, or खुरणाः 'baving a nose like a horse's hoof i. e. flat; ' खरणसः-णाः 'sharp-nosed.' नासिका when preceded by वि becomes ग्र or हैप; as विगता नासिका यस्य स विड्य: or विख्य: ' one having a deformed nose.'
§ 257. The following words lose their final vowel when at the end of a Bahuvrihi:-
(a) $\ddagger$ The word पाद when it is preceded by a numeral or $\begin{gathered}\text { e }\end{gathered}$ or when the compound involves comparison and it is not preceded by a word of the हस्त्यादि group (हास्तिन्, अज, करसूल, अम्व, कपोत, जाल, जम्ड, दासी, गणिका and some others). द्वर पादौ यस्प द्विपाव a biped; सुपात् fair-footed; ( व्याघस्य इब पादौ यस्य,) \&c. but हस्तिपाद्ध:, कुम्तलवादः, \&c.
(b) बाद bocomes पद्ध and the comp. takes ई in the fem. in the case of the words क्रुम्भपदी, and others (i. e. कुंभपदी, एकपदी, जालपदी, छंत्रवदी, शतपदी, बिपदी, द्विपदी, तििदी, दासीपदी, बिष्मुपदी, म्रुपदी, \&cc.; ) § but कुम्भपाद: mas.

[^52](0) दन्त nocessarily when it is preceded by a numeral or \# indicating age, or when the whole compound forms a feminine name; and optionally when it is preceded by इयाव, अरोक, a word ending in अम, शुद्ध, ड्रुभ, वृष, or बराह; हौ दन्तो यस्व स दिदन्र 's child so small as to have two teeth only;' षड् दन्ता अस्य † पाहन्न ; शोभना दन्ता अस्य स्ठदन्, सुदती (i. e. youthful) fem; but द्विदन्तः करी, सुद्तः ( having beautiful teeth ) पुरुष:, अयोदती, फलदती (both proper names, ) \&e. but समदन्ती having even rows of teeth; इयाबा (black) दन्ता यस्य स शाबदन्न्तः, अरोकदन्-दन्तः having black or thick-set teeth; कुमडलाग्रदन्न-न्तः, having teeth like the points of buds; इु अ्रदन्न-न्तः \&c.
(d) $\ddagger$ ककुढ़ ' when the compound denotes a particular stage of growth;' अजातं ककुुदं यस्य स: अजातकक्रुत् ' a bull that has not got his hump as yet' i. e. 'who is very young'; also when it is preceded by त्रि and the compound designates the mountain of that name; as त्रिककुत् 'name of a mountain with three peaks'; but त्रिककुद्: ' having three humps'.
(e) § काकुद 'the palate' ( काकुदं तालु Kás.) necessarily when preceded by उत् and नि and optionally when preceded by उत्काकुद, विकाकुत्; पूर्णकाकुत-बुदुः.
§ 258. $\dagger \dagger$ दृदय i changed to हृत् when preceded by सु or दुष्त् meaning 'a friend ', or an 'enemy' respectively; शोभनं हृदयं यस्य स सुह्ट् 'a friend', दुर्हृत ' an enemy'; but सुह्दयः ' oue who has got a good heart' i. e. 'one who is able to appreciate merits', dcc.; दुहांद्यः ' a man of wicked intentions.'

* वयासे दन्तस्य दतृ। स्तियां संज्ञायाम् । विभाषा इयावाऽरोकाम्य।म्य । अमान्तशु द्धशु म्रवृष्वराहेग्पश्र०। Pán. V. 4. 141. 143-145.
$\dagger$ See Foot-note p. 102.
$\ddagger$ कक्रुदस्पावस्थायां लोपः । त्रिककुत्पर्वते। Pân. V. 4. 146, 147.
§ उद्रिभ्पां काकुदस्य पूर्णाक्रिमाषा। Pân, V. 4. 148,149.
†t खहृद्वद्वार्ददो मित्रामित्रयोः Pán. V. 4. 150.
§ 259. Two nouns alike in from in the Loc. and meaning: 'something that can be seized,' or in the Instrumental, meaning 'weapons or things used as weapons,' may be compounded in a Bab. When the sense is 'the fight thas began' and the idea of an exchange of action is to be implied. In such compounds the final vowel of the first member is lengthened nud that of the second is changed to $\overline{\text { s }}$. The compounds so formed are of the nature of Avyayibbavas and are indeclinable. The final उ. takes Guna substitate before the final ह्रं $\dagger 0 . g$. केशोडु केशेषु गर्हात्वेदं युद्धं प्रवृत्तं केशार्वाशि' a battle in which the warriors fight. seizing each other's hair'; दण्डेश्व दण्डेश्व पहृत्येद्य युद्धं घ्रवृत्तं वण्डा-
 but if the instruments used by both the parties be not the same, no compound is possible; हलामुसलि will, therefore, be wrong.

Obs,-( a) The following words aleo change their final to ;; हो दण्डों यसिमन्पहरणे तद् द्विद्डिं similarly द्दिमुसलि, उभाउसया ₹लि, उमाहिसित, उनयह्हशित, उभा-उमया-पाणि, ०बाहु \&c.
§ 260. $\ddagger$ The following Bahuvrîhis are laid down as irregular. शोभनं घातरस्य सुमातः $m$. 'one having an auspicious morning or a day having an aupicious dawn'; see Bhattil. II. 49. शोमनं ग्वः अस्य सुश्व: 'having an auspicious morrow;' शोमनं दिवास्य सुदिवः ' one-who has passed a happy day', शारेरिव कुक्षिरस्य शारिकुक्षः 'having a round belly;' चतस्रोsश्रयोस्य चत्तुरस्र-'four-cornered, quadrangular;' एण्या (of a female black deer) इब पादौअस्य पर्णपदः, अ जपद:, श्रोष्टस्यं इब पादौ अस्य पोष्ठपदः having the feet like those of a bull'.

* तत्र तेनेदमिति सरूप। Pân II. 2.27. सप्तम्यन्ते महणविषये सरूपे: पद्दे तृतीयान्ते च प्रहरणबिषये इदं युषंँ पृृन्तमिय्यर्थे समस्येते कर्मष्यतिहारे योल्ये स बहुद्रांहिः। Sid. Kau.
§ अन्येषामषि हृइयते । इच् कर्मब्यतिहारे ! Pân. VI. 3. 137. V. 4. 127. तिष्ठद्गुप्रभृतितिक्चिच्पत्ययस्य प।ठाद़व्ययीभावत्बमव्ययत्वं च। Sid. Kan. ओर्टुणः। Pân, VI. 4. 146.

士स्रातातसुग्वसुंदिवशारिकुक्ष चतुरश्रैणीपदाजपदप्रोषपदाः। Pin. V.4. $120_{2}$
§201. Tite words उरष, सर्पिद्ध, उपानइ, वाि, मधु, शालि-ली and इंद, उनलन्दे , पशस्, नौ and लझमी when used in the singular, have \& क addel to tham, whan they form the latter member of a Bah. comap.; ब्यू亏 ( expsuded, well-developed) उरः यस्य ब्यूटोरस्कः, त्रियस्तीवैष्कः ' oule fond of ghee', \&oc. एक: डुमान्य यस्य असौ एकड़ंस्कः 'having one mani only', \&sc.; when gंg and the words following it are used in the dual and the plural they take कoptionally. त्रिजमाब or लिड़्डस्कः \&c.
(a) अर्थ takes the final ©s, mecesaarily when preceded by अन and optionally in any other cate; अनर्थकः ‘useless'; but अवार्थं-र्यंकं 'meaningless' बचः.
§262. $\dagger$ A fom. Bob. onding in ze takes this क necessarily; 25 बहुपण्डिका नगरी ' A city having miany ascetics'; बहुषाग्मिमका सभा 'an assembly having many eloquent speakers in it'; but बहुद्धु्डी or बहुछाण्डिको ग्रामः (vide § 263 below), as it is mas.
§ 263. $\ddagger$ And as a general rule, when the final word of a Bah. comp. does not undergo any additions or alterations mentioned in the foregoing iules, it optionally takes the affix क. मढ़ायशास्क:मक्षायशाः ‘of mighty glory'; bet उतरपूर्व, ब्याप्रपाब्, तुगन्षिः \&०.
§ 264. But if the last word of a Bah. compound be a femm noun onding in for ऊ not capable of being changed into ह्यू or उघ् before the vowel case rermination, or if it ends in छह, के is necessarily affized; ईन्वरः कर्ता बस्य तद् ईव्घरकतुषं जगव, बहुनदीको वेशः, रूपवती वध्रः यस्प स रूपबसषफः, \&o. $\frac{9}{9}$ but तुरीः बी is an exception; बहसीकः, सस्रीक: \&c.

* उरः्रभृतिम्वः कण्। Pân. V. 4. 151. हह डुमान्, अनडृान्च, बयः, नौड लक्ष्मरीरीति एकबचनान्तानि पक्यन्ते। द्विबचनान्तेक्यस्तु ' शोषातिभाणा 'इसि बिकल्पेन कप्। Sid. Kau. $x$ अर्थान्नञः। Virtiks.
$\dagger$ हनः स्रियाम । Pân, V. 4. 152.
$\ddagger$ शेषार्विभाषा। Pân. V. 4. 154.
H. S. G. 11
§265. The final आ is optionslly shortened before $\boldsymbol{\sigma}^{*}$; as बहुमालः-मालाकः-मालकः, \&o.
§ 266. $\dagger$ No क is affixed
( a ) when the whole compound is used as a name or when it ends in ईंयस्, as विश्वे देजे यस्थ विश्धदेब: 'whose deities are the Viswadevas'; बढ़ः अ्भयांसः थस्य बहुश्रेयान. A Bah. ending in ईपष्ष f. (i.e. ईयसी $\ddagger$ ) does not shorten its final vowel; o. g. बद्धाः श्रेयस्यो यस्प बहुश्रेयसीः 'one having many excellent wiven' But अतिश्रेयसिः as a Tatpurusha.
(b) to the word आतृ proceded by a term or praise; घशास्तो काता

(c) to the words नाढि snd तल्डी both referring to the body of an animal; बहुनाढिः कायः 'the body having many artories'; बदुतंत्रीर्यावा 'the many-veined neok'; but बडुनाडीकः स्तम्भ: ' a pillar with many ornamental lines'; बहुतन्त्रका ( many-stringed) बीजा०
(d) to the final of the oompound निष्पवाणिः ( निर्गता प्रवाणी 'a weaver's shuttle' यस्य ) पटः ‘a new, unbleached garment.'
(o) to compounds formed acoording to ruloe $£\{251,252$, and

8 267. In the formation of \& समानाधिकरणबहुप्रीहि, if the first nember be a fom. noun derived from the mas, the affix आा or $^{2}$ $\oint$, the mas. is restored if followed by another fom. noun §; चित्रा गाबः यस्य स चित्रह刀:, जरती गौः यस्य स जरद्नः, रूपवती भार्या बस्य स रूपवद्दार्यः; but गंगा भार्या यस्थ स गंगामार्य:; वामोरूभार्यः; कल्खाजी प्रधानं यस्य स कल्याणीश्रधानः।

[^53]Exception:-(a) This change in the first member does not take place, when it is followed by an ordinal ( fom., or any of the worde, प्रिया, मनोज्ञा, कल्परी, घुभगा, भक्ति, सधिषा, स्वसा, कान्ता; क्षान्ता, समा, बपलग, दुहिता, बामा, अबला and तनयाई as कल्याजी प्रिया, यस्य स कल्बाणीप्रियः ' one to whom a virtuous woman is dear.? तठा मक्तिर्यस्य स छढाभक्तिः, but हृं भर्तिर्यस्य हढभक्ति:."
(b) If the first member be a proper name, an. ordinal number, name of a limb of the body of an animal ending 韦, name of a oless, or a word having a penultimate क in a few cases, it does not undergo this ohange; दक्षा ( a proper name) भार्या यस्य स, वृाआार्यः, वअ्वमीभार्यः, छुकेशीभार्यः, इद्रापार्य, रसिकाभार्यः, चाचिकाषार्यः, \&ec.; but अकेश्ञा मार्या यस्य स अकेशाभार्यः as the first word does not and in ई; जाका भार्या यस्य स पाकलार्यः \&c.
IV. Avfayibia'ta or the Adverbut Oompounds.
§ 268. An Aryayibhira comp. consistr of two members the first of which is, in most cases, an indeclinable (a preposition or an adverb ) and the second a nonn, the whole being treated like the Nom. sing. of new, nouns. the comp. so formed is indeclinable; e. 9. अधिछरि 'in Hari'; अन्तार्गिरि 'in a mountain,' \&e.
§ 269. In forming the Avyavibhâva compounds the following sules shonld be observed:-
(a) The final long vowel is shortened, and the ending $\mathbb{C}$ or ₹ is changed to हand ओ to छं गोपयति गाः जातीति वा गोपाः। तस्मिभ्निति अधिगोपघ, अनुबिब्णु after Viehpu, उपय्य near a cow, \&ec.
(b) †The finsl च of mas. and fom. nouns in अन् is dropped; and optionally that of noutor nouns ending in अन्र ; उपराजब्र ; उपचर्मम्-र्म.

[^54](c) *अ is optionally substitated for the final of नदी. पौर्णमासीक आत्रह्डयर्ण and गिरि; उपनदम्-बि, उपपर्णमासमू-सि, उपाग्रह्रायणम्-णि - near to the full-moon day of Mârgas'irsha'; उपगिरमू-रि.
(d) + It is also optionally added to all nouns onding in any of the firsb four letters of a class; उपसमिधम्-ममव्.
(0) अ is attached to the final of the following nouns when compounded in an Avyaya. $\ddagger$;- शरव, बिपाशय, अनस्, मनस्, उपानह, अनडुहा, दिद्र हिंमब्द, दिश् , हशू, विश्, चेतस, चतुर तद्, यद्, कियत्, जरस्य (substituted for जरा) \&cc; शारद्ः समीपन्य उपशरदद्म, प्रतिविबाशम, ‘towards the Vipaśa,' दिशोर्मधय अपदिशय between twodivisiont of the compass. उक्जरसम towards old age, अध्यात्मय on the soal, \&c.; and to अक्षि when preoeded by प्रति, पर changed to परो, सम् and अनु, the इ of अक्षि being dropped; अक्ष्णः प्रति प्रत्यक्षम्य before one's eyes; अक्ष्ण परं परोक्षम् uut of sight; समक्षय्, and अन्बक्षम् afterwards, forthwith.
§ 270. The indeclinables forming Avyaylbhiva compounds: have various senses $£ \mathfrak{o} \circ \mathrm{~g}$. (1) the meaning of case; as गोपि दूति अष्विगोपम् ' in the protector of the cowherd;' so हराविति अभविहरि, अध्यात्मम्य \&c.; (2) सामीप्य or 'vicinity; ss कृष्णस्प समीपस्तुपक्ठष्णय् néar Krishṇa; so उपगबम् \&c. ${ }_{11}$ (3) ससृद्धि or 'prosperity' as मर्राणा ससृध्धिः सुमद्रम्, 'in a country wherein the Madras are in a prosperous condition,' (4) ब्यृद्दि (बि+ काड्धिः) or 'bad condition' as यवनानां व्यृद्दिः दुर्र्यननस् 'When the Yavanas are in a bad condition;' (4) अभाब or. sbsence; as मक्षिकाणाममावः निर्मक्षिकम्य 'where flies are

[^55]atterly absent ' i. o. 'perfect loneliness ', or 'quiet'; so निर्जनाए \&cc. (6) अत्पय or 'the olose or the transgression of ' as हिमस्य अत्ययः अतिहिमस्य , 'after the wintry season,' so अतिवसन्तम्य , आतियौवनम, अतिमात्रम् ' transgressing the proper limits', \&ec; (7) असम्पति or 'unfitness of time ;' as निक्रा संभति न युज्यते हति अतिनिर्द्रम्व 'past sleeping time ;' as अतिनिक्र्रम्य उत्तिक्षति पुरुष:; (8) भावुर्भाब or ' manifestation ' as हरिशब्दस्य प्रकाइः घ हितहरि in which the name Hari is manifested (loudly uttered ); (9) घश्वात् or * after '; as विष्णो: पश्वाव् अनुविघ्णु; ( 10 ) योग्यता* or 'fitness ' as रूपस्य योग्यमनुरूपम् in a corresponding manner; so अनुगुणन् agreeably or comfortably to, favourably; \&c. (11) वीप्सा or ' repetition' as अर्थम् अर्थ प्रति प्रत्यर्थम् 'in every case ;' अहन्यहनीात प्रत्यह्य-ह, 'every day ;' so प्रतिपर्वतर्त, \&ce. ( 12 ) अनतिवुत्ति or the ' non-violation of'; as इाक्तिमनतिफम्य यथाइाक्ति' not going beyond ' i. e. ' according to oue's power'; so यथाबिधिो \&o. (13 ) साह्रय or 'similarity ': as हरेः साहइयं सहारि 'like Hari.' ( 14 ) आनुपूर्व्य or 'succession in order, priority', as ज्येह्हस्य अनुपूर्त्येण अनुज्येष्ठम्य ' according to seniority', so अनुक्रमय ' according to the proper order,' \&\&c. (15) यौगपथ or ' eimultaneousness ', as चक्रेण युगपत् सचकस् ' along with the wheel '.(16) सम्पत्ति or - power, influence;' as क्षवाणां सम्पत्तिः सक्षत्रम् ' with the Kohatriyas in a satisfactory condition, ' or 'very influential' or ' powerful. ' ( 17 ) साकल्प or 'entirety, fulness '; as तृणमषि अपरित्यज्य सतृणम् 'in a manuer not leaving out even grass' अच्ति; and ( 18 ) अन्त or 'end '; as अन्तेअय्सिय्रन्थपर्यन्तमर्धीते साश्नि "including the work on fire (which is studied last of all ) ${ }_{3}$, so समाष्पस्, \&cc.
§ 271. (a) $\ddagger$ याबट् ehowing a definite measure may be com-

[^56]pounded with any word; e.9. बाबन्तः श्रोका: ताबन्तः अन्युत्तमापाः याबच्छूलोक्रः" अन्युतश्रमाणा: 'bowing down to Aohyata as many times as there are Ślokes ;' so याषान्न अबकाशः तावान् अभ्यासः याजवबकाशम् अभ्यासः \&c.
§ 272. * प्रति meaning ' very little' is compounded with a noun and is placed last; श्राकस्व लेशः ज्ञाकम्रति 'very little vegetable'. But वृक्षं चृं प्रति वियोतते बिद्युत् where ध्रति moans'towards '.
§273. † The words अक्ष, and शलाका and a numeral, are compounded with परि and placed first to express ' lose in a game '; अक्षेण विपरीतं वृत्तं अक्षपरि,' 'so as to be a loser by an unlucky throw of dice'; इलाकापरि 'an unlucky throw or movement of one of the pieces at a game played with Śalakas ${ }_{5}$; पकपरि ' loss of one throw of dice', \&c.
§ 274. (a) $\ddagger$ The prepositions अप, परि and बछि: and worde derived from the root अन्न् ( प्राक्, प्रत्यच्, उदच्, अवाच्, तिर्यच्, \&o. ). are optionally compounded with a noun in the Ablative; अपविष्णु or अपबिष्णोः ' 'away from Vishṇu'; परिविष्णु or परिविष्णो:; बहिर्बनम or बहिर्बनाव; प्राग्बनम् or प्राग्बनाव 'to the east of the forest' \& 0 .
( b ) § आ showing limit, inclusive and exclusive, is optionally compounded with a noun in the Ablative; and so are अनु, आमि, and प्रति all meaning 'towards' with s noun in the Accusative; आद्नुक्ति or आवुक्ते: ' until final liberation ' संसारः, आबालं or आबाछेम्ब: up to the child; हरिभाक्तः; अभ्यशि or अग्निमभिं towards the fire शालमएः पतन्ति; प्रत्याश्ने or अर्मि प्रति; अनुन्तनम् or बनमनु.

[^57](0) अनु meaning 'towaris' or 'alongside of,' 'lengthwise,' is also similarly compounded; अनुवनज्य (वनस्य समीषं अशनिर्गतः 'the thandnrbolt passed ) towards the \{orest'; गत्नाया अनु अनुगका वाराणसी 'Varânasi is alongside the Ganges.' ( गंगादैैर्घ्यसह बलक्षिता इूल्यर्ष: S. K. )
§275. *The words पार and मध्य optionally form Avya. compounds with any nominal base, and are placed first, the final अ being changed to $\mathbb{0}$ when thus compounded; o. g. पार-मड्ये-चंगार्य from the middle of the Gangetic stream; optionally of course, the Gen. Tat.; also गद्रापाराव, गशृनमध्याव. In this case the Ab . termination is irregularly retained. If the final noun has the sense of the Loc. the final vowel may be changed to अस्; as बारे-मध्ये-चद्रम् ; of. पारेसम्डुत्रब्न Bhatti. V. 4.
§276. (a) † A numeral may optionally be compounded with a noun, showing relation by blood or by some kind of. learning, to form an Avya. comp.; द्वौ मुनी बंइयौ द्विम्डानि, व्याकरणस्थ त्रिद्नुनि; o.g. त्रिसुनि ब्याकरणम्य, 'Bans. Grammar of which the three sages, Pánini, Kátyayana and Patanjalî, are the authors in succession.'
(b) $\ddagger$ and with names of rivers, this comp. also shows an aggregato; सत्रगंगम्, दियद्बुनय.
§277. It Any noun may be compounded with the name of a river, into an Avya. comp. to form a name; उन्मत्तरंगम, a place where the Ganges is very boisterous.' so लोहितगंगम, \&c.
§ 278. The indeclinables समया, निकवा, आरात, अभितः, परितः, बश्वार, do not combine with any noun; समया ग्यामं, निकषा लहलग् \&c.
§ 279. The following Avya. compounas are anomalous ๆ :-

* वारेमधे बह्या वा। Pân. II. 1. 18.
$t$ संख्या बइयेन। Pân. II. 1. 19. बंशो दिषा बिधया जन्मना च । sid. Kau.
$\ddagger$ नद़ीभिश्ध। Pân. II. 1.20 समाछारे चायमिघ्पते। Vârt.
tt अन्पपदार्थे च संज्ञायाम्प । Pân. II. 1. 21.
I तिठद्युघभृतीनि च I Pân. II. 1. 17.

तिठन्ति गाबः यस्मिन काले स तिछद्धु दोड्टनकालः 'the time when cows stand for being milked;' see Bhațti. IV. 14. So वह्ठ 'the time when cows conceive or bulls bear the plough; आयत्यः गाब: अस्भिन्य काले आयतीगबम् 'the evening time,' 'the time when the cows come home'; सलेयबम्, 'the time when the barley is on the thrashing ground;' similarly सलेबुसम्; हुनयबम् 'when barley is reaped,' लूपमानयवम्; संहुतयबम्, \&o. समझूमि 'when the ground is even;' समपदाति 'when the foot-soldiers are in right lines, 3 उुमय, विषमम्, अवसमस्त at the end of the year; आयतीसमम्, प्रापसमम् in an ovil year; gुण्यसमम्, प्राह्रम्, प्ररथम्र 'when the chariots move forth,' प्रसृगमू 'when the deer comen,' बिद्युगम्, प्रदक्षिणमु, संभति and असंशाति.
N. B.-According to all followers of Pân. compounde of this group are precleded from being ? uitl or sompounded thongh poets do not seem to respees the prohibtion except in so far as to place such words at the end of these comps.; of. पदृक्षिणकियार्हायाम् । Rag. I. 76 ; also IV. 25, VII. 24, \&c.

## Grisral Rulrs applidablir to All Oompounds.

§ 280. * The words छचू, पुर, अq, धुर when is does not monn 'the yoke of a carriage', and पथ, $\dagger$ at the end of any componnd
 Vishnup;' बिमलाष सर: 'a lake with pure water;' राज्चधुरा 'the yoke of a kingdom', $i_{0}$ e. 'the heary responsibilities of governing it' \&c. रम्पपथो देशः '\& country with pleasant roads', \&ce.
(a) But in the case of ऋच् preceded by अन् or बहु the अ is added only when the compound denotes a student of the Rig Veda§; अवृच: one who does not study the Riig Vedu;' बहृच: 'one that has studied the Rig Vada;' but अनृक् साम, 'the St̂mia Veda that contains no riks,' बह्ठाक् सूक्तम 'a hymn consisting of many riks.'

[^58](b) gुर when it refers to अक्ष ' 8 carr' does not take this जi अक्षप्र the yoke of a carriage; हढध्यः अक्ष:
§281. *The अ of the word अप् is changed to f when preceded by द्वि, अन्तर, or a proposition; and to कू when preceded by अन्दु and the compound is the name of a country ; as दिर्गता आपो यस्मिन्म इति द्रीपम्न peninsula; अन्तर्गता आपो अवेति अन्तरीपम् 'an ieland.' प्रतीपम् 'in oppsition to the force of waters; समीपम्व ; अलूपः $\dagger$ ( अनुगताः आवोऽच्र) ' name of a place or country.' The change of अ to ई is optional if the preposition end in अ;
 a passage for wator.'

§ 282. †t The following words take the suffix $\begin{aligned} & \text { before which }\end{aligned}$ the final vowel, with the following consonant, if any, is dropped.
(a) सामनू and लोमन्न when preceded by प्रति, अन्नु or अव; पतिसार्म, साम अगनुतः अनुसामः friendly; अबरं साम अवसाममू a bad bymn; प्रतिलोमम् 'in inverse order, inversely'; अनुलोमन् 'in natural order, successively, directly.'
(b) घूमि preceded by क्रष्ण, उदचू, पाणद्डु or a numeral $3_{3}$ क्षमा भूमिः यस्य स छ्रष्णघूमः; similarly उदीची धूमिः बस्य स उदग्रूमः,
 two floors'
(c) Thē words नदी and गोदाबरी preceded by numeral; Фञ्चनदम्, सह्षगोदावरम्.
(d) अक्षि when used in a metaphorical sense, and not meaning

[^59]the eyo'; as गषामक्षीष गयाष्न: lit. resembling the aye of a ball hanoe ' $a$ round window.'
(o) अध्नन्त when preceded by a proposition; प्रणतोsयामे a carriage that has reached a road, पहृो (distant) अध्या journey बा प्राध्वः ।
( $f$ ) * also नाभि in compounde like पथ्रनासः ।
§ 283. $\dagger$ अ is added to the finals of the following-
(a) वर्चष्प् preceded by बह्नन् or हसितिन्य अल्यवर्चसम् 'the devine. Majesty of Bramhan or the glory of a Brâhmana'; 'pre-eminence or sanctity arising from sacred knowledge'; हास्तिबर्चसम् 'thesplendour or magnificence of an elepaant'.
(b) समद् proceded by अब, सम् and अन्ध; 0. g. अवततर तमः अवतमसम् 'slight darkness;' संततं तमः संतमसम् 'great or continuous darkness; अन्धं तमः अन्धतमसम् 'pitchy darkness.'
(c) रहस् preceded by अनु, अब or तस; अनुगतं रहः अढुरहसम् 'secret, solitary'; अवततं रहः अषरहसं ‘s little seoret,' or 'desolate'; तषं रहैः तप्तरहसम् ' a hot secluded place.'
(d) उरस्त् in the Loc. and preceded by भ्रति; उरस्षि घति प्रतुरसक्य 'against the breast.'
(e) गो preceded by अनु, when length is implie; अन्डुणव यनल 'a vehiole measuring as much as a bull in lengt

* अजिति योगविभागादन्यत्रापि। Sid. Kau.; this is obtained by separating the portion अच्च from the Bûtra ' अच्च् प्रत्यन्बब 0 ' But. this is no sanction for forming new componnds ending in नाम. It is only a device used by grammarians to explain such words as नलिननाम \&c.
$\dagger$ अछाहस्तिम्यां बर्चसः। अवसमन्धेम्यस्तमसः। अन्बवतप्ताइ्रहसः। प्तरक्तर:सप्तमीस्थाद । अनुगबमायाये । Pín. V. 4. 78. 79; 81-83.
§ 284. * F is always added in the case of the following twentyfive compounds which are:-अषिबमानानि चत्पारि अस्य अचतुरः destitute of four; so बिचत्रुः and सुचतुर: all three Bah. compounds; then eleven Dw. compounds for which see § 192 (b) the last two; and § 196 (c); रजोऽणि अपारत्यूज्य सरजसय Avya, ( सरजः as a Bah. ); निश्वित श्रेयो निःभेयसम,' sure, nover failing blise ;' पुर्षस्य अयु: धुर्वाल्यथम ' the period of human life '; both Tat.; «्योरायुषे: समाहाराः द्वयायुपस ' the period of two lives;' similarly, उपाडुषम्, both Dwigus ; ऋग्यजुषम् Dw.; जातश्वासो उक्षा च जातोक्ष: ' a young bull'; महोक्ष: 'a grown up bull,' वृद्दोक्ष: 'an old bull'; all Karms.; श्रुनः समीवम् उपच्युनम् ' near the dog ', Avya. गोष्ठ ग्या गोष्ठश्व:, 'a dog in a cowpen that barks at others '; hence figaratively' a person who idly stays at home and slandersothers'. Tat.
§ 285. † The finals of componnds having for their first member चु or अति in the sense of 'praise' and किं in the sense of ' censure', remain unchanged; झुराजा ' a good king ' अतिराजा ' a pre-eminent king ': अतिगौौ ' an excellent bull' अतिभ्वा \&c: but परमराजः; गामतिक्रान्तः अतिगबः; क्रुस्सितो राजा किंराजा 'a bad king', किसरा 'a bad trienc'; but किंराजः, किंसख: in other cases. This prohibition does not apply to Bah. compounda स्उसक्थः; स्वक्षः,

Other Ohanges in connection with Compounds.
§ 286. $\ddagger$ The word पाद is changed to पद when followed by आजि, आति, ग and उपहतं; and to पद्द necessarily when followed by हिम, काबिन्, and हाति, and optionally when followed by घोष,

[^60] थन्द्यां गच्छतीति पदगः all meaning one walking on foot, a pedestrian; a foot-soldier ', \&c.; पदोपहतः ' beaten down by the feat'; पद्धिमम् 'coldness of the feet;' पाद़ो बवित्हुं शीलमस्य पत्काषी 'one accustomed to tax his legs, a footman ' ; पदा हतिः पद्धतिः a beatentrack, a way, a road; पद्इोष: or पादघोषः, पन्मिश्र: or पादमिश्रं; पच्छब्द: or पाद्घघ्द्: पनिष्क: or पाददनिष्क: ‘quarter of a Nishka' ( a gold coin ).
§ 287. "द्धदय becomes हृद necessarily when followed by लेख (formed with the affix अण ), and लास and the Tad. affixes य (यद्) and अ (अण् ), and optionally when followed by शोक and रोग and the Tad. य (घ्यक्र); हृदयं लिखतीति हहल्येखः ' heartache's (घज्ञि तु हृदयलेखः Sid. Knu. ), हलासः ' disquietude,' ‘hicocugh'; हृदयस्य प्रियं हांं ‘agraeable to the heart '; हृदयस्येंद हांदै, द्वच्छोकः or द्धदय़शोक: 'the pang of the heart;' हृदयरोमः, हृ्रोगः.
§ 288. (a) उदक becomes उद्द nevessarily (1) when it forms at proper name, also when it is final ; or (2) when followed by the words पेषं, वास, वाहन, and धि; उद्मेघः ' a particular cloud filled with water; उद़धिः, क्षीरोद्: tha sea of milk; लबणेाद: \&ro.; उदपेष्ष पिनஜि, उद्वास: standing in water; उद्वाहन:, उदाधःः ‘a vessel for holding water' घटः, समुक्षे तु पूर्वेण सिद्दूम् Sid. Kau.;
(b) and optionally when followed by a word beginning with a simple consonant and denoting 'a vessel to be filled up with water', and by मन्थ, ओदन, सक्तु, बिन्दु, बज्ञ, भार, हार, बीवध ' $a$ yoke with a pan at each ond for carrying loads ' ( काबड Marathi ) and गाछ; उदकढ़ुम्भः or उदकुन्मः; but उदकस्थानी (as स्थाली begins with a conjunet consonant ), उदकवर्वतः; उद्मन्थः or उदकमन्थ: barley-water; उदोदनः or उददौदन: rice boiled with water,

[^61]water-meal; उदर्वीवघ: or उद़करीवघ:, '\& yoke for carrying water;':उदगाहः or उदकगाह: 'plunging or bathing in water' \&o.
§ 289. (a) When the first member of a compound ends in f or ऊ not capable of changing into इ्य or उब् and not belonging to a form. termination or an indeclinable, the ई or $\overline{\text { i }}$ is optionally shortened; ग्रामणीडुनः or मामणिपुत्र: the son of a leader of. a village; \&cc.; but गौरीपतिः, श़ीम区:, स्रूभन्नः, गुक्षीभावः \&c.
(b) But the word ध्रू followed by कुषंस and कुटि is an exception; ग्रू + क्रुंस = सू-भ्रुकुसहः ( घुवा क्रुंसो भाषण्ण , शोभा वा यस्य स, स्रीवेषधारी नर्तक: Sid. Kau. ) an actor; , श्र-भ्रुक्रुटि: the knit eyebrow; according to some, y optionally becomes ध्र when followed by क्रुस or शृटिः as भकुंसः and श्रकुटिः (see ft. note).
§ 290. Obs.- $\dagger$ The fom. affix आ or $\frac{\mathrm{f}}{\bar{k}}$ at the ond of a word forming the first member of a compound is shortened in most eases when the whole is a name or in the Veda; रेषतिभुत्रः, भरणिपुब्रः, कुमारिदारा, प्रदर्बिदा, अजक्षीरम्य (as अजक्षीरीण ज्रुहोति), शिलप्रस्थम, \&c.; but नान्दी कर:, नान्दीघोषः, फ़ल्युनीपौर्णमासी, जगतीछन्द्ध:, लोमकाम्हम्, \&c. The अr or ई is optionally shortened when followed. by त्व; अजत्वं, अजात्वम्, रोहिणिन्णी-त्वय.
§ 291. Obs.- $\ddagger$ The words ₹ष्टका, इ्रीका and माला shorten theirfinal when followed by चित, तूल and मारिन्न respectively; एट्टाचितमू made of bricks; पक्रेप्टकचितम; इषीकतूलम 'tbe point of a reed,' घुु्षेपीकनूलम्य, मालभारि having or wearing garlands; उत्पलमालभारि, (of. Mal, Mâd. IX. 2. ) \&c.

[^62]§. 292. Obs.- A nasal is inserted in the case of the following words: - सत्प, अगद and अस्तु followed by कार; धेनु by भब्या; लोक by पृणि; अनभ्वाश by इत्य; आय्टर्र and अग्रि by इन्य, तिमि by गिल or गिलगिल; and उष्ण and भद्र by करण; as सत्यक्षारः, ' making true, earnest money,' \&cc; of. Kir. XI. 50. अगदङ्दारः 'a phyjician,' अस्तु घेनुम्भव्या ( भविष्पती धनु: Tat. B. ); लोकम्पृणः ' pervading or filling the world, ' अनभ्याशमित्य: ' not to be approached, to be shunned from afar, ' ( दूरतः परिहर्तब्य हस्चर्थः Sid. Kau. ); घाट्रामिन्धे:, ' one who fries or roasts in a frying-pan,' अभिमिन्ध:, 'one who tindles fire,' तिमिद्रिल: ' $e$ monstrous fish that swallows down Timi ( a large fish said to be I00 Yojanas in length ); 'तिमिद्रिलगिलः $\dagger$ 'a very large fish that a wallows even a Timingila; ' उष्णक्षरणन्र heating; मद्रङ्डरणम् conferring prosperity.
§ 293. रात्रि followed by a krit affix inserts a nasel optionally; राश्रिंचरः or राध्रिचरः, 'a night-rover,' 'a demon; ' रात्रिमटः or गडपय: \&c.
§ 284. $\ddagger$ सह forming the first member of a compound; is changed to E -
(a) when the whole compound is a name; e. g. सपलाशम; but सहयुछ्वा a comrade in battle ( Upapada comp.).
(b) when it means 'including a certain literary work;' or 'in addition to;' as समुहूत्ते (Avya. comp.) ज्योतिषमर्धीते ' he stadies the science of astronomy, including that of finding out the auspicious times, ' सक्षोणा खारी ' a khâri with a drona in addition to it,'

[^63](0) and when the object denoted by the letter member is not visibly seen, but is to be inferred: as सराक्षसीका (Bahcomp.) निशा ' $a$ night in which prosence of domoness is to be inforred'
§295. समान becomes स-
(a) when followed by the words ज्योतिध, जनपद, राधि, नाभि, नामन् , गोत्र, स्य, स्थान, वर्ण, बयष्ष, बचन, and बन्धु; समांनं ज्योतिः अस्थ सज्योति: a kind of mourning which lasts from the rising of the sun or a particular colleotion of stars to its setting. (समानं ज्योतिरस्येति बहुत्रीहिः। यस्मिन्य ज्योतिषि अभित्ये नक्षन्षे बा संजातं तदस्तमयवर्यन्तमनुवर्तमानमाषोचं सज्योतिरित्युच्यते। Tat. Bod. ); सजनपयः belonging to the same country; सरात्रिः, सनाभि: 'connected by the same navel, sprung from the same ancestor,' \&c.
(b) when followed by the word लह्तचारिन $\dagger$ ' $a$ stadent of the Veda who lelongs to the same $S^{\prime} \hat{a} k h \hat{\theta}$ or branch as another;' बमानः जब्लचारी बजद्नचारी.
(0) when followed by तीर्थ with the Tad. affix e added to it; as समानतीर्थे वासी सतीर्थ्य: 'a disciple of the same preceptor ${ }_{3}$ ' and opticnally when followed by उदर under the same circnmstances, समानोदरे शयितः सोदर्घ: of समानोदर्यः ' born of the same womb, ' 'a brother by whole blood.'
(d) when followed by दृक्, दृछा and दक्ष; सहक्, सहशः, सहकः।
(e) $\ddagger$ and in the case of compounds like सपक्ष, बाघर्म्य, स्तजातीय, \&c.
> * ज्योतिर्जनपदरातिनाभिनामगोत्रूपस्थानवर्णवयोबचनबन्धुष्ठ । चरणे ब्नहम्चारिणे। तीर्थ ये। बिभाषोदरे। दृग्ह ख्यतुक्षु Pân. VI. 3. 85-89. हके चेति बक्रव्यम् । Vart.

$\dagger$ चरणः शाखा, ब्नझ्य बेढः । तद्र्ययनार्थ व्रतमषि नझ्झ तच्इरतीति बह्वचारी। Bk:
$\ddagger$ बमानस्य छन्द्स्यमूर्थप्रभृस्युदकेष्डु। Pân. VI. 3. 84. The proper meaning of this sûtra is that the word समान is changed to स in the Veda when followed by any other word than मूर्धन्त. प्रभृति,
§296. स ie changed to © when the following words are compounded*;
(a) अहुलि and सहु; अந्रलिषद्गः:।
(b) भीकु and स्थान $n$.; भीरुछानम्.
(c) ज्योतिस् or अयुस् and स्तोम; ज्योति fice performed for obtaining long life.
(d) and in the case of the words सुषामा and others; इोगन्न साम यस्य सुषामा; 80 निः धामा, सुषेधः; घुषन्धिः, घुस्धु, दुधु \&c.
§ 297. † अन्य in any other case than the Inst. and the Gen. is changed to अन्यद, when followed by भाशिस, आशा, आस्था, आस्थित, उस्सुक, ऊति and राग; अन्या आशी: अन्यदाशी: ' another blessing'; अन्या आशा अन्पदाशा 'another desire '; अन्पदास्था, 'devotion or attachment to another'; अन्पदास्थितः ' resorting to another'; अन्यदुत्सूक:; 'eager for another'; अन्या ऊति: अन्यदूतिः, अन्यः रागः अन्पद्रागः; but अन्यस्य अन्येन वा आशी:
and उदक; अनुप्राता सगर्प्य; (समानो गर्भः सगर्भः तत्र भबः ); अनुससा सयूश्यः सनुत्यः \&c.; but समानदुर्घा, समानप्रभ्रयः, खमानोदर्काः। But as compounds like सपक्ष \&e., cannot be properly explained by any of the sûtras following this, grammarians like Vâmana think that the portion समानस्प ought to be separated from this. sâtra and considered as a separate sâtra by itself; Bhaṭtoji Dîkshita conform to this opinion of Vâmana, but following Haradatta euggests that the स in compounds like सपक्ष may also be taken to be a substitute for सह meaning like or similar to,' the compounds being considered as Behuvrîhis; समानस्येति योगो बिभज्यते । तेन सपक्षः, साधर्म्थ सजातीयमित्यादि सिद्धमिति काशिका। अथबा सहशब्दः सहराबचनोडप्यक्ति। सहइः सख्या ससखीति यथा। तेनायमस्वपदबिप्रहो बहुत्रीछ्हि:। समानः पक्षोऽस्येत्यादि। Sid. Kau.

* समाते ड़्रुछेः स₹ःः। भीरोः ₹थानम। ज्योतिरायुयस्तोमः उषामादिष्ड च। Pân. VIII. 3. 80-81, 83. 98.
$\dagger$ अबष्ठचतृतीयास्थस्यान्यस्य दुगाशीराशास्थाSSस्थितोस्तुकोतिकारकरागच्छेड्डे। अर्थे विभाषा। Pân. VI. 3. 99. 100.

अन्दाशी:; also when followed by कारक and the Tad. affix य in which ceases the resiriction is removed; अन्यस्य कारक: अन्यस्कारकः, अन्गस्यायम् अन्प (1य:; and optionally when followed by अर्थः. अन्यदर्थ: or אमझनार्थ: s different meaning \&c.
§208. *A cortain number of compounds and other words of irregnlar formation are classed under the head of पृषोदर. Any word whose formation cannot be properly explained is included into this group. These are to be taken as found in the language. The principal of these are:-पृषतः उदररं प्रथेदररप् 'wind, sir'; हन्ति गच्छतीति हसतीति वा हंसः $\dagger$ (either from हन् or हछ ); हिनक्तीति मिंद् ( fr. हिस conj. 7 to kill ). गुड्धवासो अत्मा गुढार्मा the soul that is concealed from the external senses, बारिणां वाहकाः बलाहका: ' clouc's' जीवनस्प मूतः ( a bag) जीमूतः 'a cloud'; इमानः (dead bodies ) शोरते अन्न इमशानं or घ्ञावां श्रयनं ( Kâs.); ऊर्ध्च च ततू खं च ऊर्छ्वरं तबू लातीति उलखखल , 's wooden mortar'; पिशितमानामर्तीति पिशाचः, ब्रुबन्तोs₹्याँ सीदन्तीति चृसी 'the seat of ascetics or holy sages discussing pbi iosophical subjects'; मयते असौ, महां रौतीति था, मयूर: 'a peacock.'
(a) $\ddagger$ तीर becomes तार optionally when compounded with the names of directions; as दक्षिणतीरश्र or दक्षिणतारश् ः उ त्तरतीरम्- तारम् \&c.

- (b) Obs. - § दुर becomes दू in the following cases-दुःखेन वाइयते दूडाशः ‘dificull to be given or hurt'; दुःखेन नाइयते दुणाझः 'not easy to be destroyed:' हुःखनेन दभ्यते ब्डभः 'difficult to be injured or impolled:' दुःख्येन ध्यायतीति ఫ़्यः हैc.
§ 299. The vowel of the first member is lengthened in the following cases 7 :-
* पृषोदरादीनि यथोपदिएम । Pân. VI. 3. 109.
$t$ मबेद्वणांगमाद्दमः रिंहो बणेंबिपर्यथाव।
गूठोत्मा वर्णविकृतेर्वर्णनाशन्पृषोदरम ॥ Sid. Kau.
$\ddagger$ दिक्रशब्देम्यतीरस्य तारभाबों बा । Vârtika.
§ दुरो दाशनाशमध्ये पूत्वम्तुत्तरपदावेः घुत्वं च । Vârtika.
श नहिवृति हापव्यधिरुचिसहितनिषु की। बले। मतो बह्वचोडलंजिरा़ीनाम्। दारादीनां च। डपसर्गस्य धडयमनुष्ठे बहुलम । इकः कारो। अंनः संज्ञायाम। नरे संज्ञायाघ । मित्रे चथा । Pán. VI. 3. 116: 18-129. 122. 123. 125, 129, 130.
н. s. G. 12 .
(a) When the nouns derived from the roots नह, वृ, वर्, उपध्र, रुचू, सह, and तन्न with the aff. क्रिप् (०) follow prepositions termed Gati or nouns which they govern; उपानह, नीवृत an inhabited country, a realm, प्राृद्य the rainy season, मर्माबिव piercing the vitals; $s 0$ सृगाबित् a hunter (ef. Bhatṭi II. 7). नीरुक्, अभीर्तक, कतीषट् overpowering an assailant परीतद्. But परिढणन म्व as नहू is not fonowed by Kuip.
(b) When followed by the aff. बल, and the whole is a name; कृषीबलः a huabandman.
(e) Words containing more than two vowels when followed by मवृ ( वत् ) except in the case of अजिर, खदिर, प्रालिन, हैंस, कारण्डब and चक्रवाक and the whole is a name; अमराबती and छराबती which are names; but अजिरवती; वरीढिमती, वलय बती which is not a name. Also in the case of शर, बंश, धूम, अहि, कपि, त्ठनि, शुचि, and हढु; शरावती \&c.
(d) When a verbal derivative with the aff. अ (घস्_) follows a preposition, in most cases, when the comp. does not signify a human being; परिबाकः-परीपाकः; but निषाद: one of a mountaintribe. Similarly प्रति-ती-वंशः; प्रति-ती-कारः \&c.
(e) When काश follows a preposition ending in ₹; बीकाइः, नीकाघ:; but प्रकाशः
( $f$ ) When अgृन is the first, and नर the second member of a compound, and the whole is a name; अटापदम् gold, अअापव: a apider; but अष्टुत्रः, विग्वानरः an epithet of Savitri.
(g) When मित्र is the latter member and the whole is the name of a rishi; विभ्धामित्र:, but बिभ्धामित्रो माणवकः।
§ 300. "स is inserted in the case of the following compounds:-
* अपरस्पराः क्रियासातत्ये। आश्वर्यमनित्ये। बर्चस्केडवस्करः। अपस्करो रथाक्रम्म । बिक्फिरः इक्रुनिलिकिरो वा। प्रतिक्कहाश्व करोः। म₹्करमस्करणणो बेप्युपरित्राजकयोः। कारस्करो बृक्षः। पारस्करक्रभृतीनि च संज्ञायाम्म । Pân. VI. 1. 144, 147, 148-152, 154, 156, 157. तद्द्नृतोः करपत्योश्रोरदेबतथो: सुदू तलोपश्व । Varrt. प्रायस्य चित्ति।चित्तयोः। Vârt.
(a) अपर followed by पर when continuity of an action is implied; अपरस्पराः सार्था गच्छन्ति । सततमविच्छेदेन गच्छन्तीध्यर्थः; but अपरपरा गच्छन्ति। अपरे च परे च सक्छदेब गचन्छन्त्तीय्यर्थः। and in the case of आ+ चर्य when wonder is meant; आश्वर्यं यदि स भुर्जात। But आँचर्य कर्म शोभनम्।
(b) अवकीर्यते इति अवरक्रः: when it means बर्घर्त्र ( कुत्सिते वर्चः बर्चस्कमन्नमल । Sid. Kau. ) otherwise अवकर:; अपस्कर: when it means रथाइ स्व ' part of a carriage'; विफिकरः (or विकिरः ) bird'. प्रतिष्कइः ( सहायः पुरोयायी बा Sid. Kau. ), but प्रतिगतः कशां प्रति० कशः 'one who boldly faces the whip, a disobedient servant' \&cc. मस्कर: 'a bamboo ', but मकरः 'a shark', मस्करिन्न 'an ascetic' but मकरिन्न 'the sea'; कारस्करः when it means ' \& particular kind of tree,' otherwise कारकरः।
(0) in the case of the words of the पारस्करादि group, such as पारस्कर:, किध्हु:, किष्किन्धा, \&ce. when they are names.
(d) and when the words तद् and गृहद are follow $d$ by कर and पति and the meaning is 'a thief', and 'a deity' respectively, and द् and a being dropped before स्; तस्करः, वृहस्पतिः:. Also भायश्रिवत्तम्न, प्रायश्रितिः, बनस्पतिः \&हc.
§ 301. *When the words पुरग, मिभक, सिध्रक, सारिक and कोटर are followed by aन in a compound they lengthen thoir cnding vowel, and the न of aन is changed to or (also after अग्र ); पुरगाबणम्, मिश्रकाबणम्, सिध्रकावणम्, सारिकावणम्, कोटराबणम; but असिपत्रवनम् ; बनस्यास्ये अश्रेवणस्य.
§ 302. Obs-† The न of aन is changed to of necessarity when preceded by $x$, and optionally when comnounded with names of herbs or plants containing two or three vowels


[^64]दारुबनम्! (\% the word contains more than three vowels); ex--ceptions:-इरिकाबनय, मिरिकावनम्, and तिमिरावनम्न-
§ 303. *The न of वाहन is changed to of when preeeded by a word denoting an object that can be borne; उक्षुषाहणम; but शन्द्रवाहनद्य ( इन्द्रस्वामिकं बाहनमित्यर्थः Sid. Kau. ).
§ 304. $\dagger$ The न of पान is changed to ण necessarily when the compound implies a country and optionally when it signifies merely the act of drinking; as सुरापाणुःः ( प्राच्या: ); क्षीग्पाणा: (उश्रीनराः); but क्षीरपाणम् or पान्नम्-
(a) न is also optionally changed to $\sigma$ in the case of the following compounds:-गिरि-णदी-नदी, गिरि-णख-नख, गिरि-णढचनड्य, गिरिनितम्ब-णितम्इ, चक्र-णदी-नद़ी, चक्र-णितम्ब-नितम्ब, \&c.

## Chapter VIII.

## FSRMATION OF FEMININE BASES.

§ 305. Feminine bases are derived from the masculine by the addition of the affixes आ ( टाप्, ढाप्, चाप् ), ईं ( हीप्, ङीष्: ऊीवे ) ऊ (ऊहू) and ति.
§ 306. Before the affix ई-
(a) nouns ending in consonants assume that form which they take before the termination of Inst. sing.; प्रत्यक्चु-प्रतीची, राजन्र-राजी, मघबन्र-मघोनी, ग्वन-गुनी, अयंमव-अर्यम्णी, विद्रस्बिदुयी, \&c. There are some exceptions, अर्बन्व-अर्वणी \&c.

* बाहनमाहिताद। Pân. VIII. 4. 8.
$\dagger$ पॉंन देशे। वा भावकरणयोः। Pân. VIII. 4, 9-10 गिरिनयादीनां वा I Vírt。
(b) the preceding अ or ई is dropped; as गौर-चौरी ओ सऔर्सी, पार्वती. \& \&c.
(c) if a Prâtipadika* ond in य, part of a Taddhitu àffix, that य is dropped गार्ग्य + = गार्गा. 'the daughter of Garga.' \&ec.
(d) the final य of the worde सूर्य, त्तिष्य the constellation of stars called दुष्प, अगर्य and मत्त्य $\dagger$ is dropped; as सौरी, मत्सी, \&ce.
(s) in the case of the participles of the pretent and the future $\overline{\text { a }}$ is inserted, as in the Nom. dual of the nsu. (vide § 311. a. b. ); for instances, see § 236.
§307. A Prâtipadika ending in अ and the words included in the Ajâdi group $\ddagger$ form their fominins in आ $\S$; as भुजानभुजाना; अज-अजा, एडका, अभ्धा, चटका, मूषिका; बाला, बत्सा, होडा, मन्दा, विलाता, all meaning 'a young girl'; ( of these the first five form an exception to $\S 313$, and the second to $\S 308,0^{\circ}$ ); आ is also added to फल when compounded with सत्, भस्रा, अजिन, पण and पिण्ड; to पुष्प when compouuded with सत्, words ending in अच् , to काण्ड, प्रान्त, शात and एक; to शूद्र not preceded by महव, when class is implied, and to मूल preceded by अ; संफला; भस्रफला, पणफला, \&e all 'kinds of creeper'; सतू-पाक्र-काण्ड-पान्त-शृत-एक-पुष्पा, 'kinds of creeper' रूदा ' a woman of the रुद्र class;' अম्ला.
(a) I But if the Prâtipadika end in कर (the member of the

[^65]termination ) the preeeding अ is changed to इ ; सर्विका, कारिका, \&c; the words मामक, नरक, and those ending in the Tad affis: त्य with क suffixed to it, changed their अ to इ similarly; मामिका, जरान कायाति calls out to इति नरिका, दाक्षिणात्यिका, इहत्यिका \& woman of this place.
Exceptions:-*The अ is not changed to $\bar{\xi}$ when the क is added to the pronouns यद् and तद्, or when it is a part of the Tad. affix त्यका, or when there is a compound, or when there it a word included in the Kshipaka group $\mid$ ( क्षिपकगण ); 88 यका, सका, अधित्यका, 'a tableland', उपत्यक्रा'the lond at the foot of a mountain.', बहूपरित्राजका नगरी, क्षिपका, ध्रुवका, कन्यका, \&c.
(b) $\ddagger$ अ is optionally changed to $\overline{\text { F }}$ in the following cases.-
(1) तारका 'a star', तारिका 'able to protect,; वर्णका 'a cloak, a garment,' उर्णिका (in other cases), वर्तक-चर्तबा शक्रुनौ प्राचाम् उदीचां तु बर्तिका; अटका ' kind of Shrâddhe,' अट्टिका (in other cases).
(2) सूतिका-सूतका, \& woman recently delivered; पुत्रिका or gुन्तका, बृन्द्रारका or चृन्दारिका, a goddese.
(3) when the follows upon the fem, termination m shortened to अ and is preceded by य or क; as अर्या + क = अर्यक + आ = आर्गयका or अर्यंका; चटका + क-चटकक + आ =चट किका or चटकका \&c. but संकाइये भवा सांकाईियका, अय्धिका, ड्रभंयातीति खुभायाः; अज्ञाता शुरंया: गुभंयिका.

[^66](c) This change of $\begin{gathered}\text { to } \\ \text { g is neceseary when the of follows }\end{gathered}$ the य or क of a root स्रनयिका, सुपांकिका, \&cc.
§ 308. (a) $\mathrm{A}^{\text {* }}$ prátipadika ending in कर, except यत्कर, तत्कर, किंकरो and बहुकर; घ. सर, preceded by पुरः, अप्रतः अभे and पूर्व; and चर preceded by सेना, दाय and words expressive of place; the words नद, चोर, देब, माह, गर. प्लव, and नद, nominal bases ending in ©u, nominal and verbal derivatives formed by the affix अ causing Vriddhi or Guṇa, such as औपगः, औत्सः, क्रुभकारः, भारहार:, यादृशः, ताद्शः:, \&c. and words onding in the Tad. affies दूयस, दघ, मात्र and इक ( with some exceptions ) and in the krit affix त्वर form their feminins in ई when they are not used adjectively; e. g. भोगकरी conducing to pleasures; एककरी \&c.; पतिही, वित्तशी, \&c.; अमेस्तरी, \&cc.; सेनाचरी, कुरुचरी, a woman of the Kuru country; मत्स्यचरी, \&c.; नदी, देबी, स्ददी, \&c.; सौपर्णोयी, बैनतेयी, \&c.; ऐन्द्री, ओस्सी, \&c ; कुंभऊारी, नगस्कारी, \&c.; उरुद्वयसी-दघ्मी-मात्री, measuring or reaching as far as the knee; \&c. आक्षिकी, लावणिकी, \& \&c.; यादृशी, ताइशी, इत्वरी, evanescent, an unohaste woman \&cc.; गत्वरी \&ce.; but किंकरा, बहुकुरुचरा नगरी.
(b) $\ddagger$ Also words ending in the Tad. affixes न, स्न, ईक, य (causing Vriddhi) and the words तरुण and तलुन; स्रैणी. पौंर्नी fit for a mar; शाक्रीकी, तरुणी, तढुनी, \&c. also words onding in the krit. affix अन causing a nasal to be inserted before it; आब्यं करणी.
(c) § Words indicative of the stages of life except the last taks the fom. ई; कुझारी, किशोरी, बर्करी, बध्युटी, चिरण्टी (both meaning a 'a young woman '); but वृद्धा, स्थबिंरा \&c. as these imply old age; कन्या is an exception.

* टिड्ढाणज्द्रयस ज्दह मूमान चृतयप्ट क्ठञ्क मूक्करपः। Pån. IV. 1. 15.
$\dagger$ Vide the Kâshikâ on Pân. III. 2. 21.
$\ddagger$ नर्नझीक क्रख्युं स्तरुणतलुनानाम्रुपसंख्यानम् । Vârt. यअश्व Pân. IV. 1. 16.
§ वयसि प्रथमे । Pân. IV. 1 20. बयस्यचरम इति वाच्यनू । Vart.
(d) Obs-The words केवल. मामक, भागधेय पाष, अपर, समान, अर्शह्टत, छुमद्गल and भेवज form their fom. in ई when they are used as names (or in the Veda); केबली, मामकी, समानी, आर्यक्छती \&e ; but केषला तमाना. \&c. when they are not names.
(0) The words नर्तक, खनक, रक्धक and रजक, those derived by adding the Krit affixes अक, and 주 ( added to certain roote ) and the words iucladed in the गैराइंगण $\dagger$ form their fem. in ₹; नर्तकी, रजबी \&c. छुछुद्धाकी one who divides or cuts; घ्रुंटाकी robbing or stealing, धाश्री, \&ंc.; गैरी, मनुषी, शृंगी, हरिणी, मातामही, पितामही \&c.; संद्र has संदरा and संदरी.
§ 309. $\ddagger$ Some pratipadikas ending in the Tad, affix य insert अयन् before ई; गार्ग्यापणी ( the grand-daughter of गर्ग), लंढहित्यायनी, कात्यायनी. \&c.
§ 310. The following eleven prâtipudikas ferm their fominine in ${ }^{-}$§ under the circumstances mentioned §-जानपद when it qualifies वृत्ति or 'maintenance', क్రुण्ड when it means 'a vessel' or 's man of a mixed class', गोण 'a full sack', स्यल 'natural sito', भाज 'boiled,' नाग 'a buge elephant', and काल 'a particular colour, नiल when it does not refer to a garment ( or rather refers to an animal ) or means 'indigo', कुरा when it means 'something
* Vide Pân. V. 1. 30.
$\dagger$ पिद्नोरादि म्पश्र । Pân. IV. 1. 41. The following are the more important of the words included in the गौरादि group-गौर, मतुष्य, ऋष्य, पुट, ह्रोण, हरिण, कण, आमलक, बदर, बिंब, उपष्कर, शेखण्ड, सुपम, आलिन्द, आढक, अश्वत्थ, उभय, भृक्र, मह, मठ, अन्र, तक्षन्, अनडुह, अनढबाह, देह, देछली, रजन, आरट, नट, आस्तरण, आग्रहायण, मढ्गल, मन्थर, मण्ठल, पिण्ड, ह्वद, वृहत, मातु सोम, सौधर्म \&a.
$\ddagger$ सर्वत्र लोहिताढिकतन्तेक्प:। Pân. IV. I.' 18.
§ जानपदक्रुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलक्रशकामुक्रकराट्ट्त्त्यमत्राSचनाז्ठच्रिमाश्राणास्थौल प्र्णानाचछ्छादनायोविकारमैथुनेच्छांक्शवेशोड्ड। Pân. IV. 1.42. अनाच्छादने डति न सर्बत्र किंतु। नीलादौपौौ। प्राणिने च। संज्ञायां बा। VÂṭ. शोपार्प्राचाम्य। Pan. VI. 1. 43.
made of iron. कासुक ' desirous of enjoyment,' and कबर ' a knot of hair; as जानपदी [ ृृचि: ], 'जानपदा नगरी '; कुण्डी अमत्र [a vessel ] कुण्डान्या, (one that burns). गोणी आवपनं चेव्, र्गोणा अन्या i. o. 'an empty sack;' हथली अकृत्रिमा चेतू, स्थला अन्या i., o. ground artificially prepared; भाजी आणा (rice-gruel) चेत्, भाजा अन्या; नागी ₹श्यला छेत्, नागा अन्या, काली वर्णश्रंव्, काला अन्या; i. ©. 'if it be a proper name;' नीली अचाज्छाइन [ओषधिबिशोषो गोर्वा] चेव, नीला अन्या नील्या रक्ता छाटी इन्पर्थ नीली or नीला (when a name ), कुरी अयोविक्ञrश्बत् but कुशा 'a wooden peg'; काहुकी 'a woman desirous of enjoyment,' कामुका 'one anxious to meet her lover,' कचरी ' a braid of hair,' but कबरा variegated; शोण has शोणी-णा.
§ 311. * The fominine of noung denoting 'a male' is formed by adding of when the wife of that male is meant; गोपस्य स्री गोपी; रइ़्धी ( sometimes गुद्राणी also ) 'wife of a Śudra'.
(a) bat not of nouns ending in पालक; as गोपालिका 'the wife of a cowherd ' (but गोपाल bas गोपाली); अभ्धपालिका 'the wife of a horse-groom'.
(b) सूर्य has सूर्या 'the divine wite of Surya;' wut स्रूरी i.c. क्ळुन्ती who was a mortal.
§ 312. † The words हन्द्र, वरुण, भब्र, शर्व, इन्द, मुड, and आचार्य. हिम and अरण्य both implying 'vastness; यव meaning 'bad or spoiled barley', यवन when the fommme denotes the alphabet of the Yavanas, मातुल and आचार्य form their fem in ई but insert आन् before this ई e. g. इन्त्राणी 'the wife of Indra;' बरुणाती 'the wife of Varnụa', \&c.; हिमानी 'a vast sheet of ice,' अरणयानी 'an immense expanse of forests,' दुटो योो गबानी, यवनानां लिपिर्यवनानी, but यबनी 'the wife of a Yavana or Yavana woman;' आचार्यानी $\ddagger$ (and not णी) 'the wife of an Achârya or a holy
* पुंयोगादाख्यायाम्य । Pán. IV. 1.48. पालकान्तान्न । Vártika. सूर्पद्धेवतायां चाप् बाच्यः। Vârtike.
$\dagger$ इन्द्रवरुणभवरार्वरुन्रमृड हिमारण्ययवयवनमातुलाचार्याणामानक्। Pàn. IV. 1. 49, हिमारण्ययोर्महत्ने। यबाद़ोबे। यवनाद्धिप्याय्। Vartikas.
$\ddagger$ आचार्यद्वण्बं च । Vártika.
teacher'; but आचर्या 'a woman who teuches; a spititual preceptress'.
(a) "The words मातुल-and उपाध्याय insert this आन् optionally; मातुलानी मातुली; उपाध्यायानी, उपाध्यायी; 'the wife of a preceptor,' but उपाध्यायी or उपाध्याया 'a female preceptor', 'a woman who herself performs the work of an उपाध्याय '; in the case of अर्य and क्षत्रिय, आन्न is optionally inserted before the ई, when no wife is meant- अया-अर्याणी, 'a mistress or a woman of the Vaiśya or trader class', क्षत्रिया. क्षत्रियाणी 'a woman of the Kshatriya or warrior class', अर्यी 'the wife of a Vaishya '; क्षत्रियी ' the wife of a Kshatriya,'

313. †Nouns ending in अ and not having यू for their penultimate except हय, गवय a wild ox, मुकय, मनुष्य and मत्स्य take है whon 'class' is implied e. g. बृषली 'A Sudra female' (also the wife of a दृषल, see §311. above); similarly जाद्वर्ण, महाइस्री, \&c., हरिणी, मृरी, औपगवी ' \& woman ef the औपगव class of Brâbmaṇas,' कठी 'a woman of the कठ class of Brâhmap̣as ', \&c., हयी; गदयी, मुक्यी, मनुषी, and मत्सी (vide § 306. d.); but देवद्ता ' a woman of that name'; अभ्वा as it is one of the words included in the A jâdi group; (see § 307, and foot-note ); इृद्धा ' a woman of the Śudra class ( see § 307 above ).'
(a) Words ending in पाक, कर्ण, पर्ण, पुष्प, फल, मूल and वाल form their fem. in ई when kind is implied; ऊोदनपाकी, शङ्कुकर्णी, शालपर्णी, शंखगुष्पी, दासीफली, दर्ममूली and गोबाली all names of particular herbs.
(b) Also words ending in ई and denoting mankind; दाक्षी 'a woman of the दाक्षि family,' औदमेयी (उदमेयश्यापत्यं), but तित्तिरि:.

[^67]§314. * Prátipadikas expressive of colour, having त for their penultimate and ending in an Anudátta vowel, except आसित black and पलित grey, and the word पिशढ्न form their fominine in ई or आ; एता or एती 'variegated' from एत; रोहिता, रोहिती; पिशद्धीपिशइना; but असिता, पलिता, घ्वेता ( as the त hero is Udátta ).
(a) $\dagger$ But if the Prátipadikica has no त for its penultimate, it simply takes ई; कल्माषी variegated, सारढ़न; but कृष्णा कपिला (as the last vowels are not Anndâtta).
§315. The Teminine of नृ and नर is नारी and that of words
 bv adding ई; as शार्द्ररवी, गौतमी, आतिथेयी, आशोकेयी, चैद्री, पुत्री, \&c.
§316. The feminine of words expressive of relationship is irregular; श्वत्रुग़्वश्रू, पितृ-मातृ, \&c.
§317. T The femansne of पाते is पत्नी meaning 'the sharer with her husband in the fruit of the sacrifices perfcrmed by bim; bnt if it end a compound it may optionally remain unchanged except whan preceled by ममान. एक, वांर, rषेण्ड, य्य भ्रानृ, मद्र, and पुत्र \&c. before which this cnange is necessary; गृहर्पाते or गृहपल्ली, the mistress of the house; or दृढपति or दढपत्नी; गृपलपति or वृषलपर्नी \&c. but समानः पतिर्यस्याः सा सपत्नी a co-wife, एकपलनी, वीरपत्नी.
$N . B .-\dagger$ If there be no compound this change does not take

[^68]place; as, ग्रामस्य पति: 'the mistress of a village', and not पल्ली, similarlv गवां पतिः \&c.
§ 318. *The words अन्तर्वव and पनिबद form their fominiue in ई bat have a न prefized to the ई, अन्तर्वर्नी ' a woman big with a child'. पतिव्न्नी ' $a$ woman whose hasband is living'. But if the word पति means 'a lord or master of' ई only is added; as पतिमती पृर्थ्ना ( the earth having a king ).
§ 319. Adjectives ending in ई short or long, nave no other form for the feminine; as खुचिः, सुधीः \&c.
§320. 1 Adjectives ending in 3 not preceded by a conjunct consonant, except खरु, take ई optionally; o.g. सृद्रु-मृद्:नी, पट्वु:टी. बहुः:-ह्वी; but खरु: 'a girl who chooses her husband' (पर्तिंवरा कन्या Sid. Kau. ); पाण्डु: and not पाण्ड्बी as the उ is preceded by a conjunct consonant; आखु: as it is a noun.
§321. $\ddagger$ A prétipadika ending in उ not preceded by $य$ and denoting mankind forms its feminine in ऊ: e. g. कुरू: ' a woman of the Kusu country'; but अधaर्यु: 'the wife of an Adhvaryu'; also when it does not denote animal-kind §; as अलानू:, कर्कन्धू:; except in the cass of रज्जु and हन्तु; रजज्तु:; हत्गु:
(a) Obs. § A prátipadîka ending in बाहु and used as a proper name, and the word पङ्गू: also form their feminins in ऊ; as भद्रबाहू: 'a woman of that name'; but-चृत्तबाहुः 'a woman having well-rounded arms'; पइ्ग्यू: !

## * अन्तर्वत्पतिवतोर्नुक्र। Pân. IV. 1. 32

$\dagger$ वोतो गुणवचनात् Pîn. IV. 1. 44. खरुसंयोगोपषान्न । Vârtika.
$\ddagger$ ऊठुतः Pân. IV. 1. 66. उकारान्तादयोष्धन्मनुष्य जातिबाचिन: श्रियामूङ्स्याव। Sid. Kau.
§ अप्राणिजातेश्रारज्ज्नादीनामुपसंख्यान । Pân. Vârtika.
§ बाढ्वन्तात्संज्ञायाय। Pân. IV. 1.67. पत्रोश्र्व । Pân. IV. 1. 68. संज्ञायास्। Pîn. IV. 1. 78.
(b) कहु and कमण्डलु: if used as proper names take f; कहू: ' \& woman of that name,' कमण्डल्खू: but कमण्डलुः; कहु: in other cases.
§ 322. *If a compound has for its last member ऊरु and for its first, words signifying a standard of comparison, or one of the words संहित, शाफ, लक्षण, वाम, महित and सह, it forms its fominine in ऊ; रम्भोरूः रम्भे हत्च ऊरू यस्यः: plantain-thighed; करभीरू: having thighs (beautifnlly tapering) like the fore-arm or the trunk of an elephant; सहितोरू: having well-turned thighs; शफौ खुरौ ताचिच संश्लिप्वत्वादर्न यस्यः सा शफोरूः; [ हितेन सह् सहितौ ऊरू यस्षाः सा ] सहितोरू; [ सहेते इति सही ऊरू यस्पाः सा.] सहोरूः ‘ \& woman whose thighs are capable of enduring great fatigue or pain'; or 'one having excellent thighs.'
§ 323. † The fem. of दृषाकणि, Visbṇu or Shiva, अभि, कुसित or कुंसिद 's usurer' is formed in ई before which the final vowel of these is changed to ऐ; दृषाकपारी, अगायी, क्रुसितार्य or कुसिद्दायी.
§ 324. $\ddagger$ The feminine of मनु is optionally formed by adding ई before which the final उ is changed to औ or एं; मनाषी. मनारी or मतुः।
§325. T A prâtipodika ending in short $\sqrt{\boldsymbol{z}}$ or न्र forms its feminins by the additiou of ई; कर्छ-कर्त्री, दण्डिन्ब-वण्डिन्श, शुनी, राशी, परिदिबनुन्परिदिणनी; \&c.
N. B. Words like स्वसु, ननान्द, तिसु, दुछिद्ध, स्वस्ट \&e, being themselves fominine do not take this termination.

* ऊरूत्तरदादौपम्ये । संहितशफलक्षणवामादेश्व । Pâp. IV. 1.69.76. सहितसढ्ढम्यां चेति वक्फन्यम्। Vârtika.
$\dagger$ शृपाकप्यमिक्रुंसित क्रुसिदानामुदात्तः। Pán. IV. 1. 37.
$\ddagger$ मनोरो वा । P6n. IV. 1. 38. मतुरुद्दस्पौकारादेशः स्याद़टातैकारश्व Sid. Knn.

१ ऋन्नेम्पो ऊीपू । Pân. IV. 1. 5.
(a)"युवन्न forms its feminine by the addition of ति before which the final नू is dropped; युगतिः
§ 326. † If prâtipadika ead in बन् it changes its न्व to रू before ईं; शक्रन्र-शाकरी the strong one; पीबन्- पीचरी, शर्बन्न-शार्बरी the night, सुत्वानमतिक्रान्ता अतिसुत्वरी, अतिधीवरी, \&c.

Exception.- $\ddagger$ But if a base end in वन् applied to roots onding in a soft consonsnt; or if a compound has such a base for its latter member, the fom. is formed by adding आा only, before which the preceding अन्र is dropped, e. g. अबावन्न + आT-अवावा a Brâhmana woman ( অहह्नणी) or a iemale thief; राजयुध्वा-
§327. §A Bakuvrîhi ending in अनु forms its fem. in आ optionally; as सु + पर्वन् = सुपर्वन्न्वा, बन्रु + यज्दन् ज्वा, \&e. but if the word ending in अन् be such as drops its अ before the आ of the Inst. sing. it takes ई also optionally; c. g. बहु + राजन-बहुराजन-राजा-राज्ञी \&c.
(a) $\times$ If a Bah. onds in बन् , the $\overline{\text { a }}$ is optionally changed to $\bar{x}$; as बहुधीवन-बहार्धीवा or बहुधीवरी a town in which there are many fishermen.
§ 328. II If a Bah. end in ऊधस्षू it takes the suffix ई in the fom. before which न्र is substituted for the final अस्; पीन ऊधः यस्याः सा पीनेश्री having a large udder: क्रुण्डोमी (see Rag. I. 84.); also when it is preceded bv a numeral or an indeelinable;

## * यूनास्तिः 1 <br> $\dagger$ वनोरच : Pán. VI. 1. 77, 7.

$\ddagger$ अनो बहुवीढेः। अन उपधालोपिनोsन्घतरस्याम Pán. IV 1. 12. 28.
§ वनो न हश्रा हति बक्षन्यद्य । Vârtika。
$x$ बढुवीहौो वा। Tart. on Pán. IV. 1. 7
 दामहायनान्ताच Pân. IV. 1 25-27. बयोबाचकस्यैब ढायन शब्द्नस्य हीज्जत्वं चेष्यते। Vârtika.
:as ढ्वुघी, अन्युम्नी having an udder exceedingly large, but ऊध: अतिकान्ता अन्यूधाः.
(a) Similarly a Bah, ending in दामन, and ह्वायन denoting age, and having a numeral for its first member takes ई in the fom.; द्विदामी, दिहायनी 'a girl two years old; , त्रिहायणी, \&̌e; but द्विढायना शाला a building built two years since.
N. B. -the न of हायन is changed to or after त्रि and चतुर only when it takes ह; चतुर्हायणी बालr; but विद्धायना, चतुर्हायना शाला-
§ 329. * When a compound has for its second member a word denoting a limb of the body of an animal and having no conjunet consonant preceding its final vowel, the fem. is formed by the addition of आ or ई; अतिकेशा-शी; ' a women having abundant hairy ' सुकेशा-शी, चंद्रमुखा-खी; but सुयूल्फा having beautiful ankles; सुस्तनी or सुस्तना ( स्रा वा प्रतिमा वr; ) सुमुखा शाला 'an edifice with a beautiful front'.
(a) $\dagger$ If the word, denoting the limb, nowever, be one of the words कोड, नख खुर, उखा, शिखा, बाल, शफ, श्रुक, भुज, कर \&c. or have more than two syllables, the fem. is formed in आ alone; कल्याणकोडा (अँ्वानातुरः कोडा Sid. Kau.), पृथुजघना, having large hips; चटुलनयना, \&c.
(b) $\ddagger$ Also when the first member is one of स, सह, or बियमान, the fom. is formed in आ necessarily; सकेशा, अकेशा, बिदमाननासिका, सहनासिका \&c.
§ 330. $\dagger \dagger$ Of Bah. compounds having for their last member

* स्वाछ्नाच्रोपसर्जनादसंयोगेपधाव। Pân. IV. 1. 54.
† न कोढादिबह्वचः। Pân. IV. 1. 56.
$\ddagger$ सहनज्इंबियमानपूर्वाच्च। Pân. IV. 1. 57.
 वक्तन्बस्र। पुच्छा|च । कचरमणिरिष शरेम्यो नित्यम्। उपमाना त्क्षाच पुच्छाच्च Vártikas.
one of the words नासिका; उदर, ओष्ठ, जयूल, द्न, कर्ण, चुर्, अड्ण, गान्र, कण्ड and बुच्छ the fem. is fomed either in आा or ई; तुक्रनासिका की; कृशोद्रा-री 's wöman having a slender waist;' बिम्बोरी-हा 'with \& lip as red as the bimba fruit,' दिर्घे जड्डें यस्याः सा दीर्ष-जड्ढा- ही, 'one having long leg3,' hence 'a she-camel;' स्वत्न गी ( बोमन अनां यद्याः सा ) fair-bodied; सुपुच्छा-चर्छा; \&c.
(a) but if gुच्छ be precedod by कघर, मारि and बिष, or if पुच्छ and पक्ष be used in a Bah. involving comparison, the fem. is formed in ई only; कबरgुचछछही, 'one having a variegated plumage' i. e. 'pea-hen'; उल्लूकक्षी इाला ' $\varepsilon$ hall having its sides like the wings of an owl'; उलूकृच्छी सेना 'an army with its rear arrayed in the shape of the tail of an owly
§331. * A Bah. onding in नलं and मुख and used as proper names forms fem. in आ; रूर्बणखा, गोरमुखा; but ताम्रमुखी a girl having a ruddy face.
§332. + Name3 of the limbs of the body, preceded by words denoting a cardinal point in a compound, form their fom. in उदछमुखी, \&c.
§ 332 A Bah. $\ddagger$ onding in पाद् (substituted for पाद) optionatly formo its fom. in इ before which it is changed, to पद्; क्याघस्य ह्रव पादी यस्याः सा उयाश्रपाद्-पदी, ह्रिपाट्-पदी and in आ when पाद means 'a foot of a Vedic verse '; द्विपदा कक्र, एकपदा \&c.
(a) But if पाद्द be preceded by one of the words कुम्म, शूल, तृण, हैस, काका, ह्रण्ण, स्यूकर, \&c. the fom. is necessarily formed in ई. पाद् changing into पद्र as before; कुर्मपदी 'a woman whose feet are as big as a pitcher.

[^69](b) In othor cases the fom, of prótipêdirias onding in पाद्य is formed by adding आ; हस्तिपादा, अजपाढ़ा, \&c.
§ 334. A Dwigu ending in अ forms its fom. in ई; as जिलोंकी; but if the ending word be one of those included in the Ajedi group ( 8 ee foot-note ow p. 108 ) its fom. is formed in आ! त्रिफला, च्रमीका (consisting of three battalions) सेना, \&c.
§335. (a) $\Delta$ Dwigu ending in काण्ड $\dagger$ (a particular measure ) and qualifying a word denoting 'a field ' has its fom. formed by the addition of आ, but when a Taddhita affix has been first added to it and then dropped; as द्द काण्डे प्रमाणं यस्या: असो द्किकाण्ड + मात्रा=द्धिकाण्डा क्षेत्रभक्तिः ' \& piece of land 30 hands in extent'; but द्विकाuडी रज्ञु: 'a rope, 30 hands in length'; also when the ending word is one that does not denote a measure, except the words बिस्त ' a tola', आंचित 'the load of a cart,' and कंबल्या (a weight equal to $3 \frac{1}{3}$ tolas ); पख्चभि: अच्धे: क्रीता पश्वाप्वा, द्वी विरतौ पचतीति विबिस्ता स्थाली; в० द्वचाचिता, लिफंबल्प?
(b) $\ddagger$ When the word पुरुष expressive of measurement ends a Dwigu and the Taddhita affix is added and dropped as before, its fom. is formed both in आ and है; हो पुरुषौ पमाणं अस्याः द्विपुु-बा-पी परिखा 's ditch two purushas ( 13 feet ) in depth'
§336. Participles ( those of the Pres. and Fat. ) of Paraem. roots take o in the fem., वर being inserted before त् as in the Nom, or Acc. dual of the Neu. (see § 116 ) and so do adjectives onding in a consonant ; वचन्ती; याती-न्ती, शासती, दवती, दीव्यन्नी, महती, \&००

[^70]
## Chapter IX.

Sxcontary Nominal Bagre derived by the Addition of THE TADDHITA OR SEOONDARY AFFIXES.
§ 337. The terminations used to form derivative pases, in Banokrit are distinguished into two classes ; (1) Krrit ( कृव) or Primary Affizes and (2) Taddhita ( तद्दित ) or Secondary affixes. Krit are those affixes that are added to verbs, and the Nominal Bases formed by their means are called Primary Nominal Basms; while Taddirita affizes are those that are added to substantives, primary or derived from roots, and the bases formed with them are called Secondary Nominal Bages ( vide § 179 ).
§338. In this chapter we will treat of the more general secondary nominal bases formed by means of the Taddhita affixes, reserving for a future chapter the formation of the primary nominal bases derived by means of the Krit affixes from:
§ 339. The Tad 3hita affixes are addod in various sensees. They occasion various changes in the words to which they are added. The following general observations should be paid attention to.
(a) As a general rule the first vowel of a word takes its Vriddhi substitute before the terminations अ, य, ₹क, ईन, एय, स्य, \&cc. ; as अग्धपति + अ $=$ आश्वपति + अ.
(b) Before terminatione beginning with a vowel or य (1) the final अ, आ, इ, and ई are rejected; (2) उ and ऊ take thoir Guṇa substitats; (3) ओ and औ obey the ordinary rules of sandhi ; आग्वपति + अ $=$ आश्वपत 'belonging to Asvapati,' \&c. m. n.; मनु + अ=मानव: 's descendant of Manu'; गो $+य=ग व ् य ं ~ ' b e l o n g i n g ~$ to a cow', so नाब्य fr . नौ \&c.
(o) In the case of derivatives form compound words sometimes the initial vowel of the second word takes its Vriddhi substitute, and sometimes the Vṛiddhi is double; पूर्वषार्षिक 'belonging to the last year'; similarly सुपांचालकः \&e. सौढ़ार्प fr. चद्धद, सीभाग्य from छुभग, \&c. When these terminations are sdded to a Dwa. comp. both the words of which are the names of deities, $\nabla$ riddhi is substituted for the initial vowel of both, अझ्सिमारूतं कर्म 'a sacrifice offered to Agni and the Marat deities,' \&c.
(d) If the initial vowel of a word be preceded by the यू and व्
 Vriddhi substitate can take place; as व्याकरण + अ = बियाकरण + \& $=$ बैयाकरण:; स्वर्ध + अ = तुबन्ष+ अ = सौबन्ष:; similarly सौबस्तिक from स्वस्ति; सौबर fr. स्वर, \&c.
(o) Before consonantal Tad. affixes, a final ₹ is generally rejected; the final I with the preceding vowel is sometimes dropped before vowel terminations and before such as bugin with य; युबत्युवस्वं, राजन्राजकं, \&c. आत्मनू-आत्म्य-अत्मीय. There are various exceptions to this latter part of the rule; e.g. राजन्य fr. राजन्य \&c.
N. B.-Other changes the student will easily note from the instances given.
§340. The following is a list of such of the Taddbita affixss as are commonly to be met with.

## SECTION I.

Miscellaneous Affisess.
अ-is added in the cense of:-(1)'the son of'; as उषगो: अपत्यं डुमान्य औपगष: 'the son of Upagu'; so बाहदेवः from बदुदेष; पर्वतस्य अपत्य सी पार्षती 'the daughter of the mountain,'
\&c. (2) 'the descendant of'; as उत्सस्य गोत्रापत्पं डुमान् औत्त: ' $a$ descendant of Utsa', उत्सस्य गोत्रापत्यं र्री औत्सी 'a female descendant of Utss', ( vide § 311, 313 ); (3) ' dyed with;' हरिब्रया शक्षं हारित्र्र बसनं 'a garment dyed with turmeric'; (4) 'made of,' देबदारोगिकार: छैबदारब: 'made of the fir tree;' (5) 'belonging to,' \&ce; देबस्य अयं देव: 'belonging to a god,' शर्कराया इदं शार्करं ' of sand': ऊर्णाया इढं और्णं बर्रं ' $a$ woolen garment,' ' ग्रैक्म: 'belonging to the sultry season'; नैश: 'nocturnal;' सांबत्तर: 'yearly' \&c.; when added to हेमन्त the final त is dropped, हैमनः 'autumnal,' ( vide Sis. VI. 65: Kir. XVII. 12). हैमन्तः means ' agreeable in the autumnal season;' (6) lord of'; पृथिव्या ई’्वरः पार्थिवः 'the lord of the earth'; वश्वालानां ₹्वामी पाश्चालः 'the king of the Panchâlas'; ऐक्ष्वाकः* 'the king of the Ikshvâku race', (7) 'a collection of'; काकानit समूह: काकं; बकानां समूहः बांक 'a fiock of cranes'; similarly मायूरं from मयूर 'a peacock,' कापोतं from कपोत 'a pigeon', भिक्षाणiं समूहो भैक्षम; गर्भिणीनां समूहों गार्भिणन्न \&c (8) 'knowing or studying'; ब्याकरणं अधीते वेद वा वैयाकरण: 'one who studies grammar, grammarian', \&c. (9) and to form abstract nouns; मुनेः भाबः मौनं 'silence', युबन्र-घोननं 'Youth;' सुद्धद-सौढार्दं ' friendship'; पथोर्भावः पार्थबं 'greatness, width,' \&c.

 भब: च्रैब्मकः 'produced in the hot season,' (2) कुलालेन छता कौलालकं 'made by a potter,' बह्मणा कृतं ब्नाहलं 'made by Brahman;' ( 3 ) आरायकः 'a forester,' ' a wild

* For the declension of such words vide § T4. a., b.
man', (4) राज्ञां योग्यं राजन्यक्क ' 8 place fit for kings to live in'; मानुष्यकं ' a country fit for men to live in' कुरुक्ड जातः कौरवकः (also कौरष:*) 'an inhabitant of Kuru'; युगन्धरेषु जातः यौगन्धरकः (also पौगन्धरः*) -inhabiting Yugandhara'; (6) वथि जातं पन्थक 'grown on a way '; (7) पन्थानं गच्छतीति पथिकः 'a travellet'; (8) पूर्वाहे भव: वूर्वाहिकः 'happening in the forenoon'; similarly अपराहिक: 'happening in the afternoon's (9) is added to denote 'enmity' काकोलूकयो: बेरं काकों लूकिका $\dagger$ ' the antipathy betwoen the crow and the owl'; similarly कुत्सकुशिक्रिका, \&c.; (10) when added to words ending in the Tad. affixes signifying 'the child or the descendant', and to the words उक्षन्, उष्ट्र, उरक्र 'a ram', राजनु, राजन्य, राजुुत्र, बस्स, मतुष्य and अज, it has-the sonse of 'a collection of'; उपगूनां समूह्हः औपगबकम् ' a number of the descendants of Upagu'; औक्षकं 'a herd of cattle'; राजकं 'a collection of kivga', राजन्बकं 'an assemblage of kohatriyas'; बत्तकं 'a number of calves '; मानुष्यकं, अजकं \&c.; (11) it it also added to क्रम, पद, शिक्षा, and मीमांता in the sense of 'one who has studied them'; क्रमक! 'a student who goes through a regular course of study, or one who lias studied the krama arrangement of a sacred text', मीमांसळ्ध ' a student of the mîmâmsê philosophy', sco. आमह $-i s$ added to the words षित्ठु and मात् in the sense of 'the father of'; पितुः पिता पितामह: 'a paternal grandfather'; मातामछ: 'a maternal grandfather'. (1) उल is added to मादृ in the sense of 'the brother of '; मावुर्भाता मानुलः
* बिभाषा कुछड्युणन्धराम्पाद्य Pán. IV. 2. 30.
$\dagger$ Vide supra. § 306. as These are generally fom. There and some exceptions, as देबास्सर्द 'the onmity between the gods and the demons ' \&c.
' \& maternal uncle'; (2) and ब्य is added to पिष्ट and ज्राठृ in the sense of 'the brother and the son of' respectively; वित्तुः भाता वितृज्यः 'a paternal uncle'; भ्रातुः पुञ्ञः आवृब्यः 'a nephew.'
आयन-and आयनि, are added to patronymics formed by means of Tad. affixes in the sense of 'the child of,' दाक्षायण:-णि: ' the son of Dakksi '; गार्ग्यायणः-जिए: ' the son of गाग्ये, a descendant of Garga '. आयन is also added to the word कापिशी 'name of a town' in the sense of 'produced in'कापिशायनः, and optionally to द्रोण; द्रैणायनः or द्रौणि: son of Drona.
इ—has the meaning of 'a son or a descendant of '; दाक्षि: 'the son of Daksha '; वैयासाक़ः 'the son of Vyâsa,' \&u. (In the case of the words द्यास, वरुड 'name of a low caste,' निषाद, चण्डाल and बिंब, the final $अ$ is changed to अक् before this इ.)
इक [ ठक्, ठञ्ञ, ठन्व ]-bas various senses:-(1) रवत्याः अपत्यं पुमान रैवतिक: *' the son of Revati; (2) 'happening or given once a month, monthly, lasting for a month', \&ce. मासेन दीयते इति मासिकं बेतनं पद्तकं वा; similarly वार्षिकं आयु: \&o. ( 3 ) 'gathering together', सैनिका:; (4) 'asking ;' सुस्नातं 'ृच्छतीति सौस्नातिकः ' one who asks another whether he had an 3nspicious ablution'; во मुखशयनं पृच्छतीति सौखशायनिक: 'one who asks another whether he had comfortable sleep'. (see Rag. VI. 61 X. 14.); सौखस्ठृिकः \&c ; (5) 'using an instrument '; असिः प्रह्रणममस्य असिक: ' one who strikes with a sword,' a swordsman'; धानुष्कः ' an archer ;' (6) 'mixed with,'

[^71]\&c.; दध्रा संसह्टत टाधिकं 'mixed with curds', भारीचिकं fr. मरीचि ' black pepper '; (7) धर्मे चरतीति घार्मिकः ' pious, religious', similarly अथार्मिकः. (8) उद्युपेन तरतीति नाहुेपिकः ' a boatman '; नाविक: \&c. ( 9 ) हस्तिना चरतीति हास्तिकः 'one who rides an elephant'; इकटेन चरतीति श्ञाकटिकः ' one who drives in a carriage '; (10) दभ्रा भक्षयतीति दाधिक: 'one who ents with curds '; (11)' living apon' वेतनेन जीबतीति बैतनिकः ' one who lives upon wages '; 30 वाहनिक:, औपदोशिकः \&c. (12) 'carrying upon'; उत्संगेन हरतीति औत्संगिकः ( 13 ) अस्तीति बुद्धिः अस्य आस्तितः ' a believer in God and sacred writings '; नास्तिक: \&c. (14) it is added to लाक्षा. रोचना, श्राल and कर्दम in the sense of 'dyed with', लाक्षया रकंत्र लrक्षिक' 'dyed with lac '. रोचनिकः, शाकलिकः 'chequered or spotted ', कार्द-मिकः;-(15) वेद, न्याय, वृच्ति, लोकायत and words ending in सूत्र except कल्पस्त्रत्र \&c.; in the sense of 'one who studies them '; बेढमधीते हे.दिकः 'a student of the Veda'; नैयायिक: ' one who studies Nyâya or logic'; दृत्तिमथीते वार्तिकः ' one who studies a commentary' \&c.; लौकायतिक: 'an atheist, a atudent of the materialistic philosophy', सांग्रहस्त्रत्रिक:; but काल्पसूत्रः; ( 16 ) to ह्वास्तिन्य, धेनु, केदार and कबच in the sense of 'a collection of '; हास्तिकं 'a herd of elephants ', घैनुकं 'a herd of cows ', कैदारिकं ' a collection of fields,' काबचिकं ' a collection of armours ';-(1i) to अध्यात्मन्, अधिदेव, अधिमूत, इहलोक, परलोक, \&c. in the sense of ' relating to \&c.;' आत्मानमधिन्टन भवः आध्यात्मिक 'relating to the Supreme spirit ', 'spiritual '; आधिदैविक 'relating to or coming from the governing deity'. आधिभौतिक: 'proceeding from the elements ', ऐहलौकिकः ' temporal ', पारलौकिक: \&cc.-(18) to क्रय, विक्रय, कयविक्रय, and बस्न in the sense of 'living upon (in these cases no $\nabla$ riddhi substitute takes place ); क्रयेण जीवतीति क्रायिक: 'ons who lives upon selling things, a trader', विक्रयिक:, बसिकः,

- one who lives upon wages'.-(19) to words denoting musical inetruments in the sense of 'playing upon'; \&ec. घृदंगबादनं शिल्पमस्य मांद्रिकिकः 'one whose profession is to play on a tabor '; so बैणिक: fr. Viná; similarly बैणविकः, माडुकः or माडुकिकः, झाझंरिकः, \&०0.-( 20 ) to पर्ष and the remaining words* of that group in the sense of 'welling with the assistance of ;' पर्षिकः [ पर्षेण चरति इति, येन पीठेन पन्रूश्रान्ति स पर्व: Sid. Kau. ]; अभ्षेन चराति अभ्विकः, राथिकः \&c. पथा चरति पथिकः ' $\quad$ travoller'; this is also added to words denoting inanimate things. वरिपाथिकं दारु ' wood carried on by the force of water'; (21) to words included in the भस्रादि $\dagger$ group in the sense of ' bears or carries by mesns of ' भर्रया हरतीति भर्जिक:, and to the word बि-बीबघ; बि-बीबषेन हराति वि-बीबघिक:; also बैबधिक:- ( 22 ) to कुसीद and द्यैकाद्शन्न in the sense of ' lending on interest ' क्रुसीढिक: 'a usurer; दशैकादशिकः ' one who lends another ten rupees in order to get back eleven i. e. ' \& usurer '; and (23) to थाकर्ष; आकर्षेण चरति आकर्षिकः ' magnetic, attractive'.

द्वा-( 1 ) Added to पू"्ब or words ending in पूर्व and to शाद्ध it bas the sense of 'done and esten by' respectively; कृतपूर्ब कटं; भाद्धमनेन भुक्तं श्रद्धी 'one who has eaten git a ŝ́râddha'; (2) it is added to a few words. such as खल, कुनुम्ब, \&ce. in the sense of ' 8 collection of ' with fom. term. ई added to it ; खलानां समूहः खलिनी a multitude of thrashing floors or wicked men ', कुडुम्बिनी 's number
*These are अभ्ध, अश्बत्थ, रथ, जाल, तारस, and पाद. $\dagger$ भस्बा, अट, भरण, शीर्ष-्षे-भार, अंस-से-भार, \&०.
of families'. उाफिनो 'a host of female goblins or imps,' शाकिनी, \&०.
इनन्य ( इमनिच् )-forms abstract nouns when added to the words पृथु, सृद्धु, महत, मनु. पदु लघु, बहु, साधु, आश्ड, उरु, गुरु, बहुल, खण्ड, दण्ड, अकिंचन, चण्ड, वाल, वर्त, होड, वाक, मन्द, स्वादु, हस्त, दीचि, प्रिय, दृष, ₹ जु, क्षिप्र, क्षुद, अणु, हढ, हठ, परिवृढ, क्रा, मृशा, वक्र, शीत, उढ्ण, जड, बधिर, मधुर, पण्डित, मूर्ख, नूक, โ्थथर, and words expressive of colour; before this term. these undergo the same changes as before the ईंस् of the comparative and are always mas.; as श्रथिमा ' greatnese', म्रदिमा 'softness' तनिमा, ' thinness' पटिमा 'dexterity;' sharpness.' \&c.; तालिमा, बत्सिमा, होडिमा, पाकिमा 'childhhood'; हासिमा, कोदिमा, दठिमा, उष्णिमा, कारोमा, जडिमा, सु क्रिमा, \&c.
(ए (घ) -this is added to ( 1 ) क्षत्र in the sense of born of the race of; क्षत्रिय:;-( 2 ) राष्ट्र in the sense of 'relating to'; राप्ट्रिय:; - ( 3 ) महेन्द्र in the zenee of 'an oblation offered to '; महेन्द्रियः हावि:;-(4) अग्र; अग्रिय: ' foremost.'
(ईक्क )-is added to शक्ति and यहि in the sense of 'striking with'; शक्रया पहरतीति शार्रीक्र:; 'a spearman' (also श्ञान्तिक: ); यष्टीकः ' one who strikes with a stick'.
(से (य, खञ्ञ ) - ( 1 ) added to क्रुल and words onding in क्रुल it means 'born of ', कुले जातः कुलीनः or कोलीन: 'of a good family,' आव्यक्रुलीनः -कौलीन: 'sprung from a noble and rich family'; it is added to-(2) the words पार and अबार separately or taken together in any order in the sense of 'going'; as पारं गामीति पारीणः 'going over to the other bank'; ( when ased at the end of a comp. it means, versed or adeptin; vide Bhaṭ̦̦ II.46). अबारीण: 'coming over to this side (of a river, \&e.) ;' बारापरीण: ' one who
goes to both sides or one who crosses the sea ': अवारपारीण: 'erossing a river,' \&c.-( 3 ) the word माम in the gense of 'rustic' as मामीणः;-(4) the words अत्मन्र, विभ्धजन and words ending in भोग in the sense of 'beneficial to;' आत्मने हितः आत्मनीन; चिश्वजनीनः, मातृभोगीण: ‘ fit to be enjoyed by a mother'; पितृभोर्गाण: \&c-(5) नव changed to नू; ${ }^{2 s}$ नर्वानः;-(6) अध्वन्न in the sense of 'joumeying' अध्यानं गच्छतीति अध्वनीनः ' a traveller';-( 7 ) सर्वान्न and अनुपद्ध in the senses of 'eating and fastended on' respectively: सर्वान्नीन: 'eating every kind of food'; "अनुपदं बद्धा अनुपद्धीना (उपननत ) ' $a$ shoe or boot of the length of the foot; -(8) तिल and माष $\ln$ the sense of ' $a$ field of'; as तैलीनं ' a sesamum field', माषीणं, \&c.; and to सस्तपद and हियंगु substituted for द्यः + गोदोह; सप्राभिः पदैः अवाप्यत्त सादपदानं ' formed by walking togetber seven steps or speaking seven words'; होगोगोढ़स्य विकार हैयंगबीनं $\dagger$ 'fresh butter or ghee' (vide Rag. 1. 45. Bhatṭi. V.I2).

इय ( छ.छण ) -(1) is added in the sense of ' of or belonging to '; शालाया: अयं गालीय: fr. श़ाला: मालीय: fr. माला; पाणिनीय: 'belonging to the school of Panini'; it is added to (2) स्वसृ and पितृस्वत्व and आ्रातृ in the senses of 'the son of' and 'relating to,' respectively; ₹ ₹स्र्रयः 'a sister's son' वैतृस्वस्रीयः; भ्रार्री 'fraternal';-( 3 ) अभ्व in the sense of 'relating to or a number of 'आश्बयिं (also आग्वं ) 'relating to horses, a number of horses '; (4) when added to the words स्व, जन, पर देष, राजन्, वेणु and वेत्र, क् is

[^72]तनु हैयंगबीनं यद् स्रोगोदोहोद्मबं घृतम् । Amara.
inserted; स्वकीय 'one's own,' जनकीय ' of the people : परकीय. राजकीय, षैणुकाय, ' of a bamboo,' 'बैत्रकीय.
प्र्य-प्रानृषेण 'produced in or relating to the rainy season,' fr. प्रहृष .
एय ( ढक्, ढकमू, ढञ्ञ , )-is chiefly added (I) to words ending in fem. affix in the sense of 'the child or offspring of '; नैनतेय: ' the son of Vinati i.e. Garuda '; भागिनेय: ' the soll of a sister'; when added to कुलना meaning 'a poor woman ', इन is inserted optionally; कौलटेयः or कौलटिनेंय; ; when कूलटा means 'a harlot ' or 'an adulteress' एर; is optionally substituted for एय; कौलटेय: or कौलटेर: ' the son of an adulteress '; it is optionally shanged to एर when added to words denoting 'a female having some kind of defect', काणेयः-下: 'son of a one-eyed woman, ' दासेय:- - : 'son ot female slave '; (2) to words of two syllables ending in $\overline{\text { g but not formed }}$ by the affix इ (इञ्), to मण्ड्डक and words included in the गुभ्रादि group*; आत्रेयः 'son of Atrı', माण्ड्रंक्रः 'son of Mándûka', झौt्रेय: 'son of Subhra (Name of a sage ), मेंत्रेय: \&c.:-(3) and to मातृस्वसृ, and वितृस्वस्ट,
 स्बसेय:, (4) added to नर्दी and कलि it has various senses; आयेग: 'snn of Agni ', 'relating to fire',' having Agni for the presiding deity', \&ce.; it is affixed to-( 5 ) नदी and other words in the sense of 'produced from, \&cc.'; नयाः इंद नयां मवं बा नादेयें ' riverborn '; 'rock-salt '; मांट्यं fr. मही ' produced from the earth', वारणणसेयः \&c.; (6) त्रीहि and ज्ञालि in the sense of ' $a$ field of ' न्वैहेयं, शालीयं;-(7) कुल, कुक्षि, भीवा, and words included in

* उुस, पुर, बह्मक्रत, रोहिणी, रुविमणी, धर्मिणी, विमातृ, विधबा, डुक, बिश्र, इाकुनि, गुक, बन्धकी, \&c.
the कग्रादि group*, with difierent significations and with a क added to it, कौलेयकः ' a dog', pertaining to a noble family '; कौक्षेयकः a sword ', ग्रैबयक: 'a neok ornament', कुस्सितः उ्रयः कश्रयः तत्र जातः कात्रेयकः, अ्रमेयक:, ' village-born, rustic '; नागरेयक:, \&cc. (8) कोश in the sense of ' made of '; कोशोयं ' a silken garment';(9) पुरुष in different senses; पैरुषेय: ' man-slaughter', 'human work', ' derived from or incidental to man, composed or propounded by man '; and (10) to पथिन्, अतिथि, वसति and ₹्वपति iu the sense of ' nsefulin, good for '; पाथे साधु पाथेयं ' what is useful on the wsy '. i. e. 'provisions for a journey '; आतिथिन्दु साधुः आतिथेय: 'attentive to guests, hospitable गतौ साधु: बासतेय: 'hospitable':-यी रात्रिः; स्वपतेः गतं स्वपतेयं (धनं) ' wealth, property '; vide Kir. XIV. 8.
क ( कन् ) -is affixed (1) to words expressive of countries in the sense of 'born or produced in'; मद्रक: 'born or produced in the Madra country ';-(2) to fin in the sense of 'dyed with '; पीतक: ‘ dyed yellow '; (3) in the senae of 'belonging to '; मत्क:, त्वत्क:, \& $c$.-(4) 'bought for' पश्aक: 'bought for five rupees ';-(5) in the sense of 'acting' शीतक: 'one who is cold' i. e. 'slow in aotion,' ' a dilatory or lazy man ;' उष्णक: ' an active man 'i(6.7.8.) to express pity or diminution, or depreciationgुत्रक: ' poor son', देबद्त्तक: ' unhappy Devadatta '; हस्तो वृक्षो दक्षक:, 'a small or stunted tree'; अ₹बक: a bad horse, a hack; रूद्रक: ' a wicked Sudra,' (9) and somotimes with no signification; अबिकः i. e. अबिः 'a ram' मणिक: ' a jowel ', बालक: 'a young boy '; \&e.
कट ( कटच् ) -is affixed (1) to words denoting names of beasts, in the sense of 'a collection of '; अबिकह் ' a flock of sheep'

[^73]\&o. (2) and in varions senses to the prepositions सं, प, वि, नि and उत् ; संकह ' narrow, impassable, crowded ' \&cc.:: प्रकट 'manifest ,; ंबिट 'huge, fieree, large', \&cc.; निकट 'near, close to' \&co.; उत्कट 'large, excessive, powerful' dec.

कटया-Tथकटचा 'a number of ohariots'
कल्प, देश्य and देशीय ( कल्पष्, देइय, देशीयर्, ) are added to express 'equality with, little inferiority to '; विद्दुष: ईषन्न्यूल, बिद्वात्कल्पः-दे इयः-देशीय: ' almost learned '; कुमारकल्पः. 'nearrly equal to Kumâra in valour'; कबिकल्पः, मृतकल 'nearly dead ', \&cc.; these are also added to verbs; पचतिकल्पं 'cooks tolerably well'.

are added in the sense of 'reputed or remarkable for'; as वियया वित्तः-बियाचण्र: ' re markable or known for one's knowledge '; अस्रनुउन्चु:- ${ }^{6}$ renowned for his skill in the use of weapons ' ( vide Bhatṭi II. 32. )
तने ( वुु, टचुल् )-is addea to adverbs of time in the senses of relating or belonging to,' सायं भबः सायंतनः, अघतनः, ह्रस्तनः प्राहेतनः, दिबातनः, दोषातनः, चिरंतनः, सनातनः, -to प; as घ्रन: old;-to the word नब changed to नु; नूतनः.

तर (टरप) -expresses diminution; घोणीतरा 'a small saok, 'बत्ततरः 'a young calf', \&c.
ल-is similarly added to चिर, परुवृ 'last year', परारि 'the year before the last ', प्र and नष; चिरलनं, परुलं, परारिल्लि, प्रलंग and नूल्लं.
ता ( तल )-forms abstract nouns स्रीता, पुंरता, समता, \&cc.; added to ग्राम, जन, बन्दु, सहाए, and गज it has the sense of 'a collection of;' घ1मता, जनता, बन्दुता, \&c.
तिथ-बहुतिथ 'manifold '.

त्य-( त्यक्र) is added in the sense of 'living in, belonging to,' \&c. to the words दक्षिणा, पश्वात्, दुरम्, अमा, डह, का, क्यस, श्वस, and indeclinables ending in तस्व; दाक्षिणाल्य: a southerner, पाधaात्य:, पौरस्त्य:, an inhabitant of the east; अमात्य:, one who accompanies a king, a minister, हहत्य: क्रत्य:, घ्यस्यः, ततस्त्य: \&c.; also to the preposition नि, निस्य: 'eternal'.

चक ( स्यकन्र ) is added to उप and अधि; उपत्पका land at the foot of a mountain, अधित्यका 'a, table-land.'

च्र-ie affized to गो only; गबां समूहो गोत्रा $f$. ' $a$ herd of kine'.
ल्ब-forms abstract nouns; गं।़्वं.
दझ, ट्रयस and माब्र* (दघच्, दूयसच्, मारच्, ) are added in the sense of 'measuring as much as's जाल प्रमाणं अस्प जानुदघं-द्वयस-माँ्रं उबकं ' water reaching as far as the knee', \&c.
 different senses:- स्र्रेण ' womanly, fominino, suited to women, ( $n$ ) womenhood' \&c.; đैंस्र 'manly, heroic, fit for a man, ( $n$. ) manhood, virility'.
पाश-is added as a depreciatory termination; भिबक्षाशः ‘a bad doctor, a quack'; वैयाकणन्पाशः \&c.; added to केश it has the sense of 'a collection of', as केशापाशः ( (\&क्ष and हस्त are also added to केश in the same sense )
मय ( मयद् ) - § is added in the sense of (1) ' made of '; सूव: विकारः सृन्मयं 'made of earth,' काष्हमयं 'made of wood' \&o.; and (2) in that of profusion or excess. ' घृत प्रचुरं.

[^74]यरिमन धृतमयो यज्ञः ' $a$ sacrifice consisting for the most part of clarified butter,' अनमयः \&c. It is not added to words denoting 'an article of food or a covering'; e. g. मौद्नः सूपः.

य (यक् ; यत्, यञ, ण्य)-is added to nouns with different mean-ings:-(1) गबां समूहो गब्या $f$. ' $a$ herd of cattle,' बतानां समूढ़ा वात्या, so खल्या, रथ्या, ( रथानां समूहः ), पाइया, धूम्या, 'a dense mass of smoke' तृण्या, नछ्या, \&c. (2) सभायां साधुः सम्पः a 'courtier'; (3) सतीर्थ्या: 'disciples of the same preceptor,' सोदर्यः, समानोदर्यः ' a brother of whole blood ' ; (4) forms abstract nouns राज्य, सेनापत्यं, पौरोढित्यं, सारथंयं, आस्तिक्यं, \&cc.; it is added-( 5 ) to the words राजन्त and मनु in the sense of 'born of the race of.' राजन्य: ' a man of the Kshatriya class,' मनोर्जातः मनुष्य: (in this case - is inserted ) 'a man ;'-(6) to श्वश्रुर in the sense of 'the son of;' श्धाश्रुर्य:, (7) to कुलें; कुल्य-'of noble descent;' ( 8 ) to वायु, ॠतु, वितृ, and उषस् in the sense of 'having any of these for one's presiding or tutelary deity,' \&c. बापुः 'देवता अस्य बायव्पं अस्रं '\& missile having Váyu for its presiding deity,' कतब्य: 'worshipping the Seasons (as divinities j,' पिsप: ‘sacred to the manes, offered to the manes'; उबस्य: 'sacred to the Dawn;'-(9) to दण्ड and words included under the द्डणादि group in the sense of 'deserving or meriting'; दण्ड्य: 'deserving punishment,' बधयं 'fit to be killed,; अर्ध्य: 'deserving worship,' \&c. In the derivatives given hereafter य ehould be considered as added in the sense attached to each word;-स्तेय 'theft' from स्तेन:, उरस्प: 'born of the breast' (aloo औरस: fr. उरह्द +

अ) fr. उरष् ; दन्न्यं 'wholesome to the toeth' (in this. sense it is added to words denoting the limbe of the body; as कण्य ' good for the neck,' \&ce. ): तुनंनख़्र्य्य 'fit for a dog' fr. ग्धन्; नाभ्यं fit for being the central part of a wheel' 'fr. नाभि 'the nave of a wheol;' नह्य 'fit for the nose' from नासिका; ₹थ्य 'drawing a chariot, a horse, युग्य 'harnessed to the yoke, a ball'; व्यस्य ' of equal age, a friend '; तुल्य 'what is weighed in a balance and found equal', hence ' equal,' fr. तुला; न्यार्य ( न्यायादन पेतं ) just; पश्यं (पथि साधु) 'wholesome;' हृथं ( हृदि स्वृइय ते मनोज्ञात्वात् ) 'agreeable to the heart', धन्यः (धनं लब्धा) obtaining wealth, धर्म्य (धर्माद्नवेतं लब्धा था ) 'consistent with dharma ', or ' obtained justly '; जन्यं 'talk of the people,' बइय 'eapable of being controlled, obediont ', \&cc. द्रद्य ( श्रोर्विकार: ) 'wooden or of a tree ,; भूल्यं ( मूलेनानाम्यं Pân. IV. 4. 49. ) 'price'; \&cc यशास्पः ( यशसा युत्त: ) 'glorious, leading to glory'; ( नार्यं नाबा तार्य )'fit to be crossed over in a boat'; धुर्या ( धुरं बहतीति 'a horse or bullock yoked to the pole of a carriage'; गबर्यं ( गवे हितं ) 'proper or fit for a cow, got from a oow'; \&c.
₹-(1) is added to क्रुटी, शमी and शुण्ड, as a diminutive term, हर्वा कुटी-कुटीर m. n. 'a amall hut,' शामीर: a smal S'ami treo', exjesार: ‘the trunk of a young elophant'.

श्राट and श्राल-ure affized to बि in the sense of 'largeness,' विशंकट 'great, large'; विशाल 'extenaive,' 'spacious,' \&c.
§ 341. The मत्वर्थाय affizes or affixes expressive of possession have the following additional senses:-यूमन्य or ' greatness, emí nence,' निन्दा or 'depreciation,' पशांसा or 'praise,p निस्ययोग or ' constant connection, अतिश्रायन or ' excess over, ' सम्बन्ध or 'being in connection with, 'and अस्तिविवक्षा or 'to express the meaning
of 'Poession' The instances in order are- बबमान्, ककुुवावर्तिन्ं कन्या, रूपवन्र, क्षीरिणो हक्षाः, उदरिणों कन्या, छण्डी.

## SEGTION II.

AfPixem showing Possession. ( मत्वर्थीय).
अ ( अच् )-is affixed to words included in the अर्झआदि groupt; अर्शासः ( अर्शांसि अस्व बिधन्ते) 'suffering from piles;' जटा अस्यास्तीति जटः 'having matted hair'; उरसः 'having a prominent breast.'
आाट and आल一are attached to वाच् in the sense of spenking much or speaking badly '; बाचाटः or बाचालः a prattler, a garrulous or talkative person.'
आडु-दृव्याक्डु: one who poseesses a 'heart'i.e. 'a kind-hearted man ; this is added to शीत, उष्ण, and वृप्र in the sense of ' not capable of enduring;' शीतं न सहते शीतालु: ' unable to endure cold '; similarly उष्णालु:, तृश्रानुः ( तुयः घुरोडाशः तं न सहते । तृर्पं दुःखं इति माधव: S. K. ).
इत一is affixed to तारका and other words $\ddagger$ in the sense of c that

* भूमनिन्दाप्रशंसात्डु नित्ययोगेडतिशायने। सम्बन्घे जस्तिबिबक्षायां भबन्ति मतुवाइपः ॥ (Sid. K8u.)
† अर्शस्, उरस्स -तुन्द, चतुर, पलित, जटा, घटा, अघ, कर्दम, अम्ल, लवण. and words expressive of the deformed limbs of the body sad of colour.
$\ddagger$ तदस्य संजातं तारकादिभ्य हतच्। Pan. V. 2. 36. The follow. inj are some of the words of the तारकादि group:-पुष्ष, मअरी, ऋनीप. क्षण, मून्न, प्रचार, बिचार, कुड्रल, मुकुल, कण्टक, मुसर, क्रम, फुतूहल, स्तबक, किसलय, पद्धब, खण्ड, वंग, निढ़ा, मुद्रा, बुभुक्षा, धतुष्या.
 बर्मन, त्रण, गौरब, श्रास्त, तरहु अतलक, चन्द्रक अनक, गर्व, मुक्रुर, -ल्कर्ष, I. S. G. 14.
is obtaine $u$ or possessed by'; तारका अस्य संजाता: तारकितं नभ: ' the sky studded with stars '; फलानि अस्य संजातानि असौ फलितः वृक्षः; similarly पुछिपत, सुग्सित, दु:खित्त \&e.
इन् and इक ( इनि, ठन्द )—are added to words ending in अ, and to the words of the त्रीह्यादि group"; दण्ड: अस्यrस्तीति दण्डिन्र or दण्डिक ‘ one who has a staff.' धनिन्, सुखिन्, दुरुसिन \&c.; त्रीहिन, त्रीहिक, मायिन्, मायिक, शालिन्न, मालिन्, \&c., when added to वात and अतिसार, क is prefixed to it; वातकिन, 'suffering from gout, rheumatic ; आंतंतारकिन्न, 'one saffering from diarrhcea'; it is added to पुष्करो and other words when the place is meant; पुष्करिणी ' the place where lotuses grow'; hence 'a tank or a lake : similarly कुमुदिनी, पाद्यिनी \&c.; it is aleo added to अर्थ and words ending in अर्थ; अर्थिन् one having some objeet in view; धान्यार्थिन् \&c.; and to वर्ण-बर्वान्' an ascetic.'
इन-is affixed to फल, बर्ह and मल; फलिन: 'bearing fruit, fruitfuP, बर्हिजः ' \& peacock ;' मलिन ' dusky '.
इल一is added to तुन्द, उदर. विचण्ड, यब, त्रीहि and प्रज्ञा optionally.
हर्षं, रण, कुवलय, सीमन्त, ज्चर, गर, रोमाश्च, पण्डा, कज्जल, कोरक, ₹थधुट, फल, गृंद्नार, अंहूर, बकुल, शौरल, 听प्र, कलंक, कर्दम, कन्दल, घूच्च्धा, हस्तक, प्रतिबिंब, प्रत्यय and दीक्षा.
* अत इनिटनी। Pân. V. 2. 21.). The words belonging to this group are:-त्रीहि, माया, शाला, शिसा, माला, मेखला, केका, अषका. पताका, चर्मन, कर्मन, वर्मन, दंध्र्रा, संज्ञा, चडव।, कुगारी, नौ, वर्वणा, बलाश। and words ending in शीर्ष
† पुष्कर, पद्न, उत्पल, तमाल, कुम्द, नह, कपित्थ, बिस, घुणाल, कर्दम, शाक, विगई, कराष, डिरोष. प्रश्राह हिरण्य; केरब, कलोल, तट, तरई, पहुज, सरोज, राजीव, नालिक, सरांरह, उटक, अरबिन्द, अम्भोज, अब्ज, कमल and पपस्.
to पिच्छ, उरष्, अुक्क, वर्ण, उद्कक and पद्ध necessarily to सिकता, शर्करा and फेन optionally; तुन्बिल ' having a protuberant belly, corpulent'; उदरिल, विचणिडल, ( have the same sense); प्रज्ञाल 'intelligent'; पिचिछ्छल ' slimy, slippery'; उरसिल 'having a broad chest '; पद्किल 'muddy ' सिकतिल 'sandy', शर्करिल, फेनिल, \&cc.

उर-दम्तुर ' Laving projecting teeth, hence also rugged' \&ce.
कल-is aâdeà to बल and वात in the sense or "not ouduring "; as घलूलः 'not able to face the army of the enemy', 'one who cannot withstand the strength of another'; वातूल 'one thut cannot bear the wind'. When added to वात it has also the sense of ' $a$ collection'. वातूलः 'a hurricane'.

गिन्-This is added to the word वाच् in a good sense, as आट or आल is added in a had sense; वाग्मिन्न 'elo 1 luent, an orator.'

मत (ड्नुप् ) -is added to क्रुमुद्, नड्र and वेतस् ; कुमुद्वत् 'a place abounding in lotuses '; नडुत् 'atounding in the nada grass', वतस्वत्र 'abounding in canes'.

मत (नतुण्) -is thu general term. expressing possession;* it is added in the sense of 'it has that or that is in it's e.g. गाबंडर्यासिमन्बा सन्तीति गोमान् 'possessing cows', \&e. It is specially added to tho words रस, रूप, वर्ण, गन्भ, स्वर्श, रनेह. शब₹ and मु; रसतान, रूपचान. \&c.; खवान
§ 342. (a) Tho म of the termination मã is changed to व whon affixed to words ending in मू or अ. shert or long, or having vither for their penultimate 1 ; किंबत् from किम्, विद्यात्रत,

तदास्यास्त्यस्मिान्निति मतुप्। रसादिम्यश्व। Pàn. V. 2.94. 95-
$\dagger$ मादुपघायाश्व मतोर्बोंडयवादीम्पः। Pân. VIII. 2.9.

लक्ष्मीबव्, यशास्वत, मास्वव, \&c.;* राजन्+ बह=राजम्बव; as राजन्बन देश: 'a country having a good or just king'; ( of. Rag. VI. 22)= 22.) $=$ राजबव; as राजबान्य देशः 'a country governed by \& king' उदकम उदक + वव=उद्न्बव्व m. 'the sea'; उन्दकबव् as उद्कबान्य (घटःa Jar') (a jar') containing water.

Exoeptions:-म io not changed to $\overline{\mathrm{a}}$ in the case of the words यव, दलिम, ऊर्मि, भूमि, छकमि, क्रु3्बा, वष्षा; द्राक्षा, घ्रजि, व्रजि, ध्वजि, नजि, हरिव, कद्धुद्, गरुू, हक्षु, हु and मधु; a. यबमान्न, ऊर्मिमान्, \&c.
(b) $\dagger$ मूa also becomes बत् when added to words enaing in any of the first four letters of a class; विध्युत्वान, ताढित्बान $\cdot m$, 'possessing lightning' i. o. 'a cloud', \&c. The व of विध्युत् \&f. is is not changed to द् as it is not at the end of a पद.
(c) and when the whole expresses a संज्ञा (a name ); अहीवती: मुनीबती \&c.
§343. When added to words denoting qualities मत is lropped $; \ddagger$ e.g. च्रुक्हो गुणोडस्यास्तीति ग्रक्नः पटः a white (i.e.Passess possessed of the white colour ) garment, so क्бषणः \&c.
य (यप्) - is added to रूप in the sense of ' a ' stamped coin, of or beautiful'; छिम्य 'possessing snow, snow', गुण्य:pos ' possessing merits'.

युष्ष-is added to ऊर्णा, छुभं, अहं, and शां; ऊर्णायु: ' woolen ', इुमंय, 'possessing blise, fortanate', अहंयु: 'proud'; হांडु: ' happy '.
x-is added to पाण्डु, मधु, छुषि, ऊष, नग, घुक्क, पांतु, ख, मुख,

[^75]and कुण ( कुनो हस्तिहन्ड: ); पाण्दुर 'possensing paleness,' i. e. 'pale'; मधुर 'sweet,' \&\&o.
:ल (लच्)-अंसलः 'having muscular shoulders' i. A. - strong', बत्सल 'compassionate;' फेनल 'foamy '; it is also added to words ending in आ and denoting a limb of the body of an animal; घृडालः 'having a orest'.

व-केशाव: 'having beautiful and suxuriant hair,' also (केशिन्ब, केशिक, केशबत् in this sense ) 3 मणिब: 's kind of serpent', हिरण्यव: ' one of the nine treasures of Kubera'; अर्षE+ + व=अर्णव: 'the nea'.

बल (बलच्) -दन्ताबलः 'an elephant'; शिखाबत् ' a peacock'; रजस्बला, छृीवलः ‘a husbandman,' अाघुतीबलः 'a sacrificial priest' 'a distiller of spirit"; परिषद्दल: 'a king '; and ऊर्जसलः ' powerful'.

बिन्स-* is added to माया, मेशा, सज् and words ending in स् ; माया० बिन्न 'a magician;' \&c., मेधाबिच्च 'talented,' स्रणिन्न् ' posessing a garland,' ते जस्विन् ' lustrous,' \&c.; aloo to आमय the final अ being lengthened ; आमयाषिन्न diseased’.

श—लोमशः 'hairy,' 'a monkey'; रोमश:; कविछाः 'tawny'.
N. B. $-\dagger$ These affixes are prohibited after Karmadhéraya compounds.

[^76]
## SECTION III.

## Affises Forming Advrbrb.

अक (अकचू )-is inserted before the final vowel of indeclinables. without any change of meaning; उचี:-उत्रकै:; नीचै:नीचकै:

एन-is added to nouns indicating 'a direstion' in the sense of ' not far from'; पूर्नेण ग्रामं 'to the east of the village not far from it'; अपरेण ग्रामं, \&cc.

तस्ष ( तसि)-has the sense of the Ablative; आदितः 'from the beginning,' मध्यतः, स्वर्तः, वर्णतः \&c.; sometimes this is added in the sense of the Gen.; as देवा अर्जुनतोभवन 'the gods declared themselves on the side of Arjuna '; ( तसिल् )-परितः ' ' on all eides'; अभितः ' on both sides '.

ना—विना ' without', नाना 'in various ways ', \&c.
बत-* is affixed in the sense of 'equally with' or 'like to' when the equality or likeness refers to an action; Fाहांणेन तुल्यं जाह्मणबद्धीते; but पुत्रेण तुल्यः सशृलः and not पुत्रवत सश्रूलः; similarly क्षत्रियन्व; or (2) ' as in the case of that मथुरायामिब मथुराबत् स्तुंन्र प्राकारः; चैज्रस्य इब चैत्रवत्व ( मैन्रस्प गाषः ); (3) विधिमई्हाति विधिवत्व पूज्यते.

शक्ष-अल्पशः ‘ little by little'; बहुशः \&e.
चिच-is added to nouns or indeclinables to express that a person or thing, not being like what is donoted by the base to which it is added, becomes or is made like it.

[^77]Before this the ending अ or m is changed to इ, but not that of indeclinables; $\overline{5}$ or 3 is lengthened and कe changed to री; final न्र and the onding consonant of अरुस्, मनस्, चक्षूस्, चेतम्, रहस्, and रजस्, are dropped and then the preceding rules are applied to the penultimate vowel. After this the termination is dropped and the verbal or other forms of कृ, भू and अस् are added to the base regarded as a preposition; अक्टष्ण: कुष्णः सम्पद्यते तं करोति ( कठष्ण + चि $=$ कबणी + चि्वि $=$ कृष्णी+ करोति ) कृष्णीकरोति; न बह्या अनहा अझ्ला ब्नहा सम्पयते ज्रहीभवति; similarly गङ्कीस्पात् ; दोषाभूतमह: ' the day is changed into the night'; दिवाघूता रात्रि: 'the xight has become like the day '; शुचीभवति. षद्वस्यात्; मात्रीमबती; माध्रीकरोति; \&c., 'अरूकरोति, उन्मनीर्याव ; उचचक्षकरोति; बिचेतीकरोति, विरजीकरोति, \&c.

अ-is affixed like स्चि to (1) दु:ख when tne meaning is - troubling one who ought not to be troubled', द्भुः्खाकरोति स्वामिनस्; - ( 2 ) सुख and प्रिय in the sense of pleasing one who ought to be pleased ', \&c ; चुसाकरोति, प्रियाकरोति ग्रुुं (अनुकूलाचरणेन आनन्द्यति Sid. Kau. );-( 3 ) शूल; शूलाकरोति मांसम् i. o. ' roasts it ';(4) सस्यः सत्याकरोति भ।जड वणिक् i. e. 'settles its price '; (5) and to onomatopocic words not followed by हति and contaizing more than one vowel, the words being reduplicated; पटद, -पटपटाकरोति, ' utters the words पटव, पटत्.'

साद-is optionally affixed like चि but when the change meant is complete"; ( कुर्स्ज शार्नं अग्निः सम्पयते ) अभिसाद्नवति 'is

[^78]completely changed to fire '; (also अभीभीयति ); भस्मसात् करोति ' completely reduces to ashes '; in the case of this affix the forms of पद् with सम् are also added; अग्निसास्सम्पद्यते अश्निसाद्मृवति शस्रक, जलसान्सम्पघते जलीभबति लबणम; साव् also conveys the sense of 'making over or delivering something to another' \&c.; राजसात्सम्पयते, राजसात्करोति; साव and ज्रा are similarly added when something is to be given to another; विप्रत्रक्रोति, विप्रत्रासन्वथते; विप्रसात्करोति \&c.
N. B.*-The derivatives formed by means of the afflx सात् do not share the properties of prepositions; the verbal indecl., therofore, from अग्निसावक्करोति is अश्निसान्क्छत्वा and not-कत्य.

Adveibs of Time Irregularly formed prom Nounsi-
सामने अहानि सघः ‘ the same day '; पूर्वस्मिन्बत्सरे परुव' last year '; पूर्वतरे बत्सरे परारि 'the year before the last '; अस्मिन्संबत्सरे ऐषम: 'this year '; पराम्मिन्नढाने परेदाबि 'the other day', अस्मिन्नहनि अष
 * other or following day'; उमयोरह्नोः उभय-ये-युग: ' both the days':

## Chapter X.

## Gender.

§ 344. No definite rules can be laid down for the determina tion of the gender of words in Sanskrit. It can best be studied

* विभाषा साति कात्स्र्च्य । Pân. V. 4. 52.
from the dictionary or from nsage. The following hints, however, may be useful to the atudent in the majority of eases.


## 1 Mabculine Words.

§ 345. Verbal derivatives formed by the affixes भ and न, and इ added to the roots दा and धा; e. g. वाकः, स्पागः, करः, गरः any beverage or drink, poison, गोचर: range, scope, यज्ञः, विघ्मः, आधिः mental pain or anguish. निधि: a treasure, \&c.

§ 346. Words ending in उ and those having क, ट्, व, थू, च, स्, ब, यू, 不, or स, for their peuultimate; as घभु:, भानुः, ₹क्षुः, स्तबक: ' a bunch of flowers ' \&cc; घटः, पाषाणः, शोथ: 'a swelling, फेनः, दीपः, स्तम्भः, सोम:, समयः, क्षुरः a razor ' अन्तुरः, तृः, बायसः \&c.

Exoeptions:-Words ending in-
(a) उ-घेत्ड, रज्जुु (except when it ends a compound, in which case it is both mas. and fenn.) कुनु -हु 'the last day of a lunar month on which the moon is invisible,' सरयु ' name of a river,' तन्ड, करेणु and शियंगु 'a kind of creeper,' which are all fom.; इमश्रु, जानुु, वस्तु 'wealth,' अश्रु, जतु 'lac,' उg ' tin or lead', तालु, दारु, मधु 'honey,' स्वादुु 'relish', वस्तु and मस्तु 'sour cream', which are all nouser.
(b) क-चिद्युक ' the chin', शालूक, प्रातिपदिक, अंश्रुक ' 'garment,' उस्सक 's fire brand.'
(c) ट and ण-किरीट, तुकुट, ललाट, गृ"ाट 'a place where four roads meet;' कण, लवण, पर्ण, उष्ण.
(d) थ and न-काष्ट, पृष्ट, रिक्थ property left at death,' उब्थ 'a hymn of the Sâmaveda,' ' $a$ kind of sacrifice,' जबन, अजिन 'the hairy skin of a black antelope', तुहिन 'snow', कानन,

विपिन, वन, छुजिन 'sin,' बेतन, श्ञासन, सोपान 's flight of steps", मिथुन, इमशान, रव, चिह्न.
(e) प, भ, म—पाप 'sin' रूप, शिल्प, पुष्प, शाष्प 'tender grass ', अन्तरीष 'an ieland', कुङ్లम 'saffron', रुक्म gold, iron, सिधम 'a leprous spot', युध्म ‘a battle', इध्म, गुल्म (generally mas.), अध्यात्म knowledge of the soul.
( $f$ ) य and ₹—दृदय, हन्न्र्रिय, उत्तरीय 'an upper garment', द्वार, अम, तक्र, वक्त, वप्र 'lead ', छिद्र, नीर, कृच्द्य, रन्ध्र. श्वभ, अस्र. अतमिर, बिचिध, केयूर, उदर, शरीर, कन्दर 'dry ginger', पअर 'a cage', जठर, अजिर 'courtyard,' बैर, चत्वर, हु गब्हर, कुछर 'a cave', कुटीर 'a hut ' ( $m$. also), कुलीर 'a crab', काइमीर 'name of a country,' अम्बर, शिशिर, तन्न्र a loom, the ritual \&c.; यन्त, क्षत्र, क्षेत्र, मित्र, कलत्र, चिच, सूत्र, नेत्र, गोत्र a family, अद्नुलिन्र a finger-armour, शास्र, शास्त, वस्र, पत्र, पाउ, ग्राक-
(g) ष and स—ऋजीष 'a frying pan,' अम्बरीष 'a frying pan,' पीयूष, पुरीष, किल्मिष 'sin, guilt,' कल्मषः 'sin, stain,' ( sometimes m(s.), बिस, गुस, 'chaff' साहस which (b.g. ) are all neuter.
§ 347. The words दृ, दैत्य मनुष्च, पर्बत, समुद्र, स्वर्ग, मेघ, किरण; दिवस, असि, शर, यज्ञ, अर्मा, नख (also neu.), केश, दन्न, कण्ठ, गल, इतन, भुज, एल्फ, and their synonyms, and words expressive of the measures of corn \&c., such as कुछ क्, \&c.

Exceptions-यो fem., दिव्व fem., खारी fem., मानिका fem. 'a kind of weight, त्रिबिट्व $n e u$; दिन $n s u$; अहर्व $n e u$; and अभ्र $n e u$.
§348. The words दारा: 'a wife', अक्षताः 'uninjured rice,' लाजा: ' fried rice,' असब: 'life ( the vital airs in the body )' and ग्चुत्र: ' a house,' which are always used in the plural.
§349. The words नार्डीव्रण 'sinus, a kind of ulear', अपाइ the corner of the eye, जनपद, मरुत्, गरुत् 'a wing,' ऋत्aिज्, छाषि, राशि, ग्रन्थि, क्रामि, ध्वान, वलि, मौलि, रवि, कवि, तुनि, छछज, गज, मुल 'a kind of grass ( of which the girdle of a Brâhmaṇa ought to be made ), डुल, हसत, कुन्त 'a spear' अन्त्र, त्रात 'a collection.' बात' दूत, घूर्त, सूत, चूत 'the mango tree', मुहूर्त, वण्ड ' $a$ eunuch,' करण्ड. मुण्ड 'name of a demon,' पाखण्ड a heretic, शिखण्ड a lock of hair, a peacock's tail, वैंश, अंशा, पुरोडाश 'a kind of sacrificial offering,' उद, कन्द, कुन्द name of Vishnu, a kind of flower (also nou. in this sense, sometimes ), बिशाष, बुद्नुद, शब्द, अर्ष, पथिन्न, मथिन् ' $a$ churning handle,' ऋभुक्षिन्न name of Ind̆ra, ₹्तम्ब, नितम्ब, पूग 'a multitude, the betel-nut tree,' पह्धव, कफ, रफ, कटाह 'large frying pan' \&o., मठ, माणि, तरद्ध, तुग्र, गन्ध, ₹कन्ध, मृदछ, सह, ,ुखंख the butt-end of an arrow to which the feathers are attached, अतिथि कुक्षि and अశलि.

## Il. Feminine Words.

§350. Verbal derivatives formed by the terminations अनि, मि, नि, ति, ई and ऊ; as अवनिः, भूमिः, ग्लानिः, गातिः, लक्ष्मीः, चमू:, \&c. Exceptions:-वहि, आश्ने and ঘणि, all mas.
§351. (a) All the numerals from 20-99, unonosy llabic words in ई and such as are formed by the affix ता; विशाति; श्री:; तचुता \&c.
(b) The synonyms of भूमि, सरिब, लता and बनिता and these words themselves.

Exceptions:-स्सोतस् $n$. and यादस् $n$. both meaning a 'river'.
§ 352. The words भा, घुज् 'a sacrificial ladle,' स्रज्, दिक्, उष्णिष् ' $a$ Vodic metre,' उपानद्, मानृष्, बिपुष्त्र 'a drop,' रुप्, त्विष्, तृष्, नाडिे, रुचि, बीचि, नालि' a tubular vessel of the body, a hollow
lotus stalk,' किलि 's kind of bird,' केलि, छबि, शतन्रि, शक्कुलि 'the orifice of the ear, a kind of cake,' राजिs कुरुट ' \& cottage,' वर्ति, भुकुटि, तुटि ' $a$ moment,' बलि, पंक्ति, दर्शि-र्वा, बोदि-ईी, खनि-नी ' a mine ( of jewels \&c. )' शानि-नो 's kind of cucumber,' अभिभ्थिर 'the odge of a sword,' कृषि-षी, औषधि-धी, कठि-्ही, अद्नुले-ली, प्रतिपत्, आवद्, विपद् सम्पद्, शारतू, संसद्, परिषद्, उषस्, संविद् 'knowledge, consciousness', क्षुण्, समिध्, अाशिष्, धुर्, पुर्, गिर्, क्ञार, त्वच्, यवाग्य 'water gruel', नैम, स्फिचू 'buttocks,' चुलि, खारी, तारा, धारा, ज्योत्ना, शलाका, and काणा 'a limit or bcundary.'
§353. अपू, सुमनस् when it means 'a flower,' समा 8 year, सिकता, वर्षा and अc्सरस् which are always used in the plural."

## Neuter Words.

§354. Words ending in the Krit affixes अन and त and the Taddhita affixes ₹व, य, एय, अक, and ईय; गमनं, हसनं, गरिष्वै, शुक्बत्वं, धावल्यं, स्तेयं ( स्तेनर्य भाब:), सख्यं, कापेयं (कपेर्भाव: ) 'the monkey species' आधिपत्यं, औष्ट्रं (उद्ट्रस्य भाव:), देहायनं 'a period of two years;' पैतापुत्रकं \&c.
§355. Words ending in इस and उस; in मन, and अस, and having two vowels in them; in न and such as have ल for their penultimate; सर्षिष् 'liquid ghee,' ज्योतिष्, घनुष्त, चर्मन्, वर्मन् 'an ©rmour,' यश्, मनस्, पत्र, छन्र, \&c., कुल, कुल, सथळ, \&c.

Exceptions:-
(a) छद्धिस fem. 'the roof of a carriage or house' and सीमन्र fom. 'a boundary.'
(b) भृत्र, अमित्र ( न मित्रब् ), छात्र 'pupil', बुत्र, मन्त्र; बत्र 'nßme

[^79]of a demon' and उद्ट्र all mas.; यात्रा, माश्रा, भस्रा 'a smith'z bellows ', दंद्रा, बरश्रा, 'a leather strap', all fom.
(c) and तूल, उपल, ताल, क्रुछल ' a granary or atore house for corn', तरल 'the middle gem of a necklace', कम्बल, देवल '\& Brâhmans who attends on an idol', and वृषल, which are all mas.
§ 356. Words denoting fruits, and all numerals from ज्ञा upwards, except शादुु mas., लक्ष which is also tom. and कोटि fem.; आम्रं, आमलकं, \&c. शतं, सहस्रं \&c.
§ 357. The words दुख, नयन, लोह, धन, मांस, रुधिर, कार्सुक 'a bow', \&c., बिषर, जल, हल, धन, बल, अन्ष, कुष्ठम, गुल्व 'copper', पत्तन, रण, and their synonyms.

Exception:-सीरx, 'a plough ', अर्थ 'wealth', ओदन 'cooked' sice', आहय 'a battle', संमाम 'a battle', all mas., and आजि 'war' and अटबी 'a forest', both fem.
§358. वियव, जगव, पृषत् 'a drop of water' (generally used. in the plural), शहरू, यह्छ 'the liver', उदच्विa 'butter-milk', नबनीत, अनृत, अमृत, निमित्त, बित्त, चित्त, पिक्त, व्रत, रजत 'silver', वृत्त, पलित 'the greyness of hair brought on by old age, 'भाद्ध, वीठ, कुण्ड, अन, अछ्ग, दधि, साक्थि 'the thigh', अक्षि, आज्य, आर्पद, कण्ब - sin', बीज, धान्य, सस्य, रूप्य silver, a stamped coin, कुप्य '\& baser metal,' पण्य, धिष्णय, 'a place,' हब्य 'an offering offered to the gods ' ( opposed to the following), कब्य ' an oblation offered to deceased ancestors ' (opposed to the preceding), कान्य, सत्य, अपत्प, मूल्य, शिल्प mechanical art, शिक्य ' a loop or sling made of strings ', कुर्य ' $a$ wall', मय, हर्म्य, तुर्य,, सैन्य, दंद, दु:श, बढिश a fish hook, पिच्छ, कृटुम्ब, वर ' Baffron,' शर, ' water', and अक्ष 'an organ of sense?
IV. Words Masculine and Feminine.
§ 859. गो, मणि, यहि, मुष्टि, पाटलि ' a trampet sounder,' बसित 'the pelvis,' शात्माले, मांस 'ink, \& kind of black powder, ' मरीचि:

पृत्यु, सिन्धु, कर्कन्धु, किष्कु 'a measure of one hand in length; कण्डु, रेणु, रज्ज्डु ( when at the end of a comp. ), दुंदुधि, नाभि, इषुधि, इषु, बाहु, अशानि, अरणि, भर्णा, दृति 'a leather strap,' य्योणि, योनि, and ऊर्मि.

## V. Wurns Masculine ani Neuter.

§360. घृत, मूत, हुस्त ' $a$ kind of grass (also घुस्ता)', क्षचेलित 'play, joke, tremor,' ऐरावत, पुस्त 'a wooden or earthen doll', बुस्त 'roasted meat, लोहित 'blood', ग़ाढ़, अर्थ, निदाघ, उदम, शाल्य, डढ, त्रज ' the name of Gokula,' कुज, कुथ, कृच्च 'a peacock's feather, the beard, ' \&c., कवच, दर्प, अर्भ ' a kind of eye disease', अर्ध, दर्म, पुच्छ, कचन्ध, औषध, आयुध, अन्त, दण्ड, मण्ड 'the scum of boiled rice, ' खण्ड, शान, सैन्धब, पार्म्व, आकाश, कुरा, काश, अङ्कुश, कुलिश, गृह, मेह, बर्ह 'a peacock's feather,' शेह, पद्ट, पटह, अष्टापद, 'gold ' अम्नुद, दैब, ककुद, मद्नु ' name of an aquatic bird' मधु, सीधु, शीधु, सानु, कमण्डलु, सक्त ' the flour of barley first fried and then ground ' (used in the pl.), शालूक 'the root of the water lily ', कण्टक, अनीक, सरक, मोदक ' spirituous liquor,' slso 'the act of drinking liquor (vide. Sis. XV. 80), माद्दक, चषक ' $a$ drinking oup', मस्तक, पुस्तक, तटाक, निष्क, गुफ्क, चर्चस्क 'lustre, vigour' पिनांक, 'a buw, the bow of Siva,' भाण्डक, पिण्डक 'incense ', \&c., पुलाक 'a lump of boiled rice', बट, लोष्ट, कुट, पट कपट, कपाट, कर्पट 'a rage,' नट 'a kind of plant', कीट, कट, रण, तोरण, कार्पापण 'a particular coin,' खवर्ण, सुवर्ण, त्रण, चरण, वृषण, बिपाण, तृण, तीर्थ (n.)'a holy place' 'a descent into water, the stairs of a landing place. \&c. ( $m$. ) a respectable person ' (generally used as an affix, as भारतीतीर्थ, \&c. ), प्राथ ' the nose or nostrils of a hores यूध, गूथ, मान, यान, अभिधान, नलिन, पुलिन, उद्यान, इायन, असन, ₹थान, चंद्नन, आलान' the tie-post or the tie-chain of an elephant;' समान $m$. a friend, $n$. a letter having the same organ of utterance, भवन, बसन, संभावन, बितान a canopy, विमान, इूर्प, winnowing basket, कुतप,* the eighth

[^80]muhûrta of the day, (mostly mas.), 'a musical instrumont'; कुणव, 'a corpse,' द्वीप, बिटप, उडुप a small boat or the moon; तल्प, a bed, जृम्भ 'yawning,' बिंच, संग्राम, दाडिम m. the pomegranate tree; $n$. its fruit, कुसुम, आश्रम, क्षम, क्षौम, हेंम, उद्दाम ( m.) 'Varuṇa,' गोमय, कषाय astringent flavour or taste, मलय, अन्बय, अत्यय, किसलय, चक्र, वप, वज्र, सार, वार n. a vessel for holding liquor. a mass of water; पार, क्षार, तोमर 'an iron club, a javelin,' भृद्ञार 'a kind of vessel' ( Mar. झारी), मन्दार, उशीर 'a kind of fragrant grass' ( Mar. बाळा ), तिमिर m. n. darknees, blindness iron-rust; श़िशिर, कन्दरv यूष, करीष, 'dry cowdung,' मिष, विष, वर्ष, चमस 'sacrificial vessel of a particular shape', असं, रस, निर्यास exudation of trees, उ१वास, कार्वस्स 'avything made of cotton', वास, मास, कास, कंस 'a drinking cup,' मांस, द्रोण $u_{0}$. a wooden vessel or cup, आढक, बाण, काण्ड, बकत, अरण्य, गाण्डीव 'the bow of Arjuna, 'शील m. 'a large serpent,' मूल, मझल, साल, कमल $m$. the sårasa bird, name of Brahmå; तल, मुसल, कुण्डल, पलल $m$. 'a demon $n$. flesh ', मृणाल, बाल, निगाल ' $a$ horse's neck,' जलाल 'forage', बिडाल a cat, the cye-ball, खिल a piece of waste or uncultivated land, शूल, पद्न, उत्पल $m_{0}$ a kind of plant, इात, अयुत, प्रयुत, पश्र the blade of a sword, a knife, पात्, पवित्र, सृत्र, and छत्र m. a mushroom; m. a parasol, an umbrella.
Vi. Woris Feminine and Neuter.
$\ddagger 361$ ₹श्रुण-णा' the post or pillar of a house', अर्चिष्ष, light, and लक्षं-क्षा ene hundred thousand (according to some n. also ).

## Chapter XI.

## AVYAYAS OR INDECLINABLES.

§ 362. That in an Anycya whose form remaining the same in
all the genders, numbers and cases, undergoes no change.* The Avyayas may be divided into simplo and compound ones. The latter are treated of in the chapter on compounds ( Avyayîbhivas and a few Bahuvrîbis and Tatpurusha ).
§ 363. The indeclinables comprise (I) Prepositions (II) Adverbs, ( III ) Particles, ( IV ) Oonjunctions, and (V) Interjections.
§364. Besides thene there are in Sanskrit a few nouns having one inflection only which are treated as indeclinable ( nipâtas ); e. g. अन्यत् another (reason), अर्तम् setting, अस्ति that exists, ओर्य the well-known sacred syllable om, चनस् satisfaction, food, चादु ooaxing, नमस् a bow, नासित non-existence भूद्रा tha earth, भुबर् the kky, बदि the dark fortnight, श्ञाप happiness, स्रुदि or सुदि the bright fortnight, संबत् a year, ₹चाढा food offered to gods, स्वपा food offered to the manes, स्वर् heaven, र्वस्ति happiness \&c.

## I. Preposittons.

§ 365. A preposition; styled 'Upasarga or Gāti,' in Sarskrit is an indeolinable word, having an independent meaning and prefixed to verbs and also to their derivatives. These prepositions modify, intensify and sometimes totally alter the senses of roots $\dagger$ :
> * सडशं त्रिद्ड लिक्षेक्षु सर्वाष्ठ च विभक्तिपु।

> बचनेषु च र्बे $\begin{gathered}\text { यन } \\ \text { ड्येति तदन्यम् ॥ }\end{gathered}$
> स्वशदिंन पातमन्ययम्। Pân. I. 1. 37.
> $\dagger$ धार्वर्थ बतथते कश्वित्कश्विन्तमनुवर्तने।
> तमेब बिशिनष्टचन्य उपसर्ग गतिस्रिधा ॥
> Cf. also Sid. Kau, उपसर्गेण धत्च्चर्थो बलादन्यत्र नीयत। प्रहाराहारसंहा रविहारपरिद्दारवत ॥

Some think that prepositions bave no meaning of their own, but they simply bring to light when prefixed to rocts thoir hidden senses. (of. Sis. X. 15 ).

9．म区＇to strike，＂आद्＇to est，to perform as a secrifioe，＇संह ＇to contract，＇बिद्ध＇to sport，＇परिद्ध＇to avoid，\＆c．＇Sometimes they are prefixed witnout any alteration in the sense．
§ 366．The following are the prepositions（upasurgas）ocm－ monly prefixed to roots：－
अति－＇beyond，over＇；अतिक्रमः＇overstepping＇or＇going boyond． अतिसजेंन＇a gift，\＆ct．＇
अधि－＇over，above，\＆c ；＇अधिगमः＇goug up，acquisition，＇अधिकार ＇high office or power，＇अधिक्षेप：＇censure，＇\＆c．
अनु—＇after，behind，along，\＆c．＇अनुक्रमणं＇following，＇अनुछ्ठतिः ＇imitation，＇अनुग्रह：＇favour，＇\＆c．
अष－＇awav from，away，＇अपनयनं＇the act of taking away，＇अपद्ध ＇to plunder，seize＇\＆c ，अप由ार：＇harm，wrong＇\＆c．
अवि（ sometimes षि ）－＇near to，＇＇over，＇＇taking to，＇\＆c．；अपिगम् ＇to be resolved into or reduced to，＊，अविधानं or विधाने ＇a covering，＇अप्यय：＇destruction，＇\＆c．

This prep．is more commonly used as an independent adverb having a cumulative force in classical Sanskrit．

अभि－＇towards，near to，＇\＆co；अभिगम्＇to go towards，＇अभिजनः
＇noble descent or family，＇अभिमान：＇self－respect，＇अभिष्ट्र ＇to defeat，＇\＆o．

अव－（ sometimes ब：see अपि and ft ，note ）－＇sway，down，＇\＆cc． अय－or बगाह्＇to plunge into，＇अवतारः＇descent，＇अबगति ＇reproached，＇अवमन् to disrespect，＇\＆c．
＊Cf．कारणेन अपिगचछ्छत् कारणं，\＆cc．Shârîra Bhâshya，According to the grammarian Bhaguri the prepositions अपि and अष may optionally lose their अ－बाषि भायुरीरद्धोपमब।प्पोरुपसर्गयो：।（Sid．Kau．） H．\＆．G． 15.

आ-‘up to, towards, all round, a little,' \&o.; आच्छाद्य ' to cover all round,' भाकार: 'form or shape ( within due bounds), आकाशः ' 'that which shines all round' i. o. ' the ether '; आकम्प 'to shake a little,' \&o.

उव- द- upon,' \&cc.; उदूब 'to go up,' उबमः 'industry,' उत्सर्ग: 'pouring out, hence a gift, a general rule,' \&c.

उप-'near to, towards, by the side of,' \&c.; उपया 'to go near to,' उपकृति $f$. 'an obligation,' उपरति $f$. 'denth,' उपस्थानं 'praise, worship,' उपमिति $f$. 'comparison,' \&c.
दुष - - - ' bad, hard to be done,' \&c.; दुराचारः 'bad conduct,' दुष्कर ' hard to be done,' द्व:सह्ह 'dififioult to be borne,' \&o

नि- in, into, great, opposed, ' \&c.; निक्ठ ' to insult,' निकेत ' \& house,' निचय 'a heap, a great collection,' निपीत 'drauk in,' निदेश्र 'a command,' \&c.

निस्स- [-‘ont of, away from, without,' \&c.; नि:सृ 'to issue out,' निर्गम: 'a passage out,' निर्दोषः: 'out of i. e. free from blame,' निः शंक ' without doubt,' \&.

परा-'away, back, opposed to,' \&c.; पराकृ⿺ 'to rejeot, to despise,' पराक्रम 'to act bravely,' परागत 'gone awsy,' पराञ्च् 'tum back,' पराजय 'what is opposed to victory; defeat;' \&ce.

परि-'all round, about,' \&c.; परिधा 'to place all round i. e. to put on or wear,' परिधिः 'a wall \&c. that surrounds,' परिणमः 'ripening, maturity,' वरिगणना 'counting all round, i.e. a complete enumeration,' \&c.

प्रति- 'towarde, baok, in return, in opposition to,' \&c.; प्रतिगम्न 'to go towards,' प्रतिभाषण 'a speech in return, an answer,' चति-ती-कार: 'an act in opposition to i. a a remedy' \&c.

वि-'apart, separate from, reverse to,' \&co.9 विचलू 'to move apart,' बियुज्य 'to be separated,' विक्री opp. of की 'to sell,' 'to bay' \&e.; sometimes this has an intensive force.

सर्य-'together with, excellent, full,' \&c. संगस्, 'to be united,' संस्कारः 'perfection,' संसफृति 'refinement,' संडारः ' destruction, contraction,' \&c.
\#ु 'well, thoroughly,' \&c. ( in this sente it is opposed to दुष्व ); छकृतं 'done well,' छुश्ञासित 'thoroughly trained, well governed,' \&c. It is also used in the sense of 'very, excessively; सुमहब 'very great.'
§ 367. Two or more of these prepositions may also be sombined anḍ prefixed; e.g. अभिनिबिश् ' to onter into with resolution,' सहुपागम् 'to come in close contact with,' \&e.
§ 368. When used in a compound the verb may be omitted after the prepositions अति, अधि, अन्ड, अव, अब, अभि, उप, परि and आति; अतिक्रान्तो मालां अतिमाल: \&c. Vide § 232.
§369. There are several other words, also styled Gati by Sanskrit grammarians, used prepositionally. These are prefired to certain roots only. We give the more important of them below.
(a) अच्छ* 'towards ' is prefized to बद् and to roots implying motion; अच्छुगम्य-गस्य 'going near,' अच्छपेतa 'flying towards,' अच्छोद्य 'having spoken to.'
(b) (1) अन्बाजे 'giving atrength to the weak,' अलं in the sense of 'decorating,' ऊरी, उररी, ऊर्र्री all implying 'assent, acceptance or promise,' खाद and similar imitative sounds, असत् and सद in the sense of 'dishonouring or honouring;' प्राधं denoting 'fastening,' \&cc. are prefixed to कृ; अन्धाजेक्ररणम्, ऊरीकरणम् , असत्कारः, सस्छत्य, सारक्छत्य, पाधंंकरणम, \&c.

- अचछछगत्यर्थवदेड्ड। Pân. 1. 4.69.
(2) नमः, प्रानु, मिथ्या, वरो, साक्षात् and some other words may be optionally prefixed to क्र or remain separate; नमस्कार:, बशे or वशे क्ठ 'to bring under subjection,' साक्षात् क्र or साक्षात्छ 'to mike manifest,' \&c.
(c) अन्तर्तर is prefized to roots meaning 'to go,' धा, भू, and similar roots; अन्तरित्य 'having disappeared,' अन्तर्धनं 'dieappearance,' अन्तर्भूत, \&c.
(d) अस्तम्त is prefixed to roots implying motion; अस्तमयः 'setting,' अस्तंगत 'set,' अєतंना 'to cause to set, to lead to destruction,' \&e
(e ) आविः, and प्रादुः are prefixed to क्क, अस् and भू and तिरष्: to आविष्करणं, आविर्भवनं 'manifestation,' प्रादुर-आविर्भूतन manifested,' \&cc.; तिरोभूय 'vanishing out of sight,' तयेधानं 'disappearance,' \&o.
$(f)$ परः : is prefixed to क्ष, भू, गम् \&c.; पुरस्कृत 'placed before ${ }_{*}$ headed by,'डुरोगत 'gone in the frout,' \&o.
§370. Several nouns, substantive and adjeotive, may be prefixed to the roots क्क, भ, and अस्द to form what are called in Sanskrt 'chvi-derivatives' (vide chap. IX. Soe. III. ) कृष्णकरणम = कृष्णीकरणम : घन = घूत = घनीयूतः: Such nouns are also termed 'Gati.'
§371. Like prepositions may be further used the words to which the Taddhits affix साद is affixed, अभ्सिसारक्क 'to consign to flames;' भन्मसान्क्रतः 'reduced to ashes,' राजसाद्धुता 'made over to the king.' \&c. (vide p. 216.)


## II. Adverbs.

§ 372. Adverbs are either primitive or derived from nouns ${ }_{r}$ pronouns of numerals. As adverbs may also be further used the

Acc. sing. neu. of nouns and adjectives; and sometimes the sing. of other cases also; सत्यम् 'truthfully,' घृदु 'softly,' गुसर्य 'happily,' लघु 'quickly,' निर्भरम्, अबरयम्, अत्यन्तम, बलबट् 'strongly,' भूयः, 'again' \&c.; दुःखेन, ' painfully,' सुखेन, धर्मेण ' virtuously, juatly,' दक्षिणेन, उत्तरेण, अझोषेण, चिरेण ' after a long time,' क्षणेन \&c.; चिराय, चिररात्राय 'for a long time,' अर्थाय ' for the sake of,' बलात् ' forcibly,' हर्बात्, शोकात्, दूराव्, तः्माव् : कस्माव् \&c.; चिरात् 'for a long time,' दूराव, उत्तरात् \&e.; स्थाने 'properly,' दूरे, प्रभाते, प्राहे, अय्रे, एकपदे 'at onee,' सवदि, कते, -समीपे, अभ्पासे ' near, '\&c.
N. B Adverbs formed from prononns and numerals are given in their proper places; while those formed from nouns are given in Ohapter IX.
§ 373. In the following list are alphabetically arranged almost all the words used adverbially in Sanskrit.-

अकर्मात् Suddenly, all at once. अमतस् In front of, before. अग्रे In front of, before, ahead, at first.
$\left.\begin{array}{l}\text { अचिरम् } \\ \text { अचिराू } \\ \text { अचिरेण } \\ \text { अचिराय }\end{array}\right\}$
Not long since, recently, quickly. अजस्रम् Ever, constantly. अज्ञानतस् Through ignorance. अभसत Rightly, correotly, properly.
अन्तर $I n$, into.
अत: From this, on this aceount \&c.

अतीव Exceanngly; rising euperior to, with the Acc. अतीबान्यान् भविष्याबः M. B.
अत्र Here.
भथ Then, afterwards,
अथ किम्र Yes.
अद्धा Truly, certainly, indeed.
अय To-day, this day.
अयत्ये Now, now-a-dayb.

अपरम् Again, moreover. अपरेयु: On the followingday अधुना Now, at this time.

अनिशाम्य Incessantly，ceaselossly．

अन्तर
अन्तरा अन्नरेण अन्तरे
अन्यक्इ ）Again，mooreover，be－ अन्यव् $\}$ sides．
अन्यत्र Elsewhere，in another place．
बन्यथा Otherwise，in a diffe－ rent manner．
अभित：Near，close by，in the proximity of．
अर्भीक्षणम Frequently，repeat－ edly．
अन् Quickly，little．
अमा Together with，in com－ pany with．
अमुज्र There，in the next world， above．
अरम् Quickly．
अर्वाक् Befoin．
अलम् Enough，sufficient for． It is a prefix also．
अवस् withont，on the outside． असक्रव Repeatedly，often and often．
$\left.\begin{array}{l}\text { असंप्रति } \\ \text { असांघ्रत् }\end{array}\right\}$ Improperly，unfitly． अह्नाय Instantly，speedily． आजुषक्र \} Uninterruptedly, onc आबुपद् $\}$ after another．

आराव Near，in the vicinity of at a distance．
आर्यहलम् Forcibly［ Pán．I． 1. 47 ］．
आविस् Openly，before the eyes． इतस् Hence．
छतस्ततस् Hither and thither，to and fro，here and there，\＆ce．
इति In this manner，so．
इतरम Again．
इतरेयुस्प On another day，the other day．
इतिह Thus，indeed，quite in conformity to tradition．
इस्थम् Thus，so，in this manner． इढ़ानीय Just now，at this mo－ ment．
इद्धा Truly．
इ巨 Here．
ईंज्य Slightly，little．
उ ज्चैस् Loudly．
उत्तरय् Then．
उत्तरैद्युष्प On the day following． उपांशु Secretly，in private．
उभयतस् From both sides．
उमयद्युस् $\}$ On both days． उभयेयुस् $\}$
उषा Early in the morning，at dawn．
$\left.\begin{array}{l}\text { 末तम् } \\ \text { 末धक् }\end{array}\right\}$ Truly．Trathfully．

कते without, except.
एकत्र together, in one place. एकदा once, once upon a time. पकधा in one way, aingly, at the same time.

एकपदे all at once, suddenly.
एतार्दे Now, at present.
एब Just, quite.
एवम्य Thus, so.
भोद् So be it.
कचित $\}$ I trust, hope, \&c.
अयव् How, in what way.
कथर्वन ? With great difficulty, कथाच्वित $\int$ With great effort.
कथन्धाम How indeed, how possibly.
कदा When, at what time. कइनचित् One time, once upon a time.

न कादाचित् Never.
कम् used as an enclitic.
कार्हि When, at what time?
कार्हिचित् At any time.
किद्डिल What a pity.
किख्च Moreover, further, again. किस्यन To a certain degree, किभ्बितू $\}$ little, somowhat. किन्तु But, yet, nevertheless, however.
किन्तु What indeed, whether.

किम् who, what, which?:
Tिम्युत How much more?
किम्नु What, how?
किंना Or.
किंस्वित् Whether, how.
किल Verily, indeed, assuredly.
किद्धु What then, how much more, \&c.
कुतस् Whence, from wheref
कुत्र Where, in which plece?
कुत्रत्रव्व Somewhere, Bnywhere.
कुबिव Much.
कुषतू In the bent manner.
कृपत् In a good manner.
कृतम Finough, no more of.
केषलम् only, merely, simply.
क Whither, where?
क्रचित In some place.
न क्रचित् Nowhere.
खलु Certainly, surely, indeed.
चिरम् $\mathbf{A}$ long time. The singular of any of the oblique cases of this word may be used adverbially in the sense of 'long,' 'for a long time,' \&s चिरेण, चिराय, \&c.
विररान्नाय For a period of many nights, long.
जातु Perhaps, sometimes. जोपस् Silently.

ज्योक् Soon.
झटिति
झगिति \}Quickly, at once.
तद् Therefore.
तथस् Therefore, conseauently.
तत्र Then, in that case, \&c.
तदा Then, at that time, in that case.
तदार्नाम Then, at that time.
तथा So, in that manner, as surely as.
तथाहि As for instance, to bs more plsin, \&c.
तसमाद From that, therefore.
ताई Then, at that time.
ताबव In the first place, \&c.
तिरष् $\}_{\text {Orookedly, across, in- }}$ तिर्यक् $\int$ directly, badly.
तूष्णीम् \} Silently, without तुरणकम् $\}$ spesking or noise. तेन By that, on that account. निबा By day.
दिप्ट्या Fortunately, luckily.
$\left.\begin{array}{l}\text { दुड़ } \\ \text { दुस्समय् }\end{array}\right\}$ IIl, wickedly.
दूरम् To a distance, deeply, bighly.
दोषा At night.
द्राक् $\}^{\text {Quickly, forthwith, }}$
इाडू fimmediately.
धुरहू Oertainly.

## नकिम्

नकिर
Not 80.
नक्षस् By night.
न Nor.
नवर्य But.
$\left.\begin{array}{l}\text { नह } \\ \text { नाह }\end{array}\right\}$ Not so, not at all.
नगता In various wbys, distinctly, separately.
नाम By name; indeed, certainly, probably, perhaps.
निकषा Near, close by.
निकामय Very much; exceedingly, to one's satisfaction. agreeably to desire.
नूनस् Oertainly, assuredly, most probably.
नो Not.
परम् Then, over, out of.
परम्ब: Day after to-morrow.
परित: Around, on all 'vides, all round.
परेयाि \} The other day,
परेदुः $\int$ to-morrow.
पर्यामम् To one's satisfaction, eufficiently; willingly.
पश्रु Well, behold ! see !
पश्वाव् Behind, backwards, at last, eiterwards.
पुन: Again.

वुनः वुनः Again and again, repeatedly.
डुरतस्
gर:
पररस्ताव
पुरा In former times, of yore, at first.

वषंत: In or to the east, before, in tront of \&c.

पृर्ब गु: On the former day, yesterday.
वृथक् Severally, apart trom.
अकामम / Exceedingly,
प्रकामतः ) at will, with pleasure.
परो in the morning.
प्रतान्त्र्यtensively.
प्रताम् $\}$ Being exhausted.
प्रतिदिनम्म Every day.
प्रत्युत On the contrary, on the other hand, rather, \&cc.
प्रवाहिका ? On high, at the צवाहुकम् $\}$ same time.
प्रसझ्य Forcibly, violently, exceedingly, mucb.
प्राक् Before, at first, in or to the east.
प्रातरू In the morning.
प्राध्वम् Orookedly, in au opposite manner favourably.

प्रायः Mostly.
प्राल्ले In the noon.
प्रेत्य After death.
बलबव \} Forcibly, powerfully, बलात्र excessively.
चढि: Out, beside, except.
भा जक् Quickly.
भूय: Exceedingly, again and again.
भृशाम् Greatly, exceedingly, repeatedly.
मंक्षु Quickly, immediatelyं.
मनाक्ष A little, slightly, slowly, tardily.
$\left.\begin{array}{l}\text { माकिम् } \\ \text { माकिस् }\end{array}\right\}$ Except.
माचिरम् Without delay, unmediately.
$\left.\begin{array}{l}\text { मिथः } \\ \text { मिथे। }\end{array}\right\}$ To each other, secretly.
मिथ्या Wrongly, incorrectly, to no parpose, in vain.
मुधा To no purpose, in vain, unprofitably, wrongly.
मृहुर Often, again and again. मृषा Falsely, lyingly, in vain. यद Since.
यत: Since, for which reason, wherefore.
यत्र Where, in which placo.

यथा As , namely.
यथाकथा Somehow.
यथाक्रमस् In due order.
घथातया In the manner mentioned, just as required.
यदा When.
*याबत् As much as, as long as.
युक्र Badly.
युगपत् at once, simultaneously.
युत्रू Badly.
बत् Like.
वाव Only.
बिना Except.
बिष्यु Exceedingly.
विहायसा High up in the sky. दृथा In vain.
वै Verily, to be sure.
इानैः Gently.
शा
श्रुकघ्य Quickly.
सक्रतू Ooce.
संक्ष Hurriedly, quiokly.
सजुय Along with.
सत्र Woll.
सततम् Alwaya.
सदा Always.
सब: At once.

सनुतर् Stealthily, under cover. सपदि At once, the very moment. समन्ततः All round.
समम Equally.
समया Near.
समीपन् $\}$ Near, in one's presence. समीपे
समीचीनम् Well, proprely.
समुपजोषम् joyfally, gladly. संम्प्रति Now.
सम्मृखम् Face to face, in front. सम्यक् Well, in a good manner:
सर्वत: On all sides, perfeetly.
सर्बन्र Everywnere.
सर्बदा Always.
सह Together with, along with, सहसा All at once, suddenly.
सहित्व Together with, along with.
साकम् With.
साक्षाद् In the presence of, in person, in 8 bodily form. साiच crookedly, in a sidelong mannet.
सार्धस् With.
सामि Half.

[^81]साम्यत्र Now, at present, fitly, | स्वयम् Oneself, spontaneously. properly.
सायम् In the evening. सुकम् Very much.
स्रुा In vain, to no purpose. सुष्दु Well, in a good manner. हि Because, indeed, surely. हिरुक् Without, except.
$\left.\begin{array}{l}\text { हेतो: } \\ \text { हेतो }\end{array}\right\}$ On account of, because of, ह्यस् Yesterday.

## III. PARTIOLES.

§ 374. The particles are either used as expletives or intensives; some of these are किल, खलु, च, त्ठ, जु, वै, हि, \&cc.
§375. The following partioles are used with certain words:-अद्द-अद्युतं ' $B$ wonder'.
का-कापुरुष: 'a bad man,' कोष्णं 'luke-warm,' काजलं ' $a$ little water'. कु—कुकृत्यं 'a bad deed '.
$\left.\begin{array}{l}\text { चन } \\ \text { चिट् }\end{array}\right\}$ किंचित, कश्रिवृ, कश्वन, किंचन \&०.
न-is generally changed to अ or अच् when prefixed to words beginning with a consonant or a vowel respectively. This particle has six different senses* ( 1 ) साद्धरय 'likenesss' or 'resemblance'; as अन्राह्नणः 'one not a Brâhmana, but resombling a Brâhmana ' (wearing the sacred thread, \&c. ) i. e. ' a Kshatriya or a Vaiśya' (2) अभाव 'absence or negation'; अश्ञानं 'the absence of knowledge'; (3) अन्यत्व 'difference from'; as अयं अपटः 'this is something different from a cloth' i.e. ‘a jar' or so ; (4) अल्पता 'little-

[^82]ness' or 'smallness'; se अनुदरा कन्या 'a girl having a slender waist' ; ( 5 ) अप्राशास्त्य 'badness, unfitness', \&co.; अकार्य 'something unfit to be done', अकाल: 'an improper time, not a favourable opportunity,' and lastly ( 6 ) विरोध or ' opposition '; अनीति: ' non-morality’; immorality असुर: ‘opposed to a god' i.e. 'a demon’.
кम-is generally used as an expletive. Used with a form of the present tense of a verb, it gives in the sense of the past tense; as भबति ₹म i. e. अभबवू. When used with the particle मा it has an intensive force; as मा सम शांके मनः क्रथाः \&c.

विव-is added to किं and other indeclinables and aska a question or implies a doubt ; किंस्बित्, अहोस्बिव्, \&c.
सी-is used with क्ठ and its derivatives like a preposition in the sense of ' acceptance '; स्वीकारः, स्वीक्रतम्, \&u.

## IV. CONJUNOTIONS.

§ 376. The following are the principal conjunctions in Sanskrti:-
(a) Copulative अथ, अथो, उत, च, किच, \&cc.
(b) Disjunctive बा, बा...वा, \&c.
(c) Adversative अथवा, तु, किंतु, किंबा, \&c.
(d) Conditional चेष्, यदि, यदापि, नेव्, नोचेश्, वेट् (used in sacrificial ceremonies), \&c.
(e) Causal हि, तव, , तेन, \&c.
( $f$ ) Interrogativo आहो अहोषिवि, उत, उताहो, किं, किन्नु, किमुत, किंस्वित्, ननु, नवा, नु, \&c.
(g) Affirmatives and negatives अह्र, अथ किम्, आम्, अद्धा \&c.
( $h$ ) Conjunctions of time याबतू-ताबतू, यदा, तदा \&c.
(i) अथ and इति are used to mark the beginning and the close of a work respectively.

## V. INTERJFOTTONS.

§ 377. "The interjection is not properly a part of apeech, as it does not enter into the oonstruction of sentences. It is. suddeu exclamstion prompted by some strong feeling or emotion. There are various utterances suited to the different emotions of the mind ":-Prof. Bain.
(a) These ara-अr, इ, उ, ए, ऐ, ओो, अह, अह巨, अछो, बत, ह, हा, हाहा, \&c. expressive of wonder, grief or regret, \&ce.
(b) किम्, धिक् \&c, expressive of contempt.
(c) हा, बत, \&o. expressing sorrow, dejection, \&c.
(d) हा, हाहा, हन्त्त showing grief.
(e) आए, हम्, हुम्, \&c. expressive of anger, contempt, \&c.
$(f)$ हन्त, \&c. expreasing joy.
(g) There are some interjeotions used to call attention. Of these.
(1) some show respeet; such as अढ्म, अये, अहो, अहो, बत, उ, ए, ओ, प्याट्, भोः, हैंहो, हे, है, हो, \&c.
( 2 ) and others, disrespect or contempt; as अद्र, अरे, अवे, रे, रेरे , अंरें \&c.
(3) The exclamations शौषट्, बौषद्र and बषट are used when offering oblations to gods or manes; and
(4) ₹्याहा and स्वधा when offering oblations to gods and manes respectively.

## Chapter XII.

## CONJUGATION OF VERBS.

§ 378. There are in Sanskrit-
(a) Two kinds of verbs, Primitive and Derivative.
(b) Six Tenses ( कालाः ) and four Moods (अर्था:) which are as follow:-
Tenses Technical Name Moods Teghical Name. बर्तमानः or Present भूतः or Aorist अनयतनभूतः or Imperfect परोक्षभूतः or Perfect

लद्र
बुड्ड विधि or Potential बिधिलिद्ट लड् लिए संकेत or Conditional लहू $\left.\begin{array}{l}\text { अनयतन- } \\ \text { भविष्यन् }\end{array}\right\}$ or 1 st Future लुट् भविष्घन्न or 2 nd Fature लद्

लेद्र or the Subjunotive is used orily in the Veda and is therefore termed ' The Vedie Subjunctive.'

Notes-The ten tenses and moods are technically called the ten Lakaras in Sanskrit grammars.
(c) Three Voices (प्रयोगा: ), the Active Voice ( कर्तरीप्र०) as रामः सत्यं भाषते, the Passive Voice (कर्मणीप्र०), as हरिणा फलं भक्यते, and the Impersonal Construction (भाबेप्र०) रामेण गम्यते.

* These technical names are given in the following Kàriká. लद् वर्तमाने लेद्र वेदे भूते लुइ्लड्र लिटस्तथा। विध्याशिषोस्तु लिक्लोटौ लुट्र लृद्र लट्र च भविष्यति॥
This terminology of Pânini, it will be seen, is artificial. Other grammarians use different names. The ten Lakaras of Pânini are according to their nomenclature, as follow.-भषति ( दृत्तिः ), अघतनी, घस्तनी, परोक्षा, श्वस्तनी, भविष्यक्ती, वश्चमी, सश्षमी, क्रियातिपत्ति and आशी:-
'Apto's Guido '.
(d) Two sets of personal terminations, the one called ' Paras. maipada,' the other ' Atmanepada.' Some ruots take excluvively the Par. termiuations and some the $\hat{A}$ tm. ones; while there are others which take either. Several roots again, though Parasmaipadi, become Atmanepadi and rice versa, when preceded by certain prepositions or in particular senses. These will be considered in a separate chapter.
§ 379. Primitive verbs or roots are those which originally exist in the language, while derivative verbs are those which may be derived from a parent stock- $a$ root or a noun.
§ 380. Every verb, in Sanskrit. whether primitive or derivative, may be conjugated in the ten tenses and moods given above.
(a) Transitive verbs are conjugated in the Active and Passive voices and intransitive verbs in the active and the Jmpersonal form.
§381. In each tense and mood there are three numbers, singular, dual and plural, with three persons in each.
§ 382. In four of the tenses and moods given above, viz, the Present, the Imperfect, the Imperative and the Potential, the verds undergo peculiar modifications ( विकरण) and these are therfore called Oonjugational (सार्वधातुक)* or special tenses and moods; and

[^83]gational ( अर्धपातुक ) or generel. In the former the charaoteristic: marks and terminations of each are mostly added to a special base formed from the roots in various ways, while in the latter they are combined with the roots itself.
(a) The base ( अ算) of a root is that form waich it assumes before the personal terminations.
§ 383. When a root 18 capable of taking eitner pada, the Parnsmaipada (lit. word for another) should be used when the fruit or result of the action of the verb accrues to any other person or thing than the agent, and the Atmanepada (lit. word for aelf). when it refers to the agent. Thus दबबदत्तः यजति will moale - Devadatta sacrifices for another ( his Yajamâna) ;' while. दबवत्तः यजते will mean ' Devadatta sacrifices for himself.'

## SECTION I.

## AOTIVE VOICE.

## I. Oonjugational

or

## gPEOIAL TENSES AND MOODS.

Pregent, Imperfect, Imperative and Potentiat.
§ 384. With reference to the various moods the verbe are divided intoten conjugational claoses by Sanskrit grammarians, oseh class being denominated after the root which begins it viz. (1) म्वादि (2) अदादि, (3) जुत्हेत्यादि, (4) दिषादि, (5) स्वादि, (6). तुवादि, (7) रुधांदे, ${ }^{8}$ ) तनादि $(9)$ क्र्याढि and (10) चुराधि.
§ 385. The roots contained in the first nine classes and a fow of the tenth are primitive roots, wbile almost all roots of the tenth class, the Causals, Desideratives, Frequentatives, Denominatives, and the roots गुप, धूप्, विच्छ, पण्, वन्, ऋर्, and कम्, are comprised under the head of Derivative roots.
§ 386. These ten olasses may again be conveniently divided into two groups, the first oomprising the 1st, 4th, 6th and 10th classes, and the second the remaining. In the first the base onds is अ and romains unchanged throughout; while in the second it does uot end in r and is changeable.

1. GROUP 1.

Roors wrte Ungeanabable Bases
( 1 st, 4th, 6th and 10 th olasses ).
§ 387. Terminations:-
Present


| S. | D. | P. | S. |  | P. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. अम् | व | म | ङ | वहि | म礕 |
| 2. स् | नम् |  | थास् | ₹थाम | घ्वम् |
| Imperative. |  |  |  |  |  |
| S. <br> 1. आनि | D. आव | P. आम | S. <br> ऐ | D. आवहै | P. आमहै |
| 2. -* | तम् | त | स्व | इथाम् | ध्वम् |
| 3. तु* | तम् | अन्तु | ताम् | इताम् | अन्ताम् |

[^84]
## Potential.



Note:-Terminations beginning with vowels may be calleci Vowel terminations; those beginning with consonante, consonantal terminations.

Formation of the base of the roots of the first gromp:-
§ 388. अ ( श्ञा ) is added on to the roots of the First or अ्वादि class* before the terminations. Before this ar the penultimate short and the final vowel of a root take their Gana substitute; e. g.

बुधू + ति $=$ बुधू + अ + ति $=$ बोप्र + अ + ति $=$ बोधति; जि + अ + ति $=$ जे + अ + ति $\dagger=$ जयति, \&c.
§ 389. य ( ₹यन्न) is added on to the final of a root of the Fourth or दिवादि class before the terminations; the radical vowel remains unchanged; e. g. क्रुप्तथ + कुर्रू + य ति $=$ कुप्यति.
§ 390 . अ is added on to the roots of the sixth or तुदादि claes before which the penaltimate $\mathrm{\nabla owel}$ remains unchanged, and the final इ, उ, short or long, ॠ and छह are changed to इय्, उव्, रिक्र

[^85]$\dagger$ Vide § 24.
and द्र respectivoly; 0. g. क्षिप + ति $=$ क्षिप् + अ + ति $=$ क्षिपति; धु + ति $=$ धुव् + अ + ति $=$ धुवति; रि + अ + ति $=$ रिपति; हृ + अ $+त े=$ क्रियने; गू + अ + ति $=$ गिर् + अ + ति = गिरति, \&०.
§ 391. Roote of the tenth or चुरावि class* add अय before the personal terminations. Before жय (1) the penultimate short vowel (except ;) takes the Guṇa substitute; and the final vowel and the penultimate ${ }^{\text {r not prosodislly long, take }}$ thoir Vrriddhi substitute; o. g. चुर + ति $=$ दुर + अय + ति $=$ बोर्द + अय + ति $=$ चोरयति; खू + अय + ति $=$ मो + अय + ति $=$ याळ् + अय + ति $=$. माबयति; तर्द + अष + ति $=$ ताद्र + अय + ति = ताढयति; but वण्द्र + धय + ति $=$ दण्क्द्वयति, \&e.
§ 392. (a) $\dagger$ The preceding अ is lengthened beforea conjugational termination beginning with a samivowel, a nasal or ज् ${ }^{\text {or }}$ मू; o. g. नयामि \&c.
(b) The final अis dropped before terminations beginnang with अ; नय + अन्ति = नयन्ति, \&o.

1st class.

> नी P. A. 'to carry.'

## Present.

Par.

| 1. नयामि | नयाव: नयामः | नये नयाबहे नयामहे |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2. नयसि | नयथ: | नयथ | नयसे नये ने नयध्चे |
| 3. नयति | नयतः | नयन्ति | नयते नयेते नयन्ते |

*This class contains a few primitive verbs, almost all the roots belonging to it being derivative; besides, sll Cavsals and some Nominal verbs may be regarded as belonging to this olass.


## Imperfect.

§ 393. The augment ${ }^{\text {F }}$ is preflzed to roota in this tence. This ${ }^{F}$ is replaced by आ in the case of roots beginning with a vowel*; this आ forms Vriddhi with an initial vowel; o. g.
 औकत्व: ऊहृ-औहत् ; ॠच्छू-आर्छ्छव \&c.
(a) When a preposition (उपसर्ग ) is prefixed to a root, the augment अ or आ comes between the prep. and the roo.s; o.g. है with प्र, प्राद्दरतू.

$$
\text { बुधू P.' to know.' इक्ष्र } \hat{\mathbf{A} .} \text { 'to see.' }
$$

1. अबोधम् अबोधान अबोधाम
2. अबोधः अबोधतम् अवोधत
3. अबोधत् अवोधतामू अन्रोधन्

ऐक्षे ऐक्षावहि ऐक्षामहि
ऐक्ष्थाः ऐक्षेथाम् ऐक्षध्वम्
एक्ष़त ऐक्षेताम् ऐक्षन्त नी.

1. अनयम् अनयाव अनयाम अनये
2. अनयः अनयतम् अनयत अनय
3. अनयत् अनगताम् अनयन्
Imperative.

$$
\text { भू } P \text {.' to be.' }
$$

1. भवानि भवाव भवाम
2. भव or
भचतान् $\}$ भवतम् भवत

लम $\hat{\mathbf{A}}$. to get. "

## Potentral.

₹मृ P . 'to remember.' मुद् $\hat{A}$ 'to rejoice.'

1. ₹मरेगम् इसरेख ₹मरेम मोदेग्र मोदेवहि मोदेमहि
2. स्मरेः स्मरेतम् स्मरेत मोदेशाः मोदेयाथामू मोदेध्वम
3. समरेत् स्मरेताम् स्मरेयुः मोदेत मोदेयाताम मोदेरन

## 4th Cluss.

तुष् P . 'to be pleased.'
Present.

1. तुष्यामि तुष्यावः तुष्यामः युष्ये युंध्यावहे युध्यामहे
2. तुछ्यसि तुष्यथः तुष्यथ गुध्यसे युध्येधे युध्घध्वे
3. तुष्यति तुष्यतः तुष्यांन्त युप्यते युष्येते युध्यन्ने Imperfect.
4. अतुष्यम् अतुष्याइ अतुष्याम अयुध्द अयुध्यावाधि अयुध्यामाशि
5. अतुष्यः अतुष्यतम अतुष्यत अयुध्यथाः अयुध्येथाम् अयुप्यध्वम
6. अतुष्यत् अतुष्यताम् अतुष्यन् अयुध्यत अयुध्येताम अयुष्यन्त Imperative.

~Hereafter the optional form in तात् will not be given as the student can easily form them by adding त"' to the base if he has to express the sense of the Benedictive.

Potentral.

1. तुम्येयम् तुष्येव तुंष्येम युध्येय युष्येवहि युध्येमहि
2. तुष्येः तुघ्येतम् तुष्येत युध्येथाः युध्येयाथाम् युष्येष्वम्
3. तुष्येत् तुष्येताम् तुष्येयु: युध्येत युध्येयाताम घुध्येरन् 6th Class.
क्षिप् P. $\hat{\mathrm{A}}$. 'to throw.'
P.
Present.
A.
4. क्षेपामि क्षिपानः क्षिपामः क्षिपे क्षिपावहे क्षिपामहे
5. क्षिपसि क्षिपथः क्षिपथ क्षिपसे क्षिपथे क्षेपच्चे
6. क्षिपति क्षिपतः क्षेपन्ति क्षिपते क्षिपेते क्षेपन्ते Imperfect.
7. अक्षिपम् अक्ष्पिशाव अक्षिताम अक्षिपे अक्षिपावहि अक्षिपामहि
8. अक्षिपः अक्षिपतम् अक्षेपत अक्षिपथाः अक्षिपेथाम् अक्षिपध्वम्
9. अक्षिपत् अक्षिपताम् अक्षिपन् अक्षित्रत अक्षियेताम अक्षिपन्त

Imperative.

1. क्षिपाणि* क्षिपाव क्षिपाम क्षिपै क्षिपावहै क्षिपामहै
2. क्षिप क्षिपतम् क्षिपत क्षिपस्व क्षिपेथाम् क्षिपध्वम्
3. क्षिपतु क्षिपताम क्षिपन्तु क्षिपताम् क्षिपेताम् क्षिपन्ताम्

Potential.

1. क्षिपेयम् क्षिपेव क्षिपेम क्षिपेय क्षिपेवहि क्षिपेमहि
2. क्षिपे: क्षिपेतम् दिपेत क्षिपेथा: क्षिपेयाथाम् क्षिपेष्वम्
3. क्षिपेत् क्षिपेताम् क्षिपेयु: क्षिपेत क्षिपेयाताम् क्षिपरेन्

* For the change of च् to णू see § 41.


# 10th Class. <br> चुरू P.A. 'to steal. ${ }^{\circ}$ <br> P. <br> Present. <br> A. 

1. चोरयामिं चोरयावः चोरयामः चोरये चोरयावहे चोरयामहे
2. चोरयसि चोरयथः चोरयथ चोरयसे चोरयेथे वोरयष्वे
3. चोरयति चोऱयतः चोरयन्ति चोरयते चोरयेते चोरयन्ते

> Imperfect.
> Par.

1. अचोरयम्
2. अचोरयः
3. अचोरयत

अचोरयाव
अचोरयतम्
अचोरयताम्
Atm.

1. अचेरये
2. अचोरयथः
3. अचेरयत
P. Imperative.

अचोरयावहि
अचोरयेथमम्
अचोरयेताम्

अचोरयाम अचोरयत अचोरयन्

अचोरयामहि
अचोरयध्वम्
अचेरयन्त
A.

1. चोरयाणि चोरयाव चोरगाम चोरयै चोरयावहै चांरयामहै
2. चोरय चोरयतम् चोरयत चोरयस्व चोरयेथाम् चोरयध्वम्
3. चोरयतु चोरयताम् चोरयन्तु चोरयताम् चोरयेताम् चोरयन्ताम्

## Potential.

1. चोरयेयम् चोरयेव चोरयेम चोरयेय चोरयेवहि चोरयेमहि
2. चोरयेः चोरयेतम् चोरयेत चोरयेथाः वोरयेयाथाम चोरयेध्वम्
3. चोरयेत् चोरयेताम् चोरयेयुः चोरयेत कोरयेयाताम् चोरयेरन्

The forms of other roots should be similarly made np.
§ 394. *The F (long ) of a ront, penulimate or final, when it does not take Guṇa or Vṛddhi, is ehanged to दर, and to उर if a labial or a precedes; and the इ or. उ is length. ned when द्र or उर् is followed by a consonant; e. g. ज. 4. P. 'to tecome old,' जीर्यति, अजर्यर्यत, \&c.; कॄ 6. P. किरति, अकिरतू, \&c ; here कि does not become long as किस is lollowed by अ; कृत् 10. P. A. कीर्तयति-ते, अकीर्तयत्त, \&e.
§ 395. The penultimate इ, उ, छ or ल of a root, followed
 1. A. to measure, to play, ऊर्दते ; similarly कुई्, खुई्र, युई all A. and meaning to play, हुर्छ, to act dishonestly, to be crooked, हुर्छ्य to faint; सफुर्छ to spresd, to forget; ;्欠ुर्ज to thunder, to shine; उर्ब्, तुर्व्, धुर्व, दुर्व्र, धुर्व all meaning to kill, चर्ग्र to try, घुर्य्य, \&e., all Parasun. and belonging to the lat class, lengthen thoir ponultimate vowel; दिब् 4. P. दीव्याति; similarly सिक् has सीव्याति, ष्टिब्, धिद्याति, \&o.

Roots of the 1st, 4 the 6 the and 10 th clasege which form their bases mrreqularly.

## 1st class ( भ्वादयः ).

सूप् 'to protect,' गोपायति $\ddagger$ धूप् 'to heat,' ध्रूपयति. बिच्छ् 'to go,' बिच्छायति.

पण् 'to praise.' पणायंत्त but पणते wh nit means to barter or trausact business to bet.'

[^86]खए". U. 'to conceal, to keep ! अक्ष |I 1 '. 'to pervade.' अक्षति secret,' युहाते-ते.
कम् $\hat{\mathbf{A}}$. 'to wish,' कामयते.
धिव् $\dagger$ P. ' to spit,' हीवति
चय्य with आ 'to sip,' आचामाति. अ्राश $\ddagger$ snd म्लागु A. 'to shine;' भा शते आ आइयते, मलाइते, म्लाइयते अ्रम्य P. 'to roam,' अमति, अम्यति, क्राम्यति.
फघ् P. 'to walk,' कामति, क्राम्यति लर्श P. A. 'to desire,' लषति-ते, लब्पति ते.
धिन्द्र § P. 'to please,' धिनोति. हर्र्र P. 'to kill, to hart,' हुणोति.

अक्ष्णोति.
तक्ष् P. 'to pare,' तक्षपत, तक्षणोति. ऋत् 'to reproach,' 'to pity,' ऋतीयते.
गम बा P. ' to go,' गच्छति.
यम P. 'ro restrain' यच्छ्कात पा \$ P. 'to drink,' पिबति. प्रा P. 'to smell,' जिघ्रति. धमा P. 'to blow,' धमति. स्था P. 'to stand,' तिकति. घा P. 'to think,' मनति. दा P. 'to give,' यच्छति.
हृण् P. 'to see.' पइयति.
ब्र P. ' to go ऋच्छति

[^87] These roote lengthen their vowel in the Special Tenses.
$\ddagger$ वा आशक्लाशभ्रमुदम्हुक्रमुत्रसित्रुटिलषः I Patn. III. 1. 70. These roots take the य of the fih clase optionally in the Special Tenscs.
§ धिन्बिद्धुण्योर च। अनो लोमः। Pân. III. 187. VI. 4 48. The roots धिन्मू and कृण्यू substitute अ for their बू and then add the augment उ ( before which the af is dropped). These are then conjugated like roots or the 5 th class.

II अक्ष and नक्ष when it means to make thin, belong to the 5th e),58 optionally.

II इछुगमियमा छ: ( छे च। see § 44.) Pân. VII. 3. 77.
 तीदाः । Pân. VII. 3. 78.

स् P. ' to run,' धावति.
शद्य P. (*A.) ${ }^{6}$ to perish,' शययते. सह् P.to sit, to perish, \&c.सीवृति. दंश्र † P. to bito, दशति. सज्ज्ञ P. to adhere, सजति. स्वज्ज्य A. to embrace, स्वजते.

रं्ज्य P. A. to dye, रजति, रजतेघृज् $P$. to be clean, मार्जति.
जसू $A$. to yawn, जम्भां.
कृष्ट $A$. to be adoquate, कल्पले.
लस्ज् A. to blush, लख्नते.
सर्ज्ञ P. 'to be ready ' सज्जाति.
396. The following seven roots form their bases like the Desiderative in the senses indicated. These are:-कित् to administer medioine, to treat as a pationt चिकिस्सति-तें; घ्युपू to censure, ज्रुपुप्सते; तिज्द to bear, to forgive, तिनिक्षते; बध्र to abhor, to act loathsomely, बी मत्सते; दान to make straight, दीदोंसति-ते; मान् to reason, to think, मीमांसते; शान्द to sharpen, शीशांसति.ते. But किव् to dtsire केताति; to dwell, केतयति; दान to cut दानयति-ते. \&o.
§397. There are a few roots which add a penultimate nasal in the Special Tenses and Moods necessarily; o. g. मिद् to cut मिन्दाति, अन्र to go अंइते, विड्ड to roll into a ball पिण्डते, श्षड्र to purify, to go श्युंठाति \&c; and a few more which do so optionally; o. g. दृस् to be firm वर्हति-दंहति; घूच् or म्बुच् to go श्रोचयति-
 A. to hum गोजते, खुअते; गृज् P. to roar गर्जति, गृंजति and others less important.

## 4th Class ( दिवादृय) ).

न्रम् P. 'to $\mathrm{go}^{\text {' }}$ फाम्यति. जन् A. 'to be born' जायते.

शम् $\ddagger P$. 'to be pacific' शम्यति. तम P. 'to deeire' ताम्यति.

[^88]दग्ग P. 'to pacify' दाम्पति.
भ्रण्ग P. 'to be wearied' शाम्यति० क्षम्य P. 'to endure' क्षाम्पति.
हुम 'to be weary' हाम्यति. क्रामति.
मद्र P. 'to bo intoxicated' माबतियद्व P. 'to endeavour' यस्यति, यसति; but when followed by a preposition except सन् it belongs to the 4th class
alone; संयस्यति; संयसति, but प्रयस्थति only.
शो ${ }^{\text {P } P \text {. 'to sharpen' इयति. }}$
छो P. 'to rut' छ्यति.
सो P. 'to put an ond to' स्यति.
दो P. 'to eut' बति.
अंगू-चु $P$. 'to fall' भ्रवयति, घ्रस्यति. रंज् P. A. 'to colour' रज्यतितेते.
मिन् P. 'to be unotuous' मेधति. व्य ्र 'to strike, to pierce' बिध्यति.
§ 398. The following roots belong to the 1st and the 4th classes:-आणू, म्लाडू ( आस् ), कागू all meaning to shine, डी to fly, all A. अम, क्रम्, उस्ट to fear, लू्, कीष्ट to spit, त्वर् to be pleased, P्लिब to embrace, रुष्ट to be angry or vexed Tसध् ( 1 ) to turn out auspiciously, (4) to succeed, all Par., सहु, 1. A. 4. P. to bear, अन्षंश्रं-चू ( स् ) to full, रज्ज् to be dyed, शाप to curse, बुध् 1. P. 4. A. to know, शुच् 1. P. wo bewail, 4 P. A. to be afflicted, करम्, क्षम् 1 A., 4. P. and रिघ्ट 4. P. to perspire, 1 A . to bo anointed.

## 6th Class ( तुदादृयः)

. प्र P. 'to wish' इचछति. छच P. 'to ent' क्नत्तति.
क्रु P. with उप or प्रति, उपस्करति or प्रतिस्किराति.
खिद्द P. to suffer pain सिन्दति. गॄ P. to swallow गिरति, गिलति जुर्ट P. to cut त्रुष्यति. जुुटति. प्रच्छ्, P. to ask पृच्छाति.

अह्ज्ञ P. A. to fry अ्रज्जति-ते मस्ज् P. to bathe मज्ञाति. व्रश्च् P. to cut वृश्वति. उपच्ट P. to decoive बिचति. विच्ह P. to go विच्छायति. सरज्ञ P. to go सज्ञति. भुच् U. to release हुखति-े. लिप् to anoint लिम्पाति-ते.

[^89]ज्रुप् U. to bresk or cnt लुम्पति-ते । 广ंच् U. to sprinkle सि ख्घ तिनते बिबू* U. to obtain विन्दति-ते पिग् P. to form पिंशति.
§399. (a) The following roots belong optionally to the lst and 6th Olasses: - कृष् 1. P. 6. U. to pl ugh, to draw, घुदू 1. A. to return, 6. P. to str.ke ajainst, घुण् 1.A. 6. P. to roll, to whirl; 1. A. to take, to r ceive, घूर्ण 1. A. 6. P. to rtel, whirl round, move to and fro, द्युर 1. P. to divide, 6. P. to invelope, दुण्. '习ुम्प् $P$. to kill सद्र $P$. to sit down, मिष्र $P$. 1. to sprinkle, $6 \cdot$ $t_{0}$ open the egis, लूट्र $P$. 1. to stir, to chnrn, 6 to cover, to adhere, सुच् l. A. to cheat, 6 U . to release, to leave \&c.
(b) The following roots belong to the 4 th as well as to the 6th clas::-क्षिपू 4 P. 6. U. to throw, लुप् 4. P. to confound, 6. U. 10 take away, लुुग P. 4. to covet, to be perpleze, 6 A. to p rplex, सृज्ण 4 A. to let loose, to sond forth. 4, 6. P to create.

## 10th Class ( चुरादयः )

ध्रों P. to 'shake 'धुन यति. अथू—अर्थयति. अर्थापयति. $\ddagger$ लज्ज्य-लज्जयति, लज्जापयति. $\ddagger$

प्री $P$. to pl -ase ' प्रीणयति.
गण्--गणयति. गणापयति. $\ddagger$
बण्ट-वण्टयात, वण्टापयति.ई

[^90]§ 400. The following roots of the loth olass peserve their vowel unchanged; sर्य to sin, कuर to tell, क्षण् to send, to pasn; गण to count, गल् U. to filter, $\Delta$. to throw, बर to chooge or seek, to get, धणन्, to sound, मह to honour, रच् to o mpose, रद् to taste, 双 to forsake कार्द to spoak ill of, deceive, रद् to seream, पट् to weave, (but पाढयति when it means to tear \&c.), स्तन् to thunder, गद् to sound, पनू to go, कलू to cou it, ह्षर to sound, पब् A. to go, अंस् to divide, बद् to separaंo, लज् o shine, कर्ण to bore, छद् to conceal, चप् to cheat, बस to dwell, भथ् or ग्लश्र to be weak or lax, व्यय् to give, to spend, सपृृत्र to desire, सग to seek, मृष्यू to boar, क्रप to pity, to be weak, कुण्, गुण् to converse with, प्रह्र A. to take ( also माहयति when cau. of प्रन्र्र) कुह् A. to astonish, to deceive, उुद् to bind or stri.g together, सफुद् to become manifest, सुग्र to make happy, and others less common.
§401. Some roots of the 10 th class exclusively take the $\hat{A}$ tmanepads $i$. e. even when the fruit of the action expressed by them does not accrue to the agent. These are:-अर्य् to request, to desire, कुह to astonish, to deceive, चित् to be conscious of, to think, दंग् tu bite, दंस् (or दस्त according to some) to see, to bite. डष् or डिप् to accumulate, तन्त्र to support a family, मन्त्रृ to counsel secretly, सृग to search, to hunt, to seek. वृृए to take, to string together, तर्ज् and भर्त्स to reprove, बस्त् and गन्ध् to injure, to hurt, तिष्क् to kill ( हिब्क according to some ), निष्क् to measure, लल to desire, कण् to contract, तुण् to fill, भ्रूणto fear, शाल् to praise, यक्ष to worship, स्वम् to guess, युू to strike, सम to look at, to inspect, कुत्स् to reproach, घुट् (according to some कुद् ) to cut, गल् to drop down, भल् to see, to expound, कूट to abstain from giving, to muddle, कुट् to cut, बञ्च् to doceive, तृष्र to have the power of generation, to be eminent,

चुष् to gratify, दिन्द to bowail, यृ to know, बिद्र to know, to be consciờs of, मव to stop, यु to censure, and क्रुस्म् to smile improperly.
§ 402. The following roote belong to the 1st and the 10th classes:-

डुण्, पृच् to unite, to restrain, अर्ष to worship, र् to throw, ली to melt वृज् to abandon, to avoid, हृ to cover, जृ, ज्रि to grow old, रिच् to separate, to join, शिष् to leave a residue, तप् to burn, वृष् to be pleased or astiefied, द्धृ् to kindle, चृप्, घृप्र हृप to kundle, छंभू to fear, शथ् to release, to kill, मी to go, अन्यन्य to string together, शीक्, चीक्त to endure, अर्द्र to kill, हिंस् to kill, अर्ई् to worship, सव् with आ to go, to aesail, घ्रुन्घ् to purity, to cleanse, छद् to cover, जुष्ट to satisfy, to guess, to kill, प्री to please, अन्थ्, अ्रन्थ् to compose, arrarge, आप् to obtain, तन्र to confide, to stretch, चन्त to confide, to hurt, बद्र to inform, बच् to speuk, मान्न to honour, worship, eg A. to obtain ( भवति also sceording to some ), गई to censure, मार्ग to seek, कण्ट्र to grieve, to remember with regret, यृंब to clean, सृष्ष to endure, धृष् to brave, to overcome, जस् to hurt, to injure, दिष्ट्र 10 A .1 . P. to torment, to beg, घुष्य to aver, and some others.

## II. GROUP II.

Roots with Ohangeable Baske. (2nd, 3rd, 5th, 7th, 8th, and 9th Olasses.)
§ 403. Terminations:-

## Parasmaipada.

The terminations of the Present, the Imperfect and the Imperative are the same as these of the first group, the terms
nation of the 2nd por. sing. of the Imperative is हि. The terminations of the Potential are as follow:-

| 1. यामू | याव | याम |
| :--- | :--- | :--- |
| 2. यास् | यातम | यात |
| 3. यात् | याताम् | युसू |

Atmanepada.

| Prosont |  |  | Imparfeet |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. ए | वहे | महे | ; | वहि | महि |
| 2. से | आथे | घ्चे | थास् | आथ.म् | *्वम |
| 3. ते | आते | अते | ส | आताम् | अत |
| Imperative |  |  | Potontial |  |  |
| 1. ऐ | आवहै | आमह | The sam | as those | given |
| 2. स्त | भाथाम | घ्वम | for the fir | group |  |
| 3. ताम | आताम् | अतामू |  |  |  |

§ 404. The base of the roots of the 2nd group of Oonjugationl classes undergoes many modifications with regard to which the terminations are divided into sets, one set is called 'strong', the other 'weak.' The base taking the strong terminations may be calld 'The strong base;' and that taking the weak ones 'The weak base'.
(a) The strong terminations are:-

The siugulars of all persons of the Present and the Imperfect, the third person eingular and all numbers of the firnt person of the Imperative, in the Parasmaipada, and all numbers of the firat person of the Imperative in the Atmanopada.
(b) The rest are weak.
§405. Before strong terminations the penultimate short and the final vowel of the base take their Guna substitute.

Fifth, Eighth and Ninth classes
§406. * नु and उ are added on to the roots of the 5th and 8th classes respectively before the terminations.
$\S 407$ The final उ of the base is optionally dropped before व्र and म if it be not preceded by a conjunct consonant. It is ohanged to उन्र before a weak termination beginning with a vowel, if preceded by a conjunct consonant aud to a in other cases. The 「ह of the Impera ive 2nd per. sing. is dropped after उ not preceded by a conjunct consonant.
$\S 408$. $\dagger$ In the ninth claes ना is inserted between the root and the terminations ना becomes न् before the weak terminations beginning with a vovel, and नी before the weak terminations beginning with a consonant.
§409. (a) The penultimate nasal of a root is dropped before ना \&e. as ग्रश्नामि. ग्रश्नतिः, ग्रश्नीमः \&ce. from ग्रन्य ' to put together.
(b) I the case of roots ending in a consonant, the imperative secoad person singular termination is अन instead of हिं as मुषाण from सुष् 'to steal':

## Paradigms.

5th Class.
सु P. A. 'to press out juice,' \&c:
P.

Present.
A.

1. मुनोमि सुनुवः, सुन्वः सुनुमः, सुन्मः सुन्वे सुनुवहे, सुन्वहे सुतुमहे, सुन्महे
2. मुनोषि सुनुधः सुनुल सुनुते सुन्वाथे सुनुथ्वे
3. सुनोति सुनुत सुन्वन्ति सुनुते सुन्वाते सुन्वते
[^91]
## Imperfset.

## P.

1. अयुनवम् असुनुव, असुनुम, असुन्ति असुतुवहि, असुतुमहि,
असुन्व असुन्म
2. असुनोः असुजुतम् असुनुत असुनुथाः असुन्वाथाम् असुजुष्वम्
3. अयुनोत् असुनुताम् असुन्वन् असुनुत असुन्वाताम् असुन्वत

## Imperative.

1. सुनवानि सुनवाव सुनवाम सुनवै सुनवावहै सुनवामहै
2. सुनु सुनुतम् सुजुत सुजुष्व सुन्वाथाम् सुतुष्वम्
3. सुनोतु सुतुताम् सुन्वन्तु सुनुताम् सुन्वाताम् सुन्वताम् Potential.
4. सुनुयाम् सुनुयाव सुनुयाम सुन्वीय सुन्वीवहि सुन्वीमहि
5. सुजुयाः सुजुयातम् सुनुयात सुन्वीथाः सुन्वीयाथाम् सुन्वीच्वम्
6. सुनुयात् सुनुयाताम् सुजुयुः सुन्वीत सुन्वीयाताम् सुन्वीरन्

साध P. 'to accomplish.' अइ्र A. ' to pervade.'

## Present.

1. साध्रोमि साध्नुवः साध्नुमः अश्रुते अश्रुबहे अश्नुमहे
2. साध्रोषि साध्नुयः साध्नुध अश्रुषे अश्नुवाथे अभ्नुध्वे
3. साध्रोति साध्नुतः साध्नुवन्ति अभ्रुते अभ्रुवाते अभ्रुवते

## Isperffeet.

1. असाध्रवम् असाध्नुव असाध्रुम आश्रुवि आश्रुवहि आश्नुमहि
2. असाध्रोः असाध्नुतम् असाध्रुत आश्रुयाः आश्नुवाथाम् आश्नुघ्वम्
3. असाध्रोत् असाध्नुताम् असाध्रुवन् आश्नुत आश्रुवाताम् आश्नुवत

## Imperative.

1. साध्रवानि साध्रवाव साध्रवाम अश्नवै अश्नवावहै अश्नवामहै
2. साध्नुहि साध्नुतम् साघ्नुत अशनुष्व असनुवाथाम् अझुन्वम्
3. साभ्रोतु साध्नुताम् साध्नुवन्तु अभ्रुताम् अभ्रुवताम् अभ्रुवताम्
H. s. G. 17

## Potential.

1. साध्नुयाम् साध्नुयाव साध्नुयाम अश्रुवीय अश्रुवीवहि अभ्रुवीमहि
2. साध्नुयाः साध्नुयातम् साध्जुयात अभ्रुवीथाः अभ्रुवीयाथाम् अश्नुव्ध्वम्
3. साध्रुयात् साध्नुयाताम् साध्नुयुः अश्रुवीत अश्रुवीयाताम् अश्रुवीरन्

8th Class.
तन P. A. 'to stretch.'
P.

Present.
A.

1. तनोमि तनुवः, तन्व तनुमः, तन्मः तन्वे तनुवहे, तन्वहे तनुमहे, तन्महे
2. तनोपि

तनुथः
तनुथ
तनुषे
3. तनोति तनुतः तन्वन्ति तनुते

## Imperfect.

1. अतनवम् अतनुव अतनुम अतन्वि अतनुवहि अतनुमहि
2. अतनोः अतनुतम् अतनुत अतनुथाः अतन्वाथाम् अतनुध्घम्
3. अतनोत् अतनुताम् अतन्वन् अतनुत अतन्वाताम् अतन्वत Imperatire.
4. तनवाांने तनवाפ तनवाम तनवै तनवावहे तनवामहै
5. तनु तनुतम् तनुत तनुष्व तन्वाथामू तंजुध्वम
6. तनोतु तनुताम् तन्वन्तु तनुताम् तन्वाताम् तन्वताम्

Potential.

1. तनुयाम् तनुयाव तनुयाम तन्वीय तन्वीवहि सन्वीमहि
2. तनुयाः तनुयातम, तनुयात तन्वीशाः तन्वीयाशम् तन्बीच्वम
3. तनुयाव् तनुयाताम् तनुयु: तन्वीत तन्वीयाताम् तन्नीरन्
§ 410. Irregular base:-कृ. P. A. 'to do' is changed to कर before the strong, and कुर्र before the weak terminations. The उ of the base is dropped before © and म.

## Present.

P.

1. करोमि कुर्वः कुर्मः कुर्वे कुवहे कर्महे
2. करोपि कुरथः कुर्थ कुषले कुर्वाधे कुछचे
3. करोति कुरतः कुर्वन्ति कुरते कुर्वाते कुर्वते Imperfect.
4. अकरवम् अकुर्व अकुर्म अकुर्वि अकुर्वाहि अकुर्माहि
5. अकरोः अकुरततम् अकुरुत अकुमथाः अकुर्बाथाम् अकुरुष्वम्
6. अकरोत् अकुरुताम् अकुर्वन् अकुरुत अकुर्वांताम् अकुर्वत Imperative.
7. करवाणि करवान करवाम करवै करवावहै करवामहै
8. कुरु कुरतम् कुरतं कुरुन कुर्वाथाम् कुरण्वम्
9. करोतु कुहताम् कुर्न्तु कुरताम् कुर्वातम् कुर्वताम् Potential.
10. कुर्याम् कुर्याँव कुर्याम कुर्वीय कुर्वीवहि कुर्वीमहि
11. कुर्याः कुर्यांतम कुर्यांत कुर्वीथा
12. कुर्यात् कुर्याताम् कुर्यु:
9th Class.

की. P. A. 'to buy.'
Presont.

## $P$.

1. कीणामि कीणीदः कीणीमः कीणे कीणीजहे कीणीमहे
2. कीणासि कीणीयः कीणीथ कीणीषे कीणाये कीणीधे
3. कीणाति कीणीतः कीणनित क्रीणीते कीणाते कीणते

Imporfoot.

1. अक्रीणाम् अक्रीणीव अक्कीणीम अक्रीणि अकीणीवहि अकीणीमहि
2. अक्रीणा: अक्रीणीतम् अक्रीणीत अक्रीणीधाः अक्रीणाथाम् अक्रीणीध्वम्
3. अक्रीणात् अकीणीताम् अक्रीणन् अकीणीत अक्रीणाताम् अकीणत

Imperative.

1. कीणानि कीणाव: कीणाम कीणै कीणावहै क्रीणामहैं
2. क्रीणीहि क्रीणीतम् क्रीणीत कीणीष्व क्राणीथाम् कीणीध्वम्
3. कीणातु कीणीताम् कीणन्तु कीणीताम् कीणाताम कीणताम्

## Potential.

1. कीणीयाम क्रीणीयाव कीणीयाम क्रीणीय कीणीवहि क्रीणीमहि
2. कीणीयाः कोणीयातम् क्रीणीयात क्रीणीथाः कीणीयाथाम् कीणीध्वम्
3. कोणीयात् कीणीयाताम् कीणीयुः क्रीणीत कीणीयाताम् कोणीरन् स्तम्बू P. 'to obstruct,' or 'to stop.'

## Present.

1. स्तम्नामि स्तम्नीवः स्तम्नीमः अस्तम्नाम् अस्तम्नीव अस्तभ्नीम
2. स्तम्नासि स्तम्नीथः स्तम्नीथ अस्तम्नाः अस्तम्नीतम् अस्तम्नीत
3. स्तम्नाति स्तम्नीतः सतम्नन्ति अस्तम्नात् अस्तम्नीताम् अस्तम्नन् Imperative.
4. स्तभ्नानि स्तभाव स्तभ्नाम स्तभ्नीयाम् स्तभ्नीयाव स्तभ्नीयाम
5. स्तभान स्तभ्नीतम् स्तभ्नीत स्तन्नीयाः स्तन्नीयातम् स्तम्नीयात
6. स्तभातु स्तभीताम् स्तभ्नन्तु स्तभ्नीयात् स्तभ्नीयाताम् स्तभ्नीयु:

Irregular Special Bases of the Ninte Olass.
§ 411. In the case of the root क्षुय् the र्व of ना is not changed to ण्; as क्षुम्नाति, क्षुम्नीतः, क्षुम्नन्ति, \&c.
§ 412. The roots ज्ञा' to know' and ज्या 'to become old "
sssume the forms जा and जि respectively; as जानाति-कीते, जिनाति , \&c.
§ 413. The ₹ of ग्रह is changed to ₹; as गृहाति; असृह्लाघ, अगृल्लिब, अगृह्लीम, \&cc. Imperf. 18t. pers.
§ 414. The roots री, ली, व्छी, ही, ध्रू, पू, लू, चह, कृ, गु, जु, नु, g. भॄ, सु, चृ, गृ and सृृ have their finals shortened necessarily, and क्षी, सी, and ब्री optionally in the Special Tenses; as धुनातिनीति, स्दृणाति-णीते, दृणाति-णीते, \&०. क्षोणाति, क्षिणाति, \&०.
§ 415 The roots स्कु ' to go by leaps, to raise,' स्सम्मू 'to -obstruct, ' सुम्पू ' to stop, ' स्कम्म and स्कुम्श् ' to obstruct ' belong to the 5th and 9th clasees; as स्क्रुनाति, स्कुरुनीते, स्कुनानो, स्कुुडोत, \&c.

## Second, Third and Seventh Classes.

§ 416. Speeial rules of Sandhi of the finals of roots and the initial letters of terminations:-
(1) The ending $\overline{3}$ of a root takes its Vriddhi substitute when followed by a consonantal strong termination; as $\overline{3}+$ मि =नोमि.
(2) The final ह or छ. short or long, of a root is changed to हर or उद्र before a vowel weak termination.
( 8 ) The onding 右 of roots is changed to when followed by any consonant, except a nasal or a semivowel, or by nothing; and that of roots beginning with ; to ध्र under the same circumstances.
(4) The initial a or श्र of a termination is changed to 4 aster a soft aspirate ( 4th letter of a class) 。
(5) सं or ब्र followed by है is changed to क्र.
(6) न् and म् when followed by a consonant are changed to the nasal of the class to which the following consonant belongs, and to an anunvara when followed by 자, I, स्र or ㅎ․
(7) The ending इ of a root, short or long, not preceded by a conjunct consonant is changed to un before vowel weak terminations, when the base coneists of more than one syllable.
(8) The ending द्र of a root is optionally shanged to $\overline{\text { o }}$ or Visarga in the Imperfect second pers. sing, and the ending - to व or द् before the termination व and optionally before म्.
(9) When a conjunct consonant having स् or क्र for its first member is at the end of a word or is followed by a consonant except a nasal or a semivowel, the चू or क्व is dropped.
N. B.-The usual Sandhi rules i. e. those given in the 2 nd and 3rd Ohapters should be observed.
§ 417. (1)* The second person sing. termination of the Parasm. Imperative is धि when the base onds in any consonant except a nasal or a semivowel; also in the case of the root हु 8 P. ‘ to sacrifice.'
§ 418. The स् and व of the Imperfect 2nd and 3rd per. sing. are dropped after a consonant.

## Second ( or अद़ादि ) Class.

§ 419. In this class the terminations are directly added to the root.
§ 420. In the case of roots ending in m, the terminations of the third person plural of the Imperfect is optionally उद्.

## Paradigms.

## या $P .6$ to go.'

| Prosent. |  |  | Imperfect. |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. यामि | याव: | यामः | अयाम् | अयाष | अयाh |
| 2. यासि | याथ: | याथ | अयाः | अयातम् | अयात |
| 3. याति | यात: | यान्ति | अयात् | अयातामू | अयान, अयु: |
| Ineporative. |  |  | Potential. |  |  |
| 1. यानि | याव | याम | यायाम् | यायाव. | यायाम |
| 2. याहि | यातम् | यात | याय!: | यायातमू | यायात |
| 3. यातु | याताम | यान्तु | यायात् | यायातामू |  |

Oonjugate similarly स्या $\mathbf{P}$. ' to tell,' ${ }^{\prime}$ दा $P$. ' to cut, ' पा $P$. 'to protect,' प्रा $P$. 'to fill,' प्सा P. 'to eat,' ㅈ्रा $P$. ' to fly, मा $P$. ' to ahine,' मा 'to measure, रा 'to give,' ला 'to give or take, 'बा ' to blow,' भा ' to cook " add सा 'to bathe'.
§ 421. In order to exemplify the rules given under § § $416-118$ we will give the forms of the regular verbs बी, डु, जायृ, ईर, चक्ञ, कण्, दुह, लिन् and निञ्ज्.
वी P. 'to go'

Pressat.

1. वेमि वीवः वीमः अवयम् अवीव अवीम
2. वेषि वीथः वीथ अवेः अवीतम् अवीत
3. वेति वीतः वियन्ति अवेत अवीताम् अवियन्(or अव्यन् acoording to some)

Impsative.

1. वयानि वयाव वयाम वीयाम् वीयान वीयाम
2. वीहि वीतम् वीत वीयाः वीयातम् वीयात
3. वेतु वीताम् वियन्तु वीयात् वीयाताम् वीयुः

नु $P$ 'to praise'

## Present.

1. नौमि नुवः नुमः
2. नौषि नुथः नुथ
3. नौति नुतः नुवन्ति

## Imperative.

1. नवानि नवाव नवाम
2. नुहि जुतम् नुत
3. नौतु नुताम् नुवन्तु

Conjugate similarly क्रु P. ' to sound, ' क्षू P. 'to seize,' क्ष्ष्य P. ${ }^{2}$ to sharpen,' चु P. ' to attack, यु P. ' to join,' चु P. ' to possess supremacy, ' and स्लु ' to drop out, to distil.'

जाएट P. ' to awake.'

## Pressnt.

1. जागर्मि जागृवः जागृमः
2. जागर्षि जागृथः जागृथ
3. जार्गि जागृतः जाप्रति*

Imparative.

1. जागराणि जागराब जागराम
2. जागृहि जागृतम् जागृत
3. जागर्तु जागृताम् जाग्रतु

Imperfoet.
अजागरम् अजागृत अजागुम
अजागः अजागृतम् अजागृत
अजागः अजागृताम अजागःः

## Potential.

जागृयाम जागृयाव जागृयाम
जागृयाः जागृयातम् जागृयात
जागृयात् जागृयाताम् जागृयु:

[^92]
## ईर A, 'to go.'



1. चक्षे चक्ष्वहे चक्ष्महे अचक्ष्षे अचक्ष्वहि अचक्ष्माह्ह
2. चक्षे चक्षाथे चड्ड़े अचष्ठाः अचक्षाथाम् अचड्ढुम्ट्र
3. चष्टे चक्षाते चक्षते अचष्ट अचक्षाताम् अचक्षत

$$
\text { Impert. Im } p \underline{\text { v. }}
$$

1. चक्षै चक्षावहै चक्षामहै चक्षीय चक्षीवहि चक्षीमहि
2. चक्ष्व चक्षाथाम् चड्ढुम् चक्षीथाः चक्षीयाथाम् चक्षीघ्वम्
3. चष्टाम् चक्षातामू चक्षताम् चक्षीत चक्षीयाताम् चक्षीरन्

> कश्म A. 'to go.'

Present.

1. करो कखंहे कझमहे
2. कक्षे कराथे कंड्ढ़े
3. कषे कशाते कशते

Inperfoet.
अकशि अकপ्वहि अकर्महि
अकष्ठाः अकराथाम् अकड्द्वम
अकष्ट अकशातामू अकशत

Imperative.

## Potential.

1. करो कशावहै कशामहै कशीय कशीवहि करीमहि
2. कद्धव कशाथाम् कड्ढ़्द्यू करीया: कशीयाथाम् कशी््वम्
3. कष्टम् कशाताम् कराताम् करीत करीयाताम् करीरन् दुद्र P. A. 'to milk.'

## Prosent.

P.
A.

| 1. दोल्मि | दुढ़्ठ: | दुद्मः . | दुहे | दुहाहे |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2. बोक्ष्क* | दुधः | दुगघ: | धुक्षे | दुछाथे |
| 3. दोगि | दुग्ः | दुहन्ति | दुगे | दुहाते |

1. अदोहम् अदुह्त अदुह्म अदुहि अदुह्हहि अदुद्माहि
2. अधोक्-ग् अदुग्रम् अदुगध अदुग्धाः अदुदाथाम् अधुग्वम्
3. अघोकनग् अदुग्धाम् अदुहन् अदुग् अदुहाताम् अदुदृत Imporative.
4. दोहानि दोहाव दोहाम दोंहै दोहावहै दोहामहै
5. दुरिध दुग्धम् दुगध धुक्ष्व दुहाथाम् धुग्वम्
6. दोग्रु दुग्धाम् दुहन्तु दुग्धाम दुहाताम् दुहताम्

Potential.

1. दुलाम दुडाव दुहाम दुहीय दुहीवहि दुहीमहि
2. दुलाः दुसातम दुसार. दुहीथाः दुहीयाथाम् दुहीघ्वम्
3. दुसात् दुसाताम् दुड्ड़ः दुहीत दुहीयाताम् दुहीरन्

दिह to be similarly oojugated; ह and प being substituted for उ and ओ respectively'

## लिक्र P. A. 'to lick.'

> Present.
$\boldsymbol{P}$.
A.


## Imperfect.

1. अलेहम अलिद्ह अलिन्म्य अलिद्हि अलिन्हि अलेक्षाहि
2. अलेट्-ड् अलीढम् अलीट अलीढाः अलिह्हाथाम् अलीढ्बम
3. अलेट्-ड् अलीढाम् अलिहन् अलीट अरिह्हाताम् अल्हित

## Imporative.



1. लिल्याम लिलाव लिस्याम लिहीय लिहीवहि लिह्दीमाहि
\&c. \&c. \&c. \&c. निक्ज्र A. * to Purify'

Prosent.

1. निक्जे निक्ज्वहे निञ्डमहे अनिचि अनिक्ज्वहि अनिक्ज्यदि 2. निढ्दे निझाथे निड्रघ्चे
2. निंक्षे निजाते निजते Imperative.
Imperfect.
अनिडक्थाः अनिझाथाम् अनिड़ग्चम

अनिए्क अनिजाताम् अनिजत
Potontial.

1. निजे निजावहे निजामहै निजीय निजीवहि निजीमां
2. निड्द्व निझाथाम् निड्र्ध्वम् निजीया: निजीयाथाम् निजीष्वम्
3. निक्षाम् निझाताम् निजताम् निझीत निझीयाताम् निधरिर्
[^93]
## lRREGular Bases.

Many of the roots of the 2nd class are of irregular conjugation. We will treat of them in alphabetical order.
§422. अद्र P. 'to eat' forms the 2 and 3 sing. Imperf. as आद्: and आदृव respectively. In other respects it is regular.

Present.
Imporfect.

| 1. अब्मि | अद्व: |
| :--- | :---: |
| 2. अत्सि | अल्थः |
| 3. अत्तिः | अत्तः |
|  | Imperative. |


| 1. अदानि | अदाव | अदाम | 1. अद्याम् | अद्याव |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2. अद्धि | अत्तम् | अत्त | 2. अद्या: | अयातमू |
| 3. अत्तु | अत्ताम् | अदन्नु | 3. अयात् | अय्याताम् |

§ 423. अन्व P. ' to breathe,' जक्ष ' to eat,' रुद्य P. 'to weep,' अgस् P. ' to sigh ' and स्वप् P. ' to sleep.,' insert the augment F between their final and the terminations beginning with any consonant except य; in the case of 2 and 3 sing. Imperf. they insert ई or अ; e.g.

Present.

1. अनिमि अनिवः अनिमः
2. अनिषि अनिथः अनिथ 3. अनिति अनितः
Imperative.
3. अनानि अनाव अनाम
4. अनिहि अनितम् अनित
5. आनितु अनितामू अनन्तु

Imperfoet.
आनम् अनिव आनिम आनीः-आनः आनितम् आनित आनीत्-आनव् आनिताम् आनन्

## Potential.

| अन्याम अन्याव अन्याम |  |
| :--- | :--- |
| अन्या: | अन्यातम् अन्यात |
| अन्यात् अन्याताम् अन्यु: |  |

Oonjugate स्वपू, ग्रह्ष and रह् similarly ; as स्वपिति 3 sing. Pre., अस्वपीः-प: 2. sing. Imperf.; अस्वपीव-पव् 3 sing. Imperf.; स्थपानि 1. sing. Imp. स्वपिहि 2 sing. Imp.; स्वप्याम् 1. sing. Pot.; \&c. ग्बसिति 3 . sing. Pre: अभ्बसीः-सः 2 sing. Imperf.; अभ्वसीत्-सत् ${ }^{3}$ sing. Imperf.; ग्वसानि 1. घ1खg. Imp. श्वसिढि 2. sing. Imp. श्वसितु 3. sing. Imp.; ग्षस्याय् 1. sing. Pot., \&c.; रोदिमि, रुदिवः रुबिमः 1 Pre.; अरोदम् 1: sing. Imperf. अरोदीः-दृ. 2 sing. Imperf. अरो-दीत-दव 3. sing. Imperf.; रोदानि 1. sing. Imp. रुदिहि 2. sing. Imp. रोदितु 3 . sing. Imp.; रुबाज् 1. sing. Pot. \&ce.
§ 424. अस्ष P. ( $\triangle$. ${ }^{*}$ rare ) 'to be'-drops its अ before weak terminations and स् before a termination beginning with स and $\begin{array}{r}\text { ev. Before } 2 \\ 2 \text { and } 3 \text { Imperf. it takes the augment ई. }\end{array}$ It is irregular in many respects.

Present. $P$. $A$.

| 1. अस्मि स्वः | स्म: | हे | खहे | स्मेहे |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2. असि | स्थ: | स्थ | से | साथे | धे |
| 3. अस्ति | स्तः | सन्ति | स्ते | साते | सते |

Imperfoet.

1. आसम् आस्व भास्म
2. आसीः आस्तम आस्त
3. आसीत् आस्ताम आसन

आसि आस्वहि आस्महि
आस्थाः आसाथाम् आध्वम्
आस्त आसाताम् आसत
Imperative.

| 1. असानि असाव असाम | असै असावहै असामहै |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2. एधि | स्तम् | स्त | स्व साथाम् धम् |
| 3. असु | स्ताम् | सन्तु | ₹ताम् साताम् सताम् |

[^94]Potential.

1. स्याम् स्याव स्याम सीय सीवहि सीमहि
2. स्याः स्यातम् स्यात सीथाः सीयाथाम् सीध्वम्
3. स्याव् स्याताम् स्यु: सीत सीयाताम् सीरन्
§ 425. आस्त्A. 'to sit—also drops its स् before घं
Present.

| 1. आसे आस्वंह आस्मंहे आसि आस्वहि आस्महि |  |
| :--- | :--- | :--- |
| 2. आस्से आसाथे आध्वे आस्थः आसाथाम् आव्वम् |  |
| 3. आस्ते आसाते आसते | आस्त आसाताम् आयेत |

Imperativé.

1. आसे आसावंहे आसामंहे आसीय आसीवर्वि आसीमहि
2. आस्त्ब आसाथाम् आध्वम् आसीथाः आसीयाथाम् आसीधम्
3. आस्ताम् आसाताम् आसताम् आसीत आसीयाताम् आसीरन

Conjugate वस्ट A. 'to dress ' similarly.
§ 426. The s of the root इ $P$.' 'to go' is changed to य. before a weak vowel termination; एति इतः यन्ति 3 pers. Pre.; आयस्न ऐब ऐम 1st Pers. Imperf.; ए: 2 sing. Imperf; अयानि, इहि, एतु 1. 2. 3. sings. Imp. यन्तु 3. pl. Imp.
₹ with अधि A. $\dagger$ 'to study.' \&c. is regularly conjugated; as

* ई P. 'to go' is conjugated regularly like वी-एति ईतः इयन्ति 3rd Pers. Pre.; ई部 2 sing. Imp. इयन्तु 3. plural. Imp.
$\dagger$ छ with अधि P. 'to remember', should be conjugated like इ, अधियन्वि 3rd pl. Pre. Some think that it is to be conjugated like § in the Non-conjugational tenses only. Acoording to them the third pers. plu. will be अधीयन्ति. The line of Bhatti 'ससीतयो राधवयोरधीयन्म ' III. 18. \&ec. is quoted in support of this opinion. केचितु आर्धधातुकाधिकारोक्तस्येवातिदेशामाढुः। तन्मये यण्न । Sid. Kau.


## Prosent.

1. अधीये अवीवहे अधीमहे अध्यैयि अध्यैवहि अध्धैमहि 2. अधीषे अधीयाथे अषीष्वे अप्यैथाः अध्यैयाथाम् अथ्यैध्वम 3. अधीते अधीयाते अधीयते अध्यैत अध्यैयाताम् अध्यैयत

## Imperative.

1. अध्ययै अध्ययावहै अध्ययामहै अधीयीय अधीयीवहि अधीयीमहि 2. अधीष्व अधीयाथ'म् अधीध्वम् अधीयीयाः अधीयीयाथाम् अधीयीध्वम् 3. अधीताम् अधीयाताम् अधीयताम् अधीयीत अधीयीयाताम् अवीय़ीरन्
§ 427. ईड् A. © to praise, ' and ईग् A. 'to rule' have an छ added to them before terminations beginning with स् or ध्व except that of the Imperf. 2. plu.

> ईंड्र. A.

## Present

| ईॅड | ईडूहे |
| :---: | :---: |
| 2. ईंडिषे | ईडाथे |
| 3. ईंटे | ईंडाते |

Imperative.


ईग् to be similarly conjugated; ईंशिषे ईंगाथे ईंशिख्वे 2 Pre.; ऐशि 1. sing. Imperf. ऐछा: 2. sing. Imperf. एँृ 3. sing.
 2. pl. Imp. ईंशीत 3. sing. Pot. \&c.
§428. ऊर्णु P. A. 'to cover'-substitutes Vriddhi for its उ optionally bofore consonantal strong terminations excopt those of the 2 nd and 3 rd sing. Imperf.

## Prosenv.

## P.

1. ऊर्णोमि-ऊर्णौंमि
2. ऊर्णोषि-ऊर्णौषष
3. ऊर्णोति-ऊर्णौति ऊर्णुव:
ऊर्णुथ
ऊर्णुम:
ऊर्णुथ
ऊर्णुतः
ऊर्णुवन्ति
Imporfoct.
4. और्णवम् औरुव और्णुम औरुवि और्णुवहि और्णुमहि
5. और्णो: और्णुतम और्णुत
6. और्णोत् और्णुताम् और्णुवन्

Imperative.

1. ऊर्णवानि ऊर्णवाव ऊर्णवाम ऊर्णनै ऊर्णवावछ ऊर्णवामहै
2. ऊर्णुहि ऊर्णुतम् ऊर्णुत ऊर्णुष्व ऊर्णुवाथाम् ऊर्णुष्वम्
3. ऊर्णोतु-ऊर्णौतु ऊर्णुताम् ऊर्णुवन्बु ऊर्णुताम् ऊर्णुवाताम् ऊर्णुवताम्

Potential

1. ऊर्णुयाम् ऊर्णुयाव ऊर्णुयाम ऊर्णुवीय ऊर्षुवीवहि ऊर्णुवीमहि
2. ऊर्णुया: ऊर्णुयातम् ऊर्णुयात ऊर्णुवीथाः ऊर्णुवीयाथाम् ऊर्णुवीघ्वम्
3. ऊर्णायात् ऊर्णुयाताम् ऊर्णुयु: ऊर्णुवीत ऊर्णुवीयाताम् ऊर्णुवीरन्
§ 429 चकास्, P. ' to shine,'-चकास्, जक्ष्, जागृ, दरिका and शाष् drop the न् of the 3rd pers. plu. termination when added to them. In the Imperf. they take उस् as 3. pl. termination. Imp. '¿ sing. of चकास्स is चकाध्दि-धि.

## Paradigms.

Present

1. चकास्मि चकास्वः चकास्मः
2. चकास्सि चक स्थः चकास्थ
3. चकास्ति चकास्तः चकास्बति अचकात्न्द् अचकास्ताम् अचकासु:

# Imperative <br> Potentiat 

1. चकासानि चकासाव चकासाम चकास्याम चकास्यात चक्रास्याम
2. चकाद्धि-धि चकास्तम् वक्रास्त चकास्याः चफक्स्यातम् चकास्यत
3. चकास्तु चकास्ताम् चकासतु चकास्यात् चकास्याताम् चकास्युः

अक्ष P.--806 अन and चकास above:-

## Paradigms

Present

1. जक्षिमे जक्षिव जक्षिमः अजक्षम् अर्जध्रिव अर्जा़्रि०
2. जक्षिषि जक्षिथ जक्षिय अजक्षीः-अजक्ष: अजक्षितम अजक्षित
3. जक्षिति जक्षितः जक्षति अजक्षीत्-भजक्षत् अजक्षितमम् अजक्षःः

Imporative.

1. जक्षाणि जक्षाव जक्षाम जक्ष्याम् जक्ष्याव जक्ष्याम
2. जक्षिहि जक्षितम् जक्षित जक्ष्याः जड्यातम नड्यात
3. जक्षैतु जक्षेताम जक्षतु जक्ष्यात् जऱ्याताम जह्दयु०
§ 430. दरिद्रा P. 'to be poer'-drops its आ before wesk terminations beginning with a vowel and changes it to before those with an initial consonant.

## Paradigms.

## Present.

1. दरिद्रामि दरिद्रिवः दरिद्रिमः अदरिक्षाम् अदरिद्रिव अदरिदिम
2. दरिद्रासि इरिद्रिथ: दरिद्दिथ अदरूट्राः अदरीद्रितम अदारिदित
3. दरिद्राति दोरोदिनः दरिद्रति अंदरिदात् अवरिदिताम अदरीदुनु Imperative.
4. दरिदाणि दरिदाव दारदाम दरिद्रियाम् दरिक्रियाव परिट्रियाम
H.8. G. 18
5. दरिद्रिद्रि दरिद्रितम् दरिद्रित दरिद्रिया: दरिद्रियातम् दरिद्रियात
6. दरिद्रातु दरिद्रिताम दरिद्रतु दरिद्रियात् दरिदिगाताम् दरिद्युयु:
§ 481. द्विश P. A. 'to hate'-takes उस् optionaliy in the Imperf. 3. pl. Par.

## Present.



Imporfect.

1. अद्बेषम् आद्विष्व अद्विम्म अद्विषि अद्विष्वहि अद्विष्महि
2. अद्वट्ट्ड् अद्विष्टम् अद्विष्ट अद्विष्टः अद्विषाथम् अद्विइद्नम्
3. अद्वेट्-ड् अद्विश्राम अद्विषन्-अद्विषुः अद्विट अद्विशाताम् अद्विषत

## Imperative.



Potential.

1. द्विष्याम् द्विष्याव द्विष्याम द्विषीय द्विणीवहि द्विबीमाह
2. द्विष्याः द्विष्यातम द्विष्यात
3. द्विष्यात् द्विष्यातामू द्विष्यु:

द्वेषीथा: द्विषणयाथाम् द्विर्णीघ्वम
द्विषीत द्विपीयाताम् द्विषोरन
§ 432. झू P. A. 'to speak'一takes the angment ई before consonantal strong terminations.

Present.

1. ब्रवीमि

घूम:
घुंब
घूबंह
श्रूमहे

| 2. बर्वीषि-आत्य <br> 3. व्रवीति-आह | थ बूथฯ:-आहथु: | त्रू | बूरूषे - न्रुवाये | 2 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | ह श्रूःः-mहतु: | ज्रुवन्ति-आहु: | बूरूते म्रुवाते | ज्रुवते |
| Imperfoct. |  |  |  |  |
| 1. अन्रवम् अ | अनूब अवूम | अबुणि | अनूवहि | अबृमदि |
| 2. अन्रवीः अ | अव्रूतमू अवूत | अत्रूथाः | अनुवाथाम. | अन्रूष्वम |
| 3. अन्रवीन् अ | अबूताम अनुवन् | अबूत | अवुरुताम | अन्रुवत |

1. त्रवाणि श्रवाद त्रवाम
2. ज्रूहि ज्रूतम श्रूत
3. श्रवतु श्रूताम श्रुक्तु

Imperative.

| श्रवै . | त्रवावहै |
| :---: | :---: |
| ब्रूष्व | त्रुकाथाम् |
| ब्रूताम | ब्रुवाताम |

Potential
2. झूयाः म्रूयातम् ज्रूयत
3. गूयात् जूयाताम् ज्रूयुः
§43s. घृई P. 'to cleanse' substitutes $\nabla$ ṛddhi for its vowel necessarily before strong terminations and optionally before vowel weak terminations.

Prosent.

1. मार्जि मृज्वः मृज्मः
2. मार्क्षि. मृष्टः मृष्ठ
3. मार्टि मृषः मार्जनन्ति, मृजन्ति

## Imperative.

2. मड़ि मृष्टम मृष्ट मृज्याः मृज्यातम् मृज्यात
3. मार्षु मृथ्टम् मार्जन्तु-मृज़न्तु मृज्यात् मृज्याताम् मृज्यु:
§434. बच्P. 'to apeak'-is deficient in the 3 plu. Pre, according to some in the whole plural, and according to othersin all the third person plursle.*

Prosont Mraporfoct.

1. वच्मि वच्चः वच्मः अवचम् अवच्च अवच्म
2. वक्ष्ति वक्थः वक्थ अवकू-ग् अवक्तम अवक्ष
3. वाक्ति वक्तः ...* अवक-ग् अवक्ताम अवचन्

Imperatice.

1. वचानि वचाव वचाम
2. वगिध वक्तम् वक्त
3. वक्कु वक्तामे वचन्तु वच्यात् वच्याताम् वच्यु:
§485. वर् P.'to wish '-changes its व to उ before weak terminations.

Present.

| 1. वर्म | उइ刃: | उзम: |
| :---: | :---: | :---: |
| 2. वक्ष्षि | उछ्ठ: | उष्ट |
| 3. वष्टि | उष्ट: | उशान्ति |
|  | pera |  |


| 1. वशानि | वग़ाव | वशाम | उस्याम | उडयाव | उसाम |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2. उड्ढि | उस्टम | उप्र | रэया: | उग्यातम् | उडयात |
| 3. वष्ड | उष्टाम | उरन्तु | उस्यात् | उस्याताम | उउयु: |

* अयमान्तपरो न मयुज्यते । बहुबचनपर इत्यन्ये। क्षिपर डत्पपरे।(Did. Keu)
§ 480. बिद्ह 'to know' takes optionally the terminations of the Perfect in the Present Tense. Its Imperative forms are optionally made up by adding आयू to it and then appending the forms of the Imperative of कृ.


## Prosent.

1. वेश्चि-वेद विद्वः-विद्र विद्मः-बवि्म अवेदम् अविद्य अविद्म 2. वेस्सि-्ेेथ वित्थः-विदथुः वित्य-विद 3. वेत्ति-वेद वित्तः-विदतुः विदन्ति-बिदुः
Imporative.
2. वेदानि वेंदाव वेदाम
3. विद्धि वित्तम् वित्त
4. वेत्रु विताम् विदन्तु विदा हरनाणि

विदाद्र खाव
विदाद्कर्राम
विदाहुरु बिदान्कुर्तम् विदा हुरुत


## Imperfoct.

अवेः,अवेत्-द् अवित्तम् अवित्त
अवेत्न्द् अवित्ताम् अविद्यु:

## Potential.

1. विद्याम् विद्याव विद्याम
2. विय्या: विद्यातम् विद्यात
3. विद्यात् विद्याताम् विद्यु:
§ 437. शास्* P. 'to govern, to teach,' \&c.-changes its vowel to before consonantal weak terminations. See चकास् also p. $2 \% 2$.

## Present.

1. शास्मि शिष्वः शिष्म:
2. शास्सि शिष्ट: शिष्ठ
3. शास्ति शिष: शासति

## Imporative.

2. शाधि शिश्टम शिष्ट शिष्याः शिष्यातम् शिष्यात
3. शास्तु शिष्टम् शासतु शिष्यात् शिष्याताम् शिष्यु:
§ 438. शी A. 'to lie down' gunates its vowel before all terminations and prefixes $x$ to the termination of the third pere. pl. except that of the Potential.

| Present. |  | Imporfect. |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1. शाये | शोवहे रोमहे | अशायि | अशोवहि | अशोमाद्टि

§ 439. सू A. 'to give birth to'-does not change ite vowel to Guṇa before strong terminations.
Present.
Imparfeet.

1. सुते सूवहे सूमहे
2. सूबे सुवाथे सूध्वे
3. सूते सुवाते सुवते.

Imperutivo.

1. सुनै घुवावहै सुतामहै सुवीय सुवीवहि सुवीमहि
2. सूष्व सुवाथाम सूंच्वम सुवीथाः सुवीयाथाम सुवीध्वम्
3. मतोम् सुवाताम् मुवताम . सुवीत मुवीयाताम् मुवोरन्
§ 440. स्तु P. A. 'to praise,' तु P. 'to grow' and कु' 'to sound' have foptionally prefixed to the consonantal terminations.

# सु P. $\hat{A}$. 

Present.


> Imperfeet.

1. अस्तवम् अस्तुव अस्तुम अस्तुवि अस्तुवहि अस्तुमहि अस्तुवीव अस्तुवीम
2. अरतौः अस्तुद्म् अस्तुत

अस्तवी: अस्तुवीतम् अस्तुव्वात
3. अस्तौत् अस्तुताम् अस्तुनन्

अस्तर्वीत अस्तुवीताम्
अस्तुथाः अर्नुकाथाम् अत्तुष्वम्
अस्तुवीया:
अस्तुवीष्वम्
असुतु अस्तुवाताम् अस्त़क्त अЕ्तुवीत

## - Imperative.

1. स्तवानि स्तवाव स्तवाम स्तवै स्तवावहै स्तवामहहै
2. सुहि स्दुतम् स्तुत स्तुष्व स्तुवाथामू सुण्वम् स्तुवीशि स्तुवीतम स्तुनीत स्तुवीष्व स्तुवीध्वम्
3. स्तौतु स्तुताम् स्तुकन्तु स्तुताम् स्तुवाताश स्तुaताम् स्तवीतु स्तुचीताम स्तुवीताम्

## Potential.

1. स्तुयाम् स्तुयाव स्तुयाम स्तुवीय स्तुवीवहि स्तुवीमहि

स्तुनीयाम स्तुबीयाव स्तवीयाम
2. स्तुयाः स्तुयातम् सुयात सुवीथाः स्तवीयाधाम स्तुवीघ्वम् सुव स्तुवीयातम स्तुवीयात.
3. सुयात् स्तुयाताम् स्तुयुः स्तुवीत स्तुवीयाताम् स्तुकीरन् स्तुवीयात् स्तुवीयाताम् स्तुवीयुः
Conjugate similarly तु and रु.
§441. हन. P. A. ' to kill'-drops its न befere a weak termination, beginning with any consonaut exoept a nasal or a semi. vowel, and its अ before a vowel termination, the हhen changing to ${ }^{\text {a. The }}$ Imp. 2 sing. is जहि.

$$
\text { हन्न } P \text {. ' to kill, to go }
$$

Prosent.

1. हनि हृन्वः हन्मः अहनम् अहन्व अहन्म
2. हंसि
3. हन्ति हत: ₹थः

Impsrative.

1. हनानि
2. जहि
3. हन्तु हताम् घन्तु हन * Âtm.
Prosent.
4. म्मे
5. हसे
6. हते

* This root is used in the A. in certain cases


## Imperative.

1. हने हनावहै हनामहै
2. हस्व घ्राथाम् हृ्वम्
3. हताम घानाम् . घ्रताम
§ 442 हा. A. 'to take away'

## Potontial.

म्नीय म्रीवहि ज्रीमहि
म्रीथाः म्नीयाथाम् मीष्वम्
मीत घीयातामू घ्रीरन्

Prosent.

1. हने
2. हुषे
3. हुते

ह्नुवाते
Imperative.

1. हैनै हवावहे ह्नवामहै
2. ह्रुष्व ह्नुवाथाम ह्नुप्वम्
3. ह्रुताम् ह्नुवाताम् ह्वुवताम्

अह्नुवि
अहुया:
अहुत :

ह्रवीय ह्रवीथा:
ह्नुवीत

Imperfect.
अह्नुवहि अह्नुमहि

अह्नुवाधाम् अह्नुध्वम्
अह्नुवाताम् अह्नवत Potential.

ह्नवीवहि हुवीयाथाम् ह्वुवीष्वम् ह्रुवीयाताम् ह्नुवीरन्

THIRD OR जुहोत्याक्वि Class.
§443. (a) The base is formed by reduplication of the root.
(b) The third personal plural termination loses its न.
(c) The Imperfect third person plural termination is उस् (P.), before which the final आ of zoots is dropped and the final इ, उ and ₹, short or long. are gatated.

Rules of Reduplication:-
§ 444. The first vowel of a root together with the initial consonant, if any, is reduplicated i.e. doubled; as पद $=$ पषर्, उस-उडख्, \&c, after reduplication.

Note-The first syllable of a redaplicated root is called'the reduplicative syllable ; e..g. the first प in पपतू, or first उ in उधख्, .
§ 445. If a conjunct consonant begins a root, the first consonant only with the following vowel is reduplicated; e.g. प्रच्छ्-पष्रच्छ्.
(a) If the first member of a conjunct consonant, however, be a sibilant (ग, प्र or न् ) and the second a hard consonant, the hard consonant is reduplicated: ₹वर्ध-पस्वर्ध, इचत्रत-चुइनुत्; but स्वन-सस्वन्न \&c.
§446. A radical aspirate (2nd or 4th letter of a class) is changed to its corresponding unaspirate in the reduplicative syllable; as छिद्ह-चिचिछ्छद्, धु-दुधु, भुज्ं-बुभुज्, \&c.
§ 447. The guttural of the reduplicative syllable is changed to the corresponding palatal (subject to the above sule). and ह to ज्; ह. g. कम्-क्कम्नकम्, खन्-खखन्-कखन्य =चरन्, हु- ुुदु \&c.
§448. A radical long vowel becomes short and क is changed to अ in the reduplicative syllable; as धा-दधा, नी-निनी, छ-चक्ठ \&c.
§ 449. The penultimate C or ए and ओ or औ become इ and उ respectively in the reduplicative syllable; सेब्-सिषेन्, ढौक्डुहोक्, \&c.

## Paradigms.

> कि P. 'to know.'

Present.

1. चिक्केमि चिकिवः चिकिमः अचिकयम् अचिकिव अचिकिम
2. चिकेषि चिकिथः चिकिथ, अचिकेः अचिकितम् अचिकेत
3. चिकेति चिकितः चिक्यति अचिक्षेत् अचिकिताम् अचिकयुः
Imperative.
Potential.
4. चिकयानि चिकयाव चिकयाम चिकियाम् चिकियाव चिकियाम
5. चिकिहि - चिकितम् चिकित चिकिया: चिकियातम् चिकियात
6. चिकेतु चिकिताम् चिक्क्यु चिकियात् चिकियाताम् चिकियुं:

हु P.' to sacrifice. Present.

Inporfect.

| 1. जुहोपि | जुहुवः | जुहुम: | अजुहवम | अजुहुव | अजुहुम |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2. जुहोवि | जुहुখ: | जुहुथ | अजुहो: | अजुहुतम् | अजुहुत |
| 3. जुहोति | जुहुतः | जुह्हाति | अजुछोत् | अजुहुतामू | अजुहढ़: |
| Imporatirs. |  |  |  | Potential. |  |


| 1. जुहवानि जुह्राब जुहवाम | जुहुयाम | जुहुयाव | जुहुयाम |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2. जुहुधि | जुहुतम जुहुत | जुहुयाः | जुहुयातम |
| जुहुयात |  |  |  |
| 3. जुहोतु जुहुताम जुहतु | जुहुयात् | जुहुयाताम् जुहुगु: |  |

ही $P$. to be ashamed.'
Present

1. जिहेमि जिहैंव: जिह्रीमः
2. जिहेषि जिह्योथः जिह्रीत
3. जिह्रोति जिह्हीतः जिहियति Imperative.

1 mperfoet.
अजिह्यम् अजिह्रीव अजिह्हाम अजिहे: अजिहीतम् . आजिहीत अजिहेत् अजिह्रीताम् अजिह्हयु:

Potential.

1. जिह्राणा जिहेद्याव जिहगाम जिह्रीयम् जिह्हीयाव जिह्रीयाम 2. जिहीहि जिह्हीतम् जिह्लत जिहीयाः जिह्रीयातम् जिह्हीयात 3. जिहेतु जिह्दीताम जिह्रियतु जिह्रीयात् जिही्हीयाताम् जिह्रीयु:

Irregular Bases:-
§450 The vowel of the roots मा, हा 'to ge ' सृ, पृ or पृ 'to fill' and $\%$ is changed to in the reduplicative syllable.
§451. The ₹ of the reduplicative ayllable of निज्ञ, बिज्ञ and.

बिष्, take its Guna substitute before all terminations and the radical s is not ganated before vowel strong terminations.
§452. दा and धा drop their आ after reduplication before weak terminations; दध becomes घत before स, धब, त and थ. The Par. Inperative 2 per. singulars are देहि and घेहि reapectively.
§453. भी optionally shortens its vowel before consonantal weak terminations.
(a) मा and हा' to go 'assume the forms मिम्न and जिह before vowel terminations and मिर्म and जिही before consonantal terminations.
§454. हा' to abardon' assumes the forms जहि or जही before consonantal weak terminations except in the Pot. and ज ${ }^{\text {before }}$ vowel terminations and those of the Pot. The Imp. 2 sing. forms are जहाहि, जहिहि and जहीहि.

> Paradigms.
> ऋ Par. 'to go.'

Present.

1. इयर्मि
2. इयर्षि इयृथः इयृथ
3. इयर्ति इयृतः इय्रति

Imperative.

1. इयराणि इयराव इयराम
2. इयृहि इयृतम् इयृत
3. इयर्तु इयृताम् इयूतु

Imperfoet.

| ऐयरम् | ऐयृव | ऐयृम |
| :--- | :--- | :--- |
| ऐय: | ऐयृतम | ऐयृत |
| ऐय: | ऐयृताम् | ऐयर. |

Potential.
इयृयाम् इयृयाव इयृयाम
इंयृयाः इयृयातम् इयृयात
इयृयात् इयूयाताम इयृयुः

धा P. Â. 'to place, to hold.'

## Present.

1. दधामि दष्वः दध्मः दधे दघ्वहे दध्महे

| 2. दधासि घत्य: घत्य | धत्मे दधांते धड़्दे |
| :--- | :--- | :--- |
| 3. दधाति धत्तः दधति | धते दधाते दधते | Imperfect.


| 1. अदधाम | अदข्व | अदधम | अदाि | अदप्वहि | अदध्रहि |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2. अदयाः | अधत्तम | अधत्त | अधत्या: | अदधाथाम | अधद्धम |
| 3. अदधात् | अधत्ताम् | अदधु: | अचत्त | अदधाताम् | अदधत |

## /mparative.

| 1. दधानि | दधाव | दधाम | दधै | दधावहै | दधामहे |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2. थेहि | धत्तम | धत्त | धस्स्व | दधाथाम | धड्रुम |
| 3. दधातु | धत्ताम् | दधनु | घत्ताम | दधाताम | दधताम |

1. दध्याम् दध्याव दध्याम दधीय द़धीवहि दर्घीमहि
2. दध्याः दध्यातम् दध्यात दबोयाः दधीयायाम दर्धीघ्वम
3. दध्यात् दध्याताम् दध्युः द्धीत दधीयाताम दधीरन्

दा is similarly conjugated. The formes of at will be obtained by changing , ${ }^{2}$ to द्र wherever it occurs.

> निज्: P. A. ' to cleanse.'
> Present.

1. नेनेज्मि नेनिज्व: नेनिज्मः नेनिजे रेनिज्वहे नेनिज्माह
2. नेनेक्ष्र नेनिक्यः नेलिक्य नेनिक्षे नेनिजाथें नेनिग्बे
3. नेनोंक्त नेनिक्तः नेनिजति नानिक्ते नेनिजाते नेनिक्ते

1 mperfeet.

1. अनेनिजम अनेनिज्च अनेनिज्म अनेनिजि अनेनिन उ्वांहूं अनेनिज्महि
2. अनेनेक़-ग् अनेनिन्तम् अनेनिक्त अनोनिवभाः अनेनिजाथाम अनेन्किग्वम
3. अनेनेक्-गु अनोनित्राम अनेनिजु: अनोनेक्त अनेनिजाताम् अनेनिजतं

Imporative.

1. नेनिजानि नेनिजाव नेनिजाम नेनिजै नेनिजावहै नेनिजामहै
2. नेनिगि नेनिक्तम नेनिक्क नेनिक्ष्व नेनिजाथाम् नेनिर्वम्
3. नेनेक्तु नेनिक्षाम् नेनिजतु नेनिकाम् नेनिजाताम् नेनिज़ताम्

## Potential.

1. नेनिज्याम् नेनिज्याव नेनिज्याम नेनिजीय नेनिजीवहि नेनिजीमहि
2. नेनिज्या: नेनिज्यातम् नेनिज्यात नेनिजीथाः नेनिजीयाथाम् नेनिजीघ्वम्
3. नेनिज्यात् नेनिज्याताम् नेनिज्गुः नेनिजीत नेनिजीयाताम् नेनिजरिन्

Oonjugate बिज् P. A. similarly.
qृ $P$. ' to fill, to protect.'

Present.

1. पिर्वर्मि विपृचः
2. पिपर्षि विपृथः
3. विवर्ति विश्तः विप्रति

Imperative.

1. विपराणिं पिपराव विपराम विष्टाम् विवृयाव पिपृयाम
2. पिपृहि
3. विवर्तु


विश्दम् विप्त
विद्धताम् विद्रु

Present.

1. पिपर्मि *विपूर्वः विपूर्मः
2. पिपर्षि

विपूर्थः
3. पिपर्ति

विपूर्त:
विपूर्थ
विपुरति

Imperfect.

* See § 394.

Imperative.

## Potontial.

1. विपराणि विपराब विपर:म विसूर्याम् विरूर्याव विपूर्याम
2. पिवूर्हि विपूर्नम् विपूर्त - विपूर्याः विपूर्यांतम् विपूर्यात
3. विपर्बु विपूर्ताम विपुरतु विपूर्यांत् विपूर्याताम् विपूर्यु:

भी P.' to fear.'

Present.

1. बिभेमि न्विभीवः बिभीमः बिभिबः बिभिम:
2. बिभेषि बिमीथः विमीथ बिभिथ: विभिथ
3 बिभेति विभीतः बिम्याति अबिभेत् बิभित:

Imperative.

अबिभयम् अबिभीव अबिभीम आबेभिव अबोभम आविभीतम् अबिभीत अबिभितम् अबिभित अबिभतिताम् अबिभयु: आबिभिताम्

Potontial.

1. बिभयानि बिभयाव विभयाम बिभीयाम् बिभीयाव बिभीयान बिभियाम् बिभियाव बिभियाम बिभीया: बिभीयातम् बिभीयात बिभिया: बिभियातम् बिभियात बिभीयात् बिभीयाताम् विभीयु: बिभियात् बिभियाताम् बिभेयु: жุ. P. A. ' to hold; to maintain. Present.
2. बिभार्मिं बिभृवः बिमृमः बिन्रे बिंभृवहे बिभुमहहे
3. बिभर्षि बिमृथः बिमृथ बिमूबे विभ्राथे बिमृध्वे
4. विभर्ति विमृतः बिभ्रति बिमृते बिभ्रांते बिभ्रते

## Imperfêct.

1. अबिभरम् अबिभृृ अबिभृम अबिभ्रि अबिमृवहि अबिभृमहि
2. अविभः अविमृतम् अविभृत अविमृंथाः अबिश्राथाम् अबिमृध्वम
3. अविभः अबिभृताम् अबिभरः अविभृत अबित्राताम् अबिक्रत

Imperative.

1. विभराणि बिभराव विभराम बिभर बिभरावहै बिभरामहे
2. बिभृहि बिम्यूतम् बिभृत बिभृष्व बिश्राथाम् बिमृध्वम्
3. बिभर्नु बिभृताम् बिध्रतु बिभृताम् व्रिभ्राताम् बेश्रताम्

## Potential.

1. बिभृयाम् बिमृयाव बिभृयाम बिभ्रीय बिभ्रीवहि बित्रीमहि
2. बिमृयाः बिमृयातम् बिभृयात बिम्रीथाः बिभ्रीयाथाम् बित्रोध्वम्
3. बिभुयात्र बिभृयाताम् बिंभृयुः बिभ्रीत बित्रीयाताम बिर्द्रारन्

मा $\widehat{A}$. ' to measure, to sound. '
Present.
Imperfect.

1. मिमे मिमीवहे मिमीमहे अमिमे अमिमीवहि अमिमीर्दि
2. मिमीषे मिमाधें मिमीष्चे
3. मिमाते मिमाते मिमते

Imperative.
अमिमीथाः अमिमाथाम् अमिमी।धमू
अमिमीत बमिमाताम्. अमिमत
Potential.

1. मिमै मिमावहै मिमामहै मिमीय मिमीवहि मिमीभहि
2. मिमीब्च मिमाथाम् मिमीध्वम् मिमीथाः मिमीयाथाम् मिमीध्वम्
3. मिमीताम् मिमाताम् मिमताम् मिमीत मिमीयाताम् मिमीरन् विष्ट् P. A. ' to pervade.'

Present.

| 1. वेवेष्मि | वेविष्व: | वेविष्म: | वेविषे | बविबहहे |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2. वेवेक्षि | वेविष्ट: | वेविष्टदे | वेबिक्षे | वेविषाते |
| 3. वेक्हुढ़े |  |  |  |  |
| 3. वेष्टि | वेविष्:: | वेविषति | वेविषेटे | वेविषाते |

Imperfoet.

1. अवेविषम् अवेविष्व अवेविष्म अवेविषि अवेविष्वहि अवेविष्महि
2. अवेवेट्न्द अवेविष्टम अवेवेष्ट अवेविष्टाः अवेविषाथाम् अववविडृद्यम्
3. अवेवेट्र्द् अवेविष्टम अवेविषु: अवेविष्ट अवेविषाताम् अवेविषत

Imperativo.

| 1. वेविषाणि | वेविषाव | वेविषाम | बेविषै | वेविषावद् | वेविषामढ़ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2. वेविड़े | वेविष्टम | वेविष्ट | वेविद्ष्व | वेविषाथाम् |  |

3. वेषेष्दु वेविष्टमू वेविषतु वेविद्टम् वेंवेषाताम् वेविषताम

## Potential.

1. वेविष्याम् वेविष्याव वेविष्याम वेविषीय वेविष्षवहि वेविषीमहि
2. वेविष्याः वेविष्यातम वेविष्यात वेविषीयाः वेविषीयाथामू वेविषीच्वम्
3. वेविष्यात् वेविष्याताम् वेविष्यु: वेविषीत वेविषीयाताम् वेविषीरद् हा P. 'to abandon'

Prosent.

1. जहामि जहीवः जहीमः जहिव: जहिमः
2. जहासि जहीथः जहीथ जहिथः जहिय
3. जहाति जहीतः जहाति जहितः
Imporative.
4. जहानि जहाव जहाम
5. जहाहि जहीतम् जहीत जहाहि जहितम् जहित जहिहि
6. जहातु जहीताम्
जहिताम्

Imperfeet.
अजढाम् अजहीव अजहीम अजहिच अजहिम अजहाः अजहीतम् अजहीत अजहितम् अजहित अजह्दीताम् अजहुः अजहिताम्

Potential.

| जहाम् जह्याव जह्याम |  |  |
| :--- | :--- | :--- |
| जब्लाः | जह्बातम् | जE्सात |

जब्ाार् जलाताम् जब्दु:

## Seventh or रुधादि Class.

§ 455. In this class the base is formed by inserting ₹ between the radical vowel and the final consonant before the strong and न्व bofore the weak termilations.
§ 456. (a) The original nasal of a root is dropped.
(b) In the case of the root बृह्र, न is changed to ने before consonantal strong terminations.

## Paradigms.

> अभ़ P. ' to anoint,' \&c.

Present.

1. अनज्मि अञ्ज्वः अख्ज्रम:
2. अनक्षि अड्क्यः अड्क्य
3. अनक्ति अड्कः अग्जन्ति

Iraperative.

1. अनजानि अनजाव अनजाम
2. अडूगिध अड्कम् अड्क
3. अनक्तु अड्क्ताम् अउजन्तु

Imperfoct. इन्ध्र् $\hat{A}$. ' to anoint, ' \&c.
Present.

| 1. इन्धे इन्चहे | इन्च्मदे |  |
| :--- | :--- | :--- |
| 2. इन्स्से | इन्धाथे | इन्द्ने |
| 3. इन्दें* इन्धाते | इन्धते |  |

Imperative.

1. इनथै इनधावहै इनधामंहै
2. इन्स्त्र इन्धाताम् इद्यूम्
3. इन्द्धाम् इन्धाताम् इन्धताम्

* Also इन्चे, ऐन्धाः, ऐेन्नम्न, इन्ध्चम्, इन्धाम्, \&c. Soe § 20 ( a)


# क्षुद्र P. $\hat{\mathbf{A}}$. 'to pound. ' 

## Prosent.

| 1. क्रुणान्मि | क्रुन्द्: | , |  | श्रुन्द⿸厂 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2. क्षुणत्सि | क्षुन्त्थः | क्षुन्त्य | क्षुन्से | क्षुन्दाथे |
| 3. क्षुणत्ति | क्षुन्तः | क्रुन्दन्ति | क्षुन्ते | क्षुन्दाते |

Imporfeot.

1. अक्षुणदम् अक्षुन्द्र अक्षुन्म
2. अक्षुणः अभुन्तम् अक्षुन्त अक्षुणत्-द्र
3. अक्षुणत्-द् अक्षुन्ताम् अक्षुन्दन् अक्षुन्त अक्षुन्दाताम् अभ्षुन्दत

Imporative.

| 1. क्षुणदानि | क्षुणदाव क्षुणदाम | क्षुणदै | क्षुणदावहै | क्षुणदामहै |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2. क्षुन्दि | क्षेन्तम् | क्षुन्त | क्षुन्त्व | क्षुन्दाथाम क्षन्द्दम् |
| 3. क्षुणत्तु | क्षुन्ताम् | क्षुन्दन्तु | क्षुन्ताम् | भुन्दाताम |

Potential.

1. क्षुन्याम् क्षुन्दाव क्षुन्याम क्षुन्दीय क्षुन्दीवहि क्षुन्दीमहि
2. क्षुन्याः क्षुन्यातम क्षुन्यत
3. क्षुन्यात् क्षुन्घाताम् क्षुन्दुर:

भिद्द P. A. to break, उन्द् $P$. to be wet, खिद्य A. to suffer pain, छिद्ध P. A. to cut, छृद् P. A. to shine, to play; क्रत् P, to spin, to surround; वृद्य. A. to kill, to disregard; and रिद्र P. A. to know, to consider, should be similarly conjugated. उनत्ति 3 rd. sing. Pre. of उन्द् ; ह्रणत्ति 3 sing. Pre. of कृव्, \&ce.

> तृद्र P. ' to kill.'

## Present.

क्षुन्दीयाः क्षुन्दीयाथाम् क्षुन्दीष्वम्
क्षुन्दीत क्षुन्दीयाताम् क्षुन्दरिन्
अक्षुन्द्र अक्षुन्द्बहि अक्षुन्महि अक्षुन्त्याः अक्षुन्दाथाम् अक्षुन्द्धम्

| 2．तृणेक्षि तृष्ठ：तृष्ठ | अतृणेटून्न | अतृष्ठम् अतृष्ठ |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 3．तृणेढ़ि | तुप्ठ：वृंहन्ति | अतृणेट्－द् | अतृष्ठाम् अतृंदन्ट |

Imperative．
1．तृणहानि तृणहाव तृगहाम तृंह्याम तृंस्याव तृंशाम
8．तृष्छि तृष्दम् तृष्ठ तृंजाः तृंसातम् तृंहाक
3．तृणेद्ड तृण्ढाम तृंहन्तु तुंशात् तृंसाताम् तृंब्ड：

बिष्ट P．＇to grind．＇
Presont．
1．विनष्मि विष्ब：विंচ्म：
2．पिनक्षे पिंद्ठः विष्ट
3．पिनह्टि पिंटः विंबन्ति
Imperative．
1．पिनषाणि पिनषाव पिनषाम
2．पिप्ड्डि
विंद्रम् विष्ट
3．पिनष्ठु बिंट्टम् पिंषन्तु
शिए＂to distinguish＇should be similarly conjugated．
युज्． $\mathrm{P} . \hat{\mathrm{A}}$ ．＇to join．
Prosent．

| 1．युनज़्म | युञ्ज्व： | युख्ञ्म： | युज़ | युज्ज्वहे | युख्ञ्महे |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2．युनक्ष्त | युङ्ञथः | युड्शथ | युड़क्षे | युझाथे | युडूध्ये |
| 3 युनक्ति |  | युअन्ति | यु⿱宀⿱一𧰨刂灬丶 | सुजाते | युझते |
|  |  | $1 m p$ or |  |  |  |

1．अयुनजम अयुज्ज्व अयुञ्जम
2 अयुनक－गा अयुब्तम् अयुक्ष
3 अमुनकनात अयुहुणम अयुजन
अयुक्ष
अयुझाताम् अयुझ्ञत

Imparative.

1. युनजानि युनजाव युन्जाम युनजै युनजावहे युनजामहै

2. युननुत युக्巾ाम् युउजन्तु युङ्巾ाम् युक्जाताम् युठजताम्

## Potontial.

1. युज्ज्याम् युञ्ज्याब युज्ज्याम युज्जीय युत्जीर्वहि युज्जीमहि
2. युञ्ज्याः युร्जयातम् युञज्यात युज्जीथाः युत्जीयाध।म् युञ्जी्वम्
3. युज्ज्यात् युञ्ज्याताम युञ्ज्यु: युञ्जीत युञ्जीयाताम् युउ्जीरन्

Conjugate similarly भञ्ज्ञ P. 'to break,' भुज् P. 'to enjoy,' A. ' to eat,' बिज् P. 'to sheke, to ramble,' and छृज्य P. 'to avoid. '

> रिच् P. A. 'to evacuate.'

Present.

| 1. रिणच्मि | रिंच्च: | रिच्म: | रिंचे | रिंच्छहे | रिंच्महे |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2. रिणक्षि | रिंक्: | रिंक्य | रिंक्षे | रिंचाथे | रिंग्बे |
| 3. रिणकि | रिंक्तः | रिंचन्ति |  | रिचते | रिंचते |
|  | Imperfoot. |  |  |  |  |

1. अरिणचम् अरिच धरिच्म अरिंचि अरिंच्वहि अरिच्महि
2. अरिणक्-ग् अरिन्तम् अरिंक अरिक्याः अरिचाथाम अरिंग्वम 3. अरिणक्-य् अरिंकाम् अरिंचन् अरिंक अरिंचताम् अरिंचत

## Imperative.

1. रिणचानि रिणनाव रिणनाम रेणचै रिणनावहै रिणनामहे
2. रिंगध रिक्तम् रिंक्त रिंक्ष्व रिब्वाथाम रिंग्बम्
3. रिणुु रिंक्तामू रिद्धन्तु रिंकाम् रिघ्याताम स्विताम्

## Potential.

1. रिंच्यम् रिंब्याव रिंच्यास रिंगीय रिंचीबहि. रिंचमहि
2. रिच्या: रिंच्यातम् रिंच्यात रिंचीथाः रिंचीयाथाम् रिंचीष्चम् 3. रिंच्यात् रिंच्याताम् रिंच्यु: रिंचीत रिंचीयाताम् रिंचीरन्

Oonjugate similarly विच् P. A. 'to separate,' तन्च् P. 'to contract ' and पृच ' to tonch.'

रुध P. A. 'to obstruct.'

## Prosent.



1. अरणधम् अरुन्ब अरुन्म्म अरुन्धि अरुन्वहि अरुन्म्मदिं
2. अरुणत्-द् अरून्द्रम् अरून्द्ध अरून्द्धः अरु्धाथाम् अरून्द्युम अरुणः
3. अरूगत्-द् अरून्द्वाम् अरून्धन् अरूद्ध अरुधाताम् अरून्धत

## Imporative.

1. रुणधानि स्रणधाव रुणधाम रणणै रुणधाबहै रुपधामहै
2. बन्द्धि रुन्दम् रुन्द रन्त्व सुथाथाम् रन्द्धम्
3. रुण रुद्धुर्दाम रुषन्तु रून्दाम् रुद्धाताम् रून्द्धताम्.

Potential.

1. रुध्याम् रुध्याव रुध्याम रुव्धीय रु्बीवहि रू्धीमहि
2. रुष्य्या: रुण्यातम् रुष्यात रुव्धीयां: रुव्धीयाथाम् रुन्धीच्वम्
3. रुष्यात् एँच्याताम् रुव्युः रुवीत रून्वीयाताम् रुणीरन्

* Or रुन्धः \&c.; see note p. 290.

$$
\begin{aligned}
& \text { § 456-458] Oonjugation of Vebbs } \\
& \text { हिंस्ट P. ' to kill. ' }
\end{aligned}
$$

Prosent.

1. हिनास्मि हिंस्वः हिंस्मः अहिनसम् अहिंस्व भहिंस्म
2. हिनस्सि हिंस्थः हिंस्थ आहिनः-त्त-द् अहिंत्तम् अहिंस्त 3. हिनस्ति हिंसतः हिंसन्ति अहिनत्-द्

Imporative.

| 1. हिनसानि | हिनसाव | हिनसाम | हिंस्याम् | हिंस्याव | (ह्याम |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2. हिन्बि | हिंत्तम | हिंत्त | हिंस्या: | हिंस्यातम | हिंस्यात |
| 3. हिनस्त | हिंत्ताम् | हिंसन्तु | हिंस्यात् | हिंस्याता | हिंट्यु: |

## II. GENERAL

 OR
## NON-OONJUGATIONAL TENSES AND MOODS.

§457. In the General Tenses and Moode and in the formation of verbal derivatives generelly, the augment in prefired (necessarily or optionally) to terminations beginning with any consonant except य in the case of certain roote. Such roots as take the sugment $\bar{\xi}$ necessarily are called Sot
 Wet ( बा + इए ), and those that do not, are enlled Anit (अन्म + इद i. ब. without ${ }^{\text {g }}$ ).
§458. (a) Roots of more than one syllable, derived roots and roots of the 10 th clase are always Sot.
(b) Ot all monosyllabic roots ending in a vowel those given in the following couplet (Kârikâ) are Sef and the rest Anit.
": ऊवृदन्ते पौंतिरक्ष्युशीस्तुनक्षुथिठी ह्रभिभिः।
वृ्दृज्भ्यां च विनैकाचोडजन्तेड्ड निछताः स्मृताः ॥
i. c. roots endiug in long ऊ and long $₹$, the roote §ु, रु, क्षण्यु,

शी, स्तु, त्वु, क्षु, नि, डी, शि, वृ IX. cl. A. and हृं V. cl. P. A. are Set ( excepting these, all monosyllabio roots onding in a vowel are Anit).
(0) Of monosyllabic roots ending in a consonant the following 102 are Anit; and the remaining Sot.

* झक्ल वच्त बुचि रिच् वच् विच् । सिच् प्रच्छि त्यज् निजिर्मजः।
 अद् श्नूद्र खिद् छिद्य तुरि नुदः । पय भिद् बिद्यतिर्बिनद्य
शब्सदी स्विध्धतिः स्कन्द्धि। हर्दा कुधु क्षुचितुध्यती ॥
बन्दिर्युधिकघी राषि। व्यध्युधः साशिसिध्यती।
मन्यहनापू क्षिप् छुणि तप् । तिपस्वृष्यतिदृप्यती।।
लिप् लुप् वप् शप् स्वप् सृपि यम्। रम् लम् गय् नम् यमो रमिः। क्रुशिषंशिदृशी दृश् मृश्र । रिश्र रश्र लिश्र विश्र स्पृशः क्रविः ॥
 बसतिर्दहादिहिदुहो नह मिह् रह लिड्र बहिस्तथा। अढुद्रात्ता हलन्तेक्ड धातवो द्वचधिकं ज्ञतस् ॥
(d) The following roots are Wet?-

स्वरतिः स्याले स्रूे पअ्यमे नषमे च धुम्। तनक्तिर्षृश्वतिश्वान्ताबनक्तिश्र तनक्षिना ॥ १ ॥

* The following couplet giver the endings of these roots and their number in each:-

The first line gives the ending consonante and thus enables the students to know at once which root is Set and which is Anit; e. g. क्रुट may be at once known to be a set root as द doos not occur in the first line. The second line gives the number of roots ending in a particular consonant. Thus roote onding in 面 are क्रi.e. one ( क being the first consonant) in numbers roots ending in च् are च् i. o. b, (च् being the 6th consonant); routs ending in eq are क्र i. o. one, in number, and so on.

> मार्टि मार्जति जान्ते दान्तो हियति स्पन्दती। रध्यतिः सेधतिर्धान्तो पान्ताः ष खेष कल्पते ॥ २ ॥
> गोपायतिस्तृप्यतिश्र उ्रपने दृप्पतिश्तथा।
> मान्तौ क्षाम्पति क्षमते ऽमुते क्किइनाति नहपति ॥ ३॥
> शान्तास्रयोथाक्षतिश्र निष्कुष्णातिश्र्व तक्षति।
> त्वक्षातिश्र बकारान्ता ह्रथ हान्ताश्र गाहते ॥ \& ॥
> पदहये ग्रहतिश्र्व ऋकारोपान्त्यगहते।
> वर्हातवृंहति हुष्यतयो बृहति वुद्याति ॥ ॥॥
> स्वृति स्निस्मति स्नुहात्येते वेट्रा हि धातषः।
> अजन्तानां तु थल्पेब बेट्द स्यादनन्यक्र सर्बदा* ॥ है।

§ 459. Roots ending ए, ऐ, and ओ are to be trested se roots onding in आ. Also the roots मि 5. A. ' to throw', षी 9 P. A. -to kill,' and दी 4. A. 'to perish,' before a termination causing Guṇa or Vṛddhi; ली 9 P. 4 A. 'to adhere or oling to ' ohanges ita vowel to m optionally under the same circumstances.
§ 460. Roots of the tenth class preserve their अयू (i. e. अय with the final अ dropped) with all the ohanges that the root undergoes before it in the general tenses.
 their conjugational bases optionally.
§ 462. अस् and 品 substitute for themselves qu and बच्त respectively.
§ 463. Neither Guṇa nor Vṛddhi is substituted for the vowel of a few roots of the bth chass even before a strong termination except the ${ }^{\text {; }}$ of the 1 st and 3 rd person sing. of the Perfeot, the अय of the causal and the $\bar{\rho}$ of the 3 rd pers. sing. of the Passive

[^95]Aorist. These are कुद्र, पुद्र, कुच, गुज्, धुर्र, स्कुट, नुर्, बुट्न, सफुर्, युर, नू, ध्र, कु, and a few more not often to be met with.
§ 464. The root अ्रस्ज् assumes the forms अ्रज्ज् and भर्ज् in the Non-conjugational Tenses.
§ 465. The penultimate $\%$ of सृज्य and दृश्र is changed to ₹ before a consonantal strong termination in the General Tenses.
§466. The intermediate $\overline{\text { E }}$ is weak in the case of the root तिज् 6. A. 7 P .; and optionally so in the case of ऊर्णु.
§ 467. The roots दीधि 2 A. 'to shine' and देदी 2 A. 'to go' do not take Guṇa or Vrrddhi before any termination. They alsodrop their final vowel before the intermediate इ and ग्र. दरिद्रा also drops its आ before a non-conjugational termination excèpt in the Desiderative and the Aorist where it retains it optionally.

## The Two Futures and Conditional.

## (1) First Future ( © लुट्र)

Also called Periphrastic Future.
§ 468. Terminations:-

Parasm.

1. तास्मि* तास्वः तास्मः
2. तासि तास्थः तास्थ
3. ता तारौ तार:

Âtm. 1. ताहे तास्वहे तास्महे
2. तासे तासाथे ताघ्चे
3. ता तारौ तारः
§ 469. To these terminations the augment ş is prefixed in the

* The forms of the First Future may be derived by adding to the Nom, sing. of the noun of agency derived with the affix तृ the forms of the Present Tense of the root अस्ष 'to be' in the 1st and 2nd persons. The forms of the Nom, are the forms of the 3rd pers.
case of Set roots, optionally in the case of Wet roots, and not fixed at all in that of Anit roots.
§470. All these terminations are strong. The final vowol and the penultimate short of a root therefore take their Guṇa substitute before these.
§471. Anit roots with a penultimate $\mathrm{F}_{\mathrm{z}}$ change it to ₹ optionally before a strong termination beginning with any consonant except a nassl or a semi-vowel; सृप्-सर्तास्मि, स्रमास्मि \&c.
दा P. A. ' to give \&c.,'

1. दातास्मि दातास्वः दातास्मः 1. दाताहे दातास्वहे दातास्महे
2. दातासि दातास्थ: दातास्थ 2 . दातासे दातासाथे दाताश्वे
3. दाता दातारौ दातार: 3. दाता दातारौ दातार:

नी P. A. 'carry '-नेतास्मि, नेतास्वः, नेतास्मः \&o., नेताहे, नेतास्बहे, नेतारमहे, \&c.

पत् P. -पतितास्मि, पतितास्वः, पतितारमः \&<0. ईक्ष A.-ईक्षिताहे, ईक्षितारवहे, ईक्षितास्महे \&c.

Irregular Baseb.

§472. The roots इप, सहृ 1 A., लुम्, रिष्ट and रुष् admit इ optionally in the First Future; e. g. 1 sing. एथितास्मि, एष्ठास्मि, सहिताहे, सोढाहे; लोभितासिम, लोब्धास्मि; रेषितास्मि, रेटास्मि; रोषितास्मि, रोषासि.
§473. कृप्, is optionally Parasm. in the First Future and when so it rejects इ: कल्पिताहे, कल्प्ताहें कल्प्तास्मि 1 sing. \&c.
§ 474. The augment इ as added to ग्रहृ is long in all Nonconjugational Tenses, except in the Perfect; ग्रहीतारिम 1 sing.
§475. The intermediate $\bar{z}$ is optionally lengthened in the case of द and roots ending in $₹$, except in the Perfeet, the

Benedictive Atm. and the Aorist Par.; बरितासि, बरीतास्मि, 1 sing. कृ-करितास्मि, करीतास्मि 1 sing.
§476. न्र is inserted before the ending consonant of the root :मस्प्ध before which स्व is dropped, and after the vowel of नकर, when they are followed by any consonant except a nasal or a semi-vowel; मक्का \&c.; नंष्टा, नडिता. The षू of मश्न is changed to क् whon not dropped.
§477 की is substituted for अज्ञ 1 P. 'to go' necessarily before any non-conjagational termination, and optionally before such as begin with any consonant except ए ; बेता, अजिता; वेप्पति, प्रजिष्पति \&c.

5 478. Torminations of the Second Future:-

## Parasm.

Atmano.

| 1. स्यामिं स्यावः स्यामः | 1. स्ये स्यावहे स्यामहे |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2. स्यासि | स्यथः स्यथ | 2. स्यसे स्येे स्यष्थे |
| 3. स्यति स्यतः स्यन्ति | 3. स्यते स्येते स्यन्ते |  |

## § 479. Terminations of the Oonditional:-

| 1. स्यम् स्याव स्याम | 1. स्ये स्यावहि स्यामहि |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2. स्वः स्यतम स्यत | 2. स्यथाः स्येथाम् स्यध्वम् |
| 3. स्यव स्यताम् स्यन् | 3. स्यत स्येताम् स्यन्त |

§480. व is substitnted for the ending z of a root when followed by any non-conjugational termination beginning with स्व.

[^96]§ 481. F is to be prefixed, or not, or optionally to the terminations given above, according as the root is Set or Anit or Wet. Before the terminations the final vowel and the penultimate short takg their Guṇa substitute.
§ 482. In the Oonditional the augment अ is prefixed to the root as in the Imperfect.

## Paradigms.

## Second Future

## शाक्र 5 P .

लम् P. 1 Â.

1. शाष्ष्यामि शाक्ष्यावः ऊक्ष्माम
2. शाक्षसि राष्ष्यध: शक्ष्प्य
3. राक्ष्यति राक्ष्यत राक्ष्यन्ति

लंस्स्यामहे लम्प्यष्वे लम्स्सन्ते

## Conditional.

1. अशाक्ष्यम् अराक्ष्याव अशक्ष्याम 1. अलुप्से अलेक्स्यावहि अलुफ्यामहि:
2. अराक्ष्यः अशाक्ष्यतम् अशक्ष्यत 2. अलफ््सथाः अलप्स्येथाम् अलफ्प्यध्वम्
3. अशक्ष्यत् अशक्ष्यताम् अशाक्यन् 3. अलफ््यत अलफ्सेताम् अलफ्सन्त प्रह्--पहीष्याष्याम-ष्ये; अय्रहीष्यम-ध्ये \&c.

Irrggular Babeg.
§ 483. गस् P. हन् and Anit roots ending in क्र admit $\overline{\text { g }}$ in the Second Future and the Conditional; गम P (aleo that aubstituted for द ' to go ' and with अधि ' to remomber') also admits it in the Desidorative; गमिष्यामि, हनिष्यामि, करिष्यामि, \&c. Sec. Fu. 1. sing. अगमिष्पष्, अकरिष्यम्, अहिनिष्यम्, \&c. Con. 1. sing.
§ 484. The roots कृप, घृत, हृध्र, गृध्र and स्यन्ड् optionally takeParasmaipada terminations in the Second Fature, Conditional and the Desiderative. They reject the augment ₹ wher Parasmaipadi; कल्पिष्ये, कल्प्स्ये, कल्फ्स्यामि; बर्तिब्ये, बस्स्स्यामि; बर्धिष्पे,

वर्स्थामि; शार्धिष्ये, शर्स्स्पामि; स्थन्दिष्ये, स्पन्स्श्ये, स्यन्स्स्यामि 1 sing. 2nd Fut.; अकलिपष्य, अकल्प्स्ये, अकल्स्स्यम्न; अवर्तिष्ये, अवर्त्र्वश् अवर्षिष्ये, अवर्तर्थम्; अर्शिष्ये, अशार्स्सम्, अस्पन्दिष्ये, अस्थन्स्स्ये, अस्थष्स्प्यक्न 1. sing. Oond.
§ 485 . The roots कृत, चृत, छृத्, बद्र and नृत् take इ optionally when followed by an ârdhadhâtuka (Non-conjugational termination ) beginning with स् except in the Aorist; कृतू-कर्तिब्यामि, कर्स्यामि; अकर्तिष्यम्, अकर्स्स्यम् Oond. \&c.
§ 486. In the case of 页 with अधि, गा is optionally substituted for $\bar{\xi}$ in the Oonditionsl and the Aorist. Is substituted for the final vowel of the verbs दा 3 P. A. 1 P. धा, दो, दे, घे, मा, स्था, गा ( substituted for ₹ 2. P and ह with अधि, ) MT , हा, and सो before a consonantal weak termination. All terminations added to गा substituted for $\overline{\text { ₹ }}$ are weak.

## Paradigms.

| 1. अध्येष्ये | अध्यैष्यावाहि | अध्यैष्यामहि |
| :---: | :---: | :---: |
| 2. अध्यैष्यया: | अध्यैधेयाम् | अध्यैघ्यध्वम् |
| 3. अध्यैघ्यत | अध्यैप्येताम् | अध्यैष्यन्त |
| 1. अध्यगीष्ये | अध्यगीष्यावहि | अध्यगीष्यामहि |
| 2. अध्यगीष्यथाः | अध्यगीष्येथाम् | अष्यगीष्यद्युम् |
| 3. अध्यगीध्यत | अध्यगीध्येताम् | अध्यगीष्यन्त |

§ 487. We give below the first pers. sing. of some of the roots of more difficult conjugation. The stadent should find out the various rules by which he should ar rive at them.
Roots.

1st Futare.
भवितास्म
स्तरितास्मि
स्तरीतास्मि

2nd Future.
भविष्यामि
स्तरिष्यामि-ब्ये
स्तरीध्यामि-बे

Conditional. अभविष्यम्
अस्तरिष्यम्-ब्ये
अस्तरीष्यम्-बये

| Roots. | First Future. | Sec. Future. | Conditional. |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| यु 2. P . | यवितास्मि | यविष्यामि | अयांवष्यम् |
| री | शयिताहे | शायिष्ये | अशायिष्ये |
| स्तु | हनवितास्म | स्नविष्यांमे | अस्नविष्यम् |
| वि | श्वयितास्म | श्वयिष्यामि | अश्वयिष्यम् |
| श्रि | श्रयितास्मि-हे | श्रयिष्यास्म-ब्ये | अश्रयिष्यम्-ब्ये |
| पच् | पक्तास्मि | पक्ष्यामि | अपक्ष्यम् |
| मुच् | मोन्कास्मि | मोक्ष्यामि | अमोक्ष्यम् |
| सिच् | सेक्षार्मि | सेक्ष्यामि | असेक्ष्यम् |
| भउज् | भंक्तास्मि | भड्क्ष्याम | अभड्क्ष्यम् |
| भुज | भोक्तास्मि | भोक्ष्यामि | अभोक्ष्यम् |
| अस्ज़्ड | अ्रष्टास्मि | अ्रक्ष्यामि | अभ्रक्य |
|  | भर्षाi̇म | भर्ष्यामि | अभर्क्यम् |
| मस्ज् | मड्क्तास्मि | मड्स्स्यामि | अमड्क्स्यम् |
| रुज्ञ | रड्क्ता¢्मि | रड्क्ष्यामि | अरड़्त्यम् |
| -सुज् | स्रबास्म | स्क्ष्यामि | अस्क्ष्यम् |
| अद् | अत्ता\|स्म | अस्स्यामि | आत्स्यम् |
| पदू | पत्ताहे | पस्स्ये | अपत्ये |
| स्कन्द् | स्कन्तास्म | एकन्त्यामि | अस्कन्त्स्यम |
| बन्व | बन्द्धा\|स्मि | भन्स्स्यामि | अभन्त्स्यम् |
| व्यध् | ब्यद्वास्मि | व्यस्स्यामि | अन्यत्स्यम् |
| मन् | मन्ताहे | मंस्ये | अमंस्ये |
| तृप् | तर्पितास्मि, | तर्पि攵\|मि, तप्ष्यामे, | अतर्विध्यम् |
|  | तर्सास्मि, त्रप्तास्मि | च्रफ्यामि | अत्रप्स्यम्-अतर्फ्यम्, |
| गम् with सम् | संगन्ताहे | संगंस्ये | समगंस्ये |
| दश् | द्रष्षास्मि | द्रक्यामि | अदक्ष्यम् |
| घसू | घस्तारिम | घत्स्यामि | अघत्स्यम् |

Rooti 18t
बस् to dwell
दह
नह्
वह्
Wet roots:-

| अडज़ | भजितास्मि | अभिष्यामि | आसिष्यम् |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | अड्कास्मि | अड्क्ष्यामि | आाडृक्ष्यम् |
| अश् | अशिताहे | अशिष्ये | आशिष्ये |
|  | अष्टाे | अक्ष्ये | आक्षेय |
| बिद्य | क्लेदितास्म | क्लेदिष्यामि | अक्लेदेष्यम् |
|  | क्षेतात्स्म | क्रेस्यामि | अकेस्स्यम् |
| क्लिश् | केशितास्मि | क्रेशिष्यामि | अक्लेशिष्यम् |
|  | क्लेटास्मि | केष्ष्य्यामि | अंक्लंस्यम् |
| क्षम् | क्षामितहे | क्षमिष्ये | अक्षामिष्ये |
|  | क्षन्ताहे | क्षंस्ये | अक्षंस्ये |
| गाह् | गाहिताहे | गाहिष्ये | अगाहिष्ये. |
|  | गाढाहे | घाक्षे | अघाक्ष्ये |
| गुप् | गोपितास्मि | गोपिष्यामि | अगोपिष्यम् |
|  | गोप्तास्मि | गोफ्स्रामि | अगोफ्स्यम् |
|  | गोपायितास्मि | गोपायिष्यामि | अगोपायिष्यम: |
| गुद | गूहितास्मि | गूहिध्यामि | अगूहिष्यम |
|  | गोढास्मि | घोक्ष्यामि | अघोक्ष्यम् |
| तक्ष् | तक्षितास्मि | तक्षिष्यामि | अतक्षेष्यम् |
|  | तत्टास्म | तक्ष्यामि | अतक्ष्यम् |

* For the ohange of अ to ओ in this and in सोढाहे see ft.-note p. 317.

Roots 1st Future त्रप् त्रपिताहे, त्रताहे
घू. धवितास्मि, घोतास्मि
वृ तर्हितास्मि, तर्बास्मि
मुर्र मोहितास्मि, मोढा-चवा-स्मि मोहिष्यामि, मोष्यामि
मृज् मार्जितात्मि, मार्हांस्मि
रघ् रधितास्मि,* रद्धास्मि
अश् ग्रधितास्मि, वश्थात्मि
स्लिए् स्नेहितास्मि, लेढास्मि स्रेग्धास्मिं
स्ट स्वरितास्मि, स्वर्तास्म
क कुतास्मि
कुद्ध कुटितात्सिम
घू 6 cl . धुवितास्मि
धूपू धूवितास्मि,
धूपायितास्मि
विच्छ्व विच्छितास्मि
विन्छायितास्मि
कर्त्र्तारताहे, क्रतीयिताहे कम् कमिताहे, कामयिताहे
जम् जम्मिताहे* मि-मी मातात्मि-हें दी दाताहे
ली लेतास्मि, लातास्तिम चृत् चर्तितास्मि

2nd Future श्रपिष्ये, त्रफ्ये
धविष्यामि, घोष्यामि तर्दिध्यामि, तर्ष्यामि मार्जिघ्यामि, मार्श्योमि रधिध्यामि, रत्यामि, प्रध्यिष्यामि, घश्यामि से $\overline{\text { हिष्यामि, , सेष्ष्षामि }}$

Conditional. अत्रणिष्ये, अन्रप्ये अधविब्यम्, अघोष्यम् अतर्धिघ्यम्, अतर्थर्यम् अमोहिब्यम, अमोक्ष्यम् अमार्जिष्यमू, अमाश्क्ष्यम्त अराधिष्यम्, अरस्यम् अवश्विष्यम्, अवक्ष्यम् अस्नोहिष्यम्, अस्लेक्षम्

अस्वरिख्यम् अकुष्यम् अकुक्षिष्यम अधुविष्यम् अधूप्विम्यम् अधूपायिष्यम् अविच्छिध्यम् . अविच्छायिष्यम् आर्तिध्ये, अर्तीयिष्ये अकमिष्ये, अकामयिष्ये अजम्भिषे
अमास्यम, अमास्ये अदास्ये
अलेख्यम्, अलास्यम
अचर्तिष्यम्, अचर्त्यम्

* See ft. note p. 320 . + See ft. note p. 323. $\ddagger$ स्वृ is set in the 2nd Fut. and the Oondi.
H. S. G. 20 .

छुद् छर्दितारिम-हे

> छर्दिंण्यामि-ब्ये
> छर्स्लामि - र्स्ये

अच्छर्दिंध्यम् - थे
अच्छस्स्यम्-र्त्ये
तृष्ट P. A. \& तृव P. are similarly conjugated.

ऊर्णु ऊर्णवितास्मि-हे
ऊर्णुवितास्मि-हे
दरिद्वा दरिद्रितास्मि
दीधी दीधिताहे

ऊर्णंविष्यामि-घ्ये और्णविक्यम्-धेये
ऊणुंविष्यामि-ष्ये और्णुविष्यम्-ध्ये
दरिद्रिष्यामि
दृधिष्य

अदरिश्रिष्यम् अद्वधिष्ये

बेवी is similarly conjugated.
§ 488. There are two kinds of Perfect, Reduplicative and Periphrastic.
§ 489. The Reduplicative Perfect is formed of all monosyllabic roots beginning with consonants, as well as of those beginning with the vowels अ or आr, and इ, उ, and ₹ short.

Exceptions-दग्र, अयू, काष्, आष् These take the Periphrastic Perfect necessary.
§ 490. The Periphrastic Perfect is formed of all roots beginning with any vowel except अ or आ which is uaturally or prosodially long, and of roots of more than one syllable (roots of the 10th class and other derivative roots included ). Excep-tions:-ऊर्णु and ॠच्ण्र which take the Redaplioative Perfects.
§ 491. The roots उष्, विद्, जाग्ट, भी, ही, यृ, हु, and दरित्रा take both the perfects.

The Reduphicative Perfect.
§492. The root is reduplicated according to the rules Isid down in §§ 444-449.
§ 493.
Terminations.
Parasmaipada.
At tmanepads.

1. अ व म

वहे महे
2. थ
3. अ
अथुम्
अ
अतुस्
उस्
से
ए
आथे धि
आते इरे
§494. The Parasmaipada singular terminations are atrong; the rest weak. Before the etrong terminations the penultimate short vowel takes its Guna substitute. The final vowel and penultimate $\mathrm{F}^{\text {take }}$ Vrddhi necessarily in the third and optionally in the first person singular. In the 2nd person singular the final vowel takes Guna and the penultimate अ remains unchanged.
§ 495. *Speoial rules about the adm: ssion of the intermediate इ before the terminations ₹, म, थ, से, बहे, महे, घंक्; see (§457).
(a) All roots, whether set or anit, except क, सृ, मृ, बृ, स्तु, त्रु, हुरु, and श्रु admit ₹. Bat क्ठ with सम्, and वृ admit it before थ; as संचस्करिथ, ब्बरिष.
(b) Anit roots ending in short ${ }^{\circ}$, axcept $\approx$, reject it before थ, as सस्मर्थ from स्टृ; but आरिथ from $\boldsymbol{F}_{\text {l }}$.
(c) Anit roots with a final vowel or with a penultimate अ admit it optionally before थ.
§ 496. When initial ₹ or उ of a root takes Guṇa or Vŗddhi mubstitute, the redaplicative $\overline{\text { g }}$ or 3 is changed to इय or उव्; otherwise the two vowels combine to form long ई or ऊ: as

§ 497. The final उ, short or long, is changed to उब् before a vowel weak termiation and इ to इए or $य$ as it is preceded by a conjunct consonant or not; as दुध्य + इब = उुधुविव 1 dual; निनी + इब $=$ निन्यू + हब = निन्बेंब. शिश्यि + इच $=$ शिश्रियेक, \& .

* कृमुभृ्ृत्तुद्रुस्त्रुत्रो लिटट। P’an. VII. 218.
अजन्नोड कारवाम्व।यस्तास्यानद्ट थील वेडयम्।
अछन्त ईट्हह् नित्यानिद् कायन्यो लिटि सेड् भवेव् ॥ (Sid. Kau.)
§498．Roots ending in आा take औ instead of अ in the 1st and 3 rd per．sing．and drop their final m before vowel weak terminations，and before such as take the sugment इ；as ददो， दबिब，ददिम 1st Per．ददाथ，ददिथ 2．Per．sing．of दा．
§ 499．Guna is substituted for the final vowel of roots end－ ing in \＃preceded by a conjunct consonant，and in long F $^{\text {F }}$ and of the roots $\%$ ，कच्छ and जाग्र；as सहमरिब 1 dual of स्टृ，\＆c．留，दू and of optionally take the Guña substitute before the weak terminations，and shorten their vowel when they do not； as शाशरिष，शाश्रिब， 1 dual of गु，\＆c．
§500．Monosyllabic roote，having a short अ for their peunltimate，change it to 5 and drop the reduplicative syllable before the weak terminations and before थ when it takes $\bar{\varepsilon}$ ， provided their initial letter undergoes no change in the reduplication，o．g．पतू ist dual पपव्＋इ्व＝पेत्＋इव＝पेतिब，पेतिथ 2 sing，इोकिथ，इशाक्थ 2．sing．of शक्र，but ननम्दिथ 2 nd dual of नन्द्र as the अ here is prosodially long．

Exeeptions：－Roots beginning with a and the roots शस्र and दद．
§501．न is inserted after the reduplicative syllable in the case of roots beginning with अ and ending in a conjunct consonant and in that of अश्＇to pervade＇and ऋचछ्इ्＇to go．＇ The reduplicative अ is changed to आ；अञ्ज अअওज्य + अ $=$ अ + न्र + अड्ज् + अ $=$ आनञ्ज् + अ $=$ आनख；similarly आनर्द 1 sing．of अर्द，आनशे of अघु，\＆c．
§ 502．The change of a semi－vowel to its corresponding vowol is called Samprasâraṇa．Samprasâraṇa generally takes place before weak terminations in the case of the following roots—वच्，यज्．वझ्，वह，बस्＇to dwell，＇बे ह्ये，हे，户ि，बद्，स्वप्， ज्था，बडा，व्यच् ，प्रच्छू，प्रश्च，भ्रस्ज्र，व्रह् and उ्यध्．In the case of the Perfect the roots प्रच्चू，व्रश्चू and，अ्रस्ज् form an exception．
§503 Before the strong terminations of the Perfect Samprasârana takes place in the reduplicative syllable only. In this case the initial conjunct consonant of a root is reduplicated as it is ; i. e. स्वपू-स्वस्वप् \&c.
(a) The vowel following the Samprasâraṇa is dropped.
§504. The roots that reject ₹altogether in the Perfectकृ P. $\hat{\mathbf{A}}$ ' to do '

| 1. चकार, चकर | चक्टव | चकृम | चके | चकृवहे |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2. चकर्थ | चक्यु: | चक | चकृषषे | चक्राथे |
| 3. चकार | चकतु | चकु: | चक | चकाते |

Oonjugate similarly सृ, צ, and बृ brcept in the 2nd per. siug. which is ववरिथ.

## But कृ with सम्*

1. सम्धस्कार, सझ्चस्करिव $\dagger$ सम्चस्करिम सझ्चस्करे सच्चस्करिवहे सघ्कर्करमहे संश्येस्कर



* संपरिम्यां करोतो भूषणे । समबाये च । उपात्पतियत्नवेक्ठतवाक्याध्याहरेपु च Pan. VI. 1. 137-139. सू is prefixed to the root क्ष after the prepositions सम and परि when it means to ornament or colleot together ; and after the preposition उप in the above sense, as well as in the senses of 'imparting an additional guality to a thing without destroying the thing itself ( सतो गुणान्तराधानं मतियत्तः Kâs. on Pan. H. 3. 53. ) or preparing as food, or supplying what is implied.'
$\dagger$ The 豕 is changed to Guṇa as it is preceded by a conjunct consonant now (Vide § 499. Sid. Kau. on Pan V1I. 1. 10-11.)
$\ddagger$ The ध् of the terminations वीध्नम्, ध्वम्, and छे of 2nd per. pl of the Benedictive, the Aorist and the Perfect, is changed to a when preceded by any vowel except अ or आ or by ग, г, ㄷ, ㄷ or ㅈ․ When the intermediate इ is added, this change is optional, if the $\bar{j}$ be preceded by one of the conconants given above.


## ₹ $\mathcal{B} . \hat{A}$.

1. तुद्या-नुस्व
2. तुष्टोष
3. तुद्थंव



Oonjugate similarly हु, 安, श्रु-
§ 505. Roots that admit s-
(1) Set roots ending in a vowel.

$$
\text { च } 9 . \hat{A}_{.}{ }^{6} \text { to choose.' }
$$

$\begin{array}{ll}\text { 1. व्वार-ववर ववरिव ववरिम } & \text { 1. ववरे ववरिवहे ववरिमहे }\end{array}$
2. ववरिय ववरथुः ववर 2. ववरिषे ववराथे ववरिच्चेन्ढ़े
$\begin{array}{lll}\text { 3. वार ववरुः बवरः } & \text { 3. वारे ववराते ववीरे }\end{array}$
स्नृ, गू, मू \&c. are similarly conjugated; तस्तार-तस्तर, तस्तरिव \&c.
चृ 9 P. 'to tear, ' \&c.
क्ष्त्र 2 P. ' to sharpen.'

1. शशार शारारिन शारिम 1. चुक्ष्णाव चक्ष्युविव चक्ष्ञुविम

शाइर शाश्रिव शभ्रिम
2. शाइरिथ शाइरथु: रारार
2. चुक्ष्णविथ चुक्ष्णुवथुः चुक्ष्णव शश्रशु: इार्र
3. शाशार शारातु: शारार:

इश्रतुः इश्रु:
3. चुक्ष्णाव चुक्ष्युतुः चुद्ष्णुतु:
res is similarly conjugated..
Oonjugate similarly दृ and $\begin{gathered}\text { 世 }\end{gathered}$
रु 2 P. A. 'to warble, to go, '\&c.


Oonjugate similarly ुㅢ $\mathbf{P}$. तु $\mathbf{P}$.

शी $2 \hat{A}$. 'to lie down.'

| 1 सिस्से | सिस्यिवहे | शिस्ञिमहे |
| :---: | :---: | :---: |
| 2 शिखिये | शिस्याथे |  |
| 3 शिझ्ये | शिः्याते | शिझियेरे |

श्रि P. $\hat{A}$. 'to resort to.'
1 शिश्राय शिश्रियिव शिश्रियिम 1 शिश्रिये शिश्रियिवहे शिश्रियिमहे घिश्रय
2 सिंभ्रयिथ शिश्रियथुः शिभ्रिय 2 शिश्रियिषे शिश्रियाथे शिश्रियिष्चे-्ढ़े 3 घिभ्राय शिश्रियतु: शिश्रियु: 3 शिश्रिये शिश्रियाते शिश्रियिरे (2) Anit roote ending in a vowel:दा 1. P. $\hat{\mathrm{A}}$. 'to give.'

| 1 ददौ | ददिव | ददिम | 1 ददे | ददिवहे | ददिमहे |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2 ददाथ-ददिय | ददथु: | दद | 2 ददिषे | ददाथे | ददिष्वे |
| 3 ददौ | ददतु: | दढु: | 3 ददे | ददाते | ददिरे |
| गै P . 'to sing.' |  |  |  |  |  |
| 1 अगौ |  |  |  |  | जगिम |
| 2 जगाथ-जगिथ |  |  |  |  | जग |
| 3 जगौ |  |  |  |  | जगु: |

All other roots onding in आ, ए, ए, and ओ are similarly conjugatod. धये-3rd per. बध्यौ, दध्यतुः, दध्यु:; दो 'to cut' 3 rd per. ददौ, ददतु, ददुः \&c.

1 इयाय-इयय
2 इयेथ-इययिथ
3 इयाय
₹ 2 P. ' to go.'
ईंयिव
ईंययु:
इंयकु:

ईँयिम
ईंय
ईंयु:

द1 P. 'to go' is regular; इयाय-य, इयिब श्रयिम \&c. र्ई 1.2. P.
4 A. 'to go' takes the peri. perf.

नी P. A. ' to carry.'
Par.
$\hat{A}$ tm.
1 निनाय-निनय निन्यिव निन्यिम See री 'to lie down above.' 2 निनयिय-निनेथ निन्यधुः निन्य
3 निनाय
निन्यतु: निन्यु:
सम्टृ P. 'to remember.'

| 1 सस्मार-सत्मर | सस्मरिव | सस्मरिम |
| :--- | ---: | :--- |
| 2 सस्मर्थ | सस्मरशु: | सस्मर |
| 3 सस्मार | सत्मरुः | सस्मशः |

मि $5 \mathrm{P} . \hat{\mathrm{A}}$. to throw.' मी 9. P. $\hat{\mathrm{A}}$. ' to destroy.'
1 ममौ मिम्यिव मिम्यिम 1 मिम्ये मिम्यिवहे मिम्यिमहे
2 ममाथ मिम्यधु: मिम्य
2 मिम्यिषे मिम्याथे मिम्यिष्चेन्ढ्वे ममिय
3 मयौ मिम्यतुः मिम्यु: 3 मिम्ये मिम्याते मिम्यिरे ली. 9 P. $4 \hat{\mathrm{~A} .}$ ' to adhere.' 1. P. 'to melt.' Par. Âtm.
1 लिलाय, लिलय, ललौ लिल्यिव लिल्यिम
2 लिलेथ, लिलयिथ लिल्यथु: लिल्य ल्लाथ, ललिथ
3 लिलाय, लिल्बो लिल्यतु: लिल्यु:
(3) Anit roots ending in a consonant:-
राक्र 5 P. 'to be able.'

1 शाराक-शारक
2 रोकिय-राशक्थ
3 शशाक

शोकिव
शोकथु: शोकतु: शेकु:

शोकिम
शोक

पच् P. A. 'to cook.'

| 1. पपाच-पपच पेचिब पेचिम | 1. पेचे पेचिबहे | पेचिमहे |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2. पेचिथ, पपक्थ पेचधु: पेच | 2. पेचिषे पेचाथे पे पिष्चे |  |  |
| 3. पपाच | पेचतुः पेनुः | 3. पेचे पेचाते | पेचिरे |

$$
\text { मुच् } 6 \text { P. A. 'to release.' }
$$

1. मुमोच मुमुधिन मुमुचिम 1. मुमुचे मुमुचिवहे भुमुचिमहे
$\begin{array}{ll}\text { 2. मुमोचिथ सुमुचथुः मुमुच } & \text { 2. मुमुचिषे मुमुनाथे मुमुचिष्चे }\end{array}$
2. मुमोच मुभुचतुः मुमुचुः 3. मुमुचे मुमुचाते मुमुचिरे

रिच् 1 P. 'to separate.' $\hat{\mathrm{A}}$. 'to purge.'

1. रिरेच रिरिचिन रेशरचिम 1. रिरिचे रिरिचिचहे रिरिचिमहे
2. रिरोचिथ रिरिचथु: रिरिच $\quad$ 2. रिरिचिषे रिरिचाथे रिरिचिच्चे
3. रिरेच रिरिचतुः रिरिनु: 3 . रिरिचे रिरिचाते रिरिचिरे

Conjugate बिच् 7. P. A., सिच् 6. P. A., निज् 3 P. A., बिज् 3. P. A., भुज् 7. P. A., युज् 7. P. A., क्षुद्र 7. P. A. and others having ह or उ for their penultimate, similarly; सिच्-सिवेच 1 sing. सिषिचिच dual; सिषेचिथ 2 sing. \&c., क्षुद्- चुक्षोद 1 sing. चुक्षोदिथ 2 sing. \&c.

प्रच्छू 6 P. 'to ask.'

| 1 पश्च | पश्रच्छिव | पश्रच्छिम |
| :--- | :--- | :--- |
| 2 पश्चिथ-पप्रष्ठ | पश्चच्चु: | पश्च |
| 3 पश्रच्छ | पश्चन्छत: | पश्रच्छु: |

त्यज् 1 P . 'to abandon.'

1 तत्याज तत्यज
2 तत्यजिय तत्यक्य
3 तल्याज
तत्यजिच

तत्यजथु:

ज्ञात्यजतु:
तत्यजु:

# भэ़्ज 7 P . 'to break or to destroy.' 

| 1 बमज | बभजिव | बमजिम |
| :--- | :--- | :--- |
| 2 बभजिय-बभड्क्य | बमजधु: | बमज |
| 3 बभज | बभजतु: | बभб्जु: |

## अ्रस्ज् 6. P. $\hat{\mathrm{A}}$. 'to fry.'


सृज् 4. Â. 6. P.

1 ससर्ज सस्टृजिव सस्टृजिम 1 ससुजे सस्टाजिवहे सस्युजिमहे
2 ससर्जिय ससृजथु: ससृज 2 सस्टाजिषे ससृजाथे सस्टाजिे्ने सस्हम्ठ
3 ससर्ज ससुजतुः ससुजुः 3 ससुजे ससृजाते ससूजिरे दृा 1. P. 'to see.'
should be conjugated like सृण्ञ द दर्शिथ, दव्रष्ठ 2 sivg.

## छिद्र 7. P. A. 'to cat.'

1 चिच्छेद चिच्छिदिव चिच्छिदिम 1 चिच्छिदे चिच्छिदिवहे चिच्छिदिमहे 2 चिच्छेदिय चिच्छिदथुः चिच्छिद 2 चिच्छिदिषे चिच्छिदाये चिच्छादिषे 3 चिच्छेद चिच्छिदतुः चिच्छिदु: 3 चिंच्छदे चिच्छिदाते चिच्छिदरेरे यद्र 4. A. 'to go. राद्र 1.6. P. 'to decay.'
1 पेदे पेदिवहे पेदिमहे
I शराद्श्शाद शेदिव

शेदिम

| 2 पेदिषे पेदाथे पेदिष्वे | 2 शोदिथ-्झाशत्य शोदयु: शोद |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 3 पेढे | पेदाते पेदिरे | 3 शाशाद | शोदतु: |

Conjugate मन् A., सब् P., तप् P. शाप् P., A., यम् P., रम् A., लमार्ट A., नम् P., यब् P., रम A., वह P., नह P. similary; मनू-मेनिके 2 sing.., सढ्-मेदिथ-ससत्थ 2 sing., नम्नेमिथ-ननन्थ 2 sing., बह देहिथ-वदग्ध 2 sing., नहानेहिथ-ननद्ध, \&c.

सकन्द्र 1 P . to drop' बन्ध्रू. $9 \mathrm{P} .{ }^{6}$ to bind '
1 चस्कन्द चस्कन्दिव चस्कन्दिम 1 बबन्ध बबन्धिव बबन्धिम
2 चस्कन्दिथ चस्कन्दथु: चस्कन्द 2 बबन्धिथ बबन्धथुः ववन्ध चस्कन्त्य
3 चस्कन्द चस्कन्दुः चस्कन्दु: 3 बबन्ध बबन्धतु: बबन्धु: राध् 4. 5. P. ' to grow, to accomplish. ' स्पृश् 6. P. 'to touoh. '
1 राध राधिन रााधिम 1 पस्पर्ई पस्टृरिव पस्टृरिम
2 राधिय रराधथुः राध 3 राध रराधतुः रराधुः 3 पस्पर्शा पस्पृरातुः पस्टृ,्यःः हृश and कशू are similarly conjugated.
(4) Set roots ending in a consonant.
नन्द् $1 P$. 'to be glad.'
बन्द्र $1 \hat{A}$ 'to salute.'

1 ननन्द ननान्दिव ननन्दिम 1 ववन्दे ववन्दिवहे वर्वान्दिमहे 2 ननन्दिथ ननन्दथुः ननन्द् 2 ववन्दिषे ववन्दाथे चवन्दिध्चे 3 नलन्द ननन्दतुः ननन्दुः 3 ववन्दे ववन्दाते ववन्दिरे

चृव 4. 1. P. ' to dance
1 नर्त ननृतिव ननृतिम
2 नरर्तिय ननृतथु: ननृत 3 ननर्त ननृततुः ननूतः

अर्द्र 1. P. 'to afflict.'
1 आनर्द आनर्दिंव आनर्दिम 1 आनच्छ आनर्चिच्छ आनच्छिमा

2 आनर्दिय आनर्दथध आनर्द 2 आनर्चिध आनर्च्चुशः आनच्छ̄ 3 आनर्द आनर्दतुः आनर्दु: 3 आनच्छछ आनच्छछतु: आनच्च्छु: अर्च् 1. P. 'to worship.' ॠज् 1. A. to go, to acquire' \&c. 1 आनर्च आनर्चिव आनर्चिम 1 आनृजे आनृजिवहे आनृजिमहे 2 आनर्चिय आनर्चधु: आनर्च 2 आनृजिषे आनृजाथे आनृजिघ्ये 3 आनर्च आनर्चतु: आनर्नु: 3 आनृजे आनृजाते आनृजिरे

$$
\text { बम् } \mathrm{P} . \text { ' to vomit.' }
$$

दद् $\hat{A}^{.}$' to give.'
1 ववाम-ववम ववमिव ववमिम $I$ दददे दददिवहे दददिमहे
2 ववमिय ववमथुः ववम 2 दददिषे दददाथे दददिध्धे

3 ववाम ववमतुः ववमु: 3 दददे दददाते दददिरे
कुद्र 6. P. 'to be crooked.' स्फुर् 6. P. 'to flash forth.'
'to cheat.'
1 चुकोट, चुकुट* चुकुटिव चुकुटिम
2 चुकुटिथ चुकुटथु: चुकुट
3 चुकोट चुकुटथु: चुकुटु:
'to throb.'
1 पुस्फोर पुस्फुरिव पुस्फुरिम
2 पुस्फुरिथ पुस्कुरथु: पुस्फुर
3 पुस्फोर पुस्फरतुः पुस्फुरः
§ 506. Roots taking सम्प्रसारण (regular and irregular )यज् 1. P. A. ' to worship. ?

| 1 इयाज-इयज | ईंजिव, | ईंजिम | 1 ईंजे | ईंजिवहे | ईजिमहे |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2 इयजिथ-इयष | ईजधु: | ईज | 2 ईंजिषे | ईजाथे | ईजिष्वे |
| 3 इयाज | ईजतु: | ईजु: | 3 ईजे | ईजाते. | ईजिरे |

वच्त † 1. 2. P.' to speak.'
1 उवाच, उवच, ऊचिन ऊचिम

वस्र 1. P. 'to dwell.'
1 उवास-उबस ऊषिव ऊषिम

* Roots of the कुटादि class (see $\S 463$ ) retain their vowel unchanged optionally in the 1st pers. sing. of the Perf.; नून्नुनाब, ज्रुनव 1st sing.
$\dagger$ वच्र as a substitute for may also be conjugated in At. 6. g. ऊषे, ऊचिवहे, ऊचिमहे, 1 Per \&c.

| 2 उवचिथ-उक्श्थ ऊचथु: ऊच 2 उससिथ-उवस्थ ऊसश्य ऊष |  |  |
| :--- | :--- | :--- |
| 3 उवाच | ऊचतु: ऊचु: 3 उवास | ऊषतुः ऊषु: |

$$
\text { बप् 1. P. } \hat{\mathrm{A}} \text {. 'to sow seed.' }
$$

| 1 उवाप-उवप | ऊपिव ऊविम | 1 ऊपे | ऊविवहे | ऊपिमहे |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2 उवापि--उवप्य | ऊपथुः ऊप | 2 ऊपिषे | ऊपाथे | ऊपिछ्चे |
| 3 उवाप | ऊपतुः ऊपुः | 3 ऊवे | ऊपाते | ऊपिरे |

## वह 1. P. A. 'to carry.'

| 1 उवाह-उवह ऊहिव ऊहिम | 1 ऊहे | ऊहिवहे | ऊहिमहे |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2 उवहिथ, उवोढ" ऊहथु: ऊह | 2 ऊहिषे | ऊहाथे | ऊहिघ्वे-दे |  |
| 3 उवाह | ऊहतुः ऊहु: | 3 ऊहे | ऊहाते | ऊहिरे |

बद् 1. P. 'to speak.' ( $\hat{\mathbf{A}}$. in some senses ).
1 उवाद-उवद ऊदिव ऊदिम 1 ऊदे ऊदिवहे ऊदिमहे
2 उवदिथ ऊदथुः ऊद 2 ऊदिषे ऊदाथे ऊदिघे
3 उवाद ऊदतुः ऊदुः 3 ऊदे ऊदाते ऊदिरे

स्वप् 2. P. 'to sleep.' ज्या 2 P . 'to grow old.'
1 सुष्वाप, सुछंश्व सुषुपित सुषुपिम 1 जिज्यो जिज्यिव जिज्यिम

2 स़ष्वपिथ सुषुपथुः सुषुप | 2 जिज्यिथ विज्यथुः जिज्य |
| :--- |
| सुष्वप्थ |

3 जुज्याथ

बश 2. P. 'to desire.' वृच् 6. P. 'to deceive,' 'to surround.'
1 उवाश-उवश ऊशिव ऊंशमम
1 विव्याच विविचिव विविचिम विव्यच
*When the द् substituted for the द्र of the roots सह and वह is dropped, the preceding 3 is changed to ओ and not to आ; बवह्द + थ $=$ उबद + थ $=$ उवढू + ध, by $\S 416,3,4=$ उवद्द + ढ $=$ उवोढ.


1 जग्राहन्जग्रह जगृहिव जगृहिम 1 जगृहे जगृहिवेहे जगृहिमहे
2 जग़्दिय जगृदथुः जग्ह 2 जगृद्विषे जगृहाथे जगृहिच्चे-टे
3 जग्राह जगृह्वः जगृद्युः 3 जगृहे जगृहाते जगृहिरे

| व्यध् 4. P. A. 'to pierce.' |  |
| :--- | :--- |
| विविधिन | 'विविधिम |
| विविधधु: | विविध |
| विविधतु: | विवघु: |

প्वि* 1. P. 'to swell.'
1 शिभ्वाय, शिश्वय श़ाराव, शुरुराव
2 चिश्वयिय, झुरारविथ
3 शिश्वाय, श्रुाव

शिश्विशयिव
शुधुविव
शिश्वियथुः, शुरुनथु:
शिश्वियनु:, श्रुज्युबतु: शिश्वियुः, शुर्युवु:

## वे (Regular ).

| 1 वสौ | वविव | वविम | 1 वेे | वविचहे | विमहे |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2 वाथ, वविय | वबशु: | वव | 2 वविषे | ववाथे | वविघ्चे-ड्डे |
| 3 Нवै | ववतु: | ववु: | 3 ववे | बवाते | विके |

## वे ( Irregular ).

1 उवाय ऊयिव ऊयिम 1 ऊये
उवय
ऊविवहे
ऊविम
ऊवे ऊयिमहे
ऊववहे

[^97]$\dagger$ वे optionally assumes the form उनयू before the strong, and ऊगू or ऊवू before the weak terminations of the Perfect.

| 2 उबायेय | उस्यझु： | ऊय | 2 अयिषे | उयाथे | उयिनेन－क्ठे |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | ऊवझु： | ऊ | उविषे | ऊवाथे | अविषे－डे |
| ． 3 उवाय | ऊयतु： | ऊयुस् | 3 ऊये | ऊयाते | उपये |
|  | ऊँतु： | ऊबुः | ऊवे | ऊवाते | ऊविरे |

1 विव्याय，विव्यय विख्यिव विब्यिम 1 विब्ये विव्यिवहे विज्यिमहे 2 विव्ययिथ
3 विव्याय विव्यथु：विव्य

2 विव्यिषे विब्याथे विव्यतुः विव्यु： 3 विव्ये विव्याते विव्येरे हे † P．$\hat{A}$. ＇to call．＇
1 जुहान जुरव जुहुविव जुहुविम 1 जुहुदे जुहुविवहे जुहुविमहे 2 जुहविथ，जुदोथ जुहुतथुः जुहुव 2 जुहुविषे जुहुदाथे जुहुविष्चे－ढ़े 3 जुर्ञाव जुहुबतुः जुहुवुः 3 जुढुवे जुहुवाते जुहुबिंरें
§ 507．Wet roots：－
§ 508．The roots स्ट，सू and ध्रू admit ₹ necessarily bofore consonantal terminations except थ；स्हौ－सस्बरिब 1 dual，सस्वरिथ， सस्वर्थ 2 sing．；दुधविथ，दुधाथ 2 sing．of ध्रू，\＆c．
तख् 1．7．P．＇to shrink，to contract．＇त्रश्व 6 P．＇to cut．＇

| 1 तลम्य | ततचिव | तताश्चिम | 1 वरश्व | वव्रश्विन ववृथ च्व | वदश्विम |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | तละचจ | तลउच्म |  |  | वशचम |
| 2 तबरंश्चिथ | ततघघु： | तลश्र | 2 वव्रा⿴囗十介िय | वर्रशथु： | वत्र⿰习习 |
| ततड्कय |  |  | वत्र |  |  |
| 3 तลท | तลम्थतु： | ततञ⿹⿻丁𠃋㇒兀 | 3 वव्रश्न | व ${ }^{\text {d }}$ | उवश्नु： |

त⿰㇇⿰亅⿱丿丶丶⿱⿰㇒一乂厂，is similarly conjugated．

[^98]मृज्ञ 1. 2. P. 6 to purify. 1 ममार्ज ममृजिष ममृजिम ममृज्व एगृृज्म ममार्जिव ममाज़ंम
2 ममर्जिय ममृजथु: ममृज ममार्ह ममार्जथु: ममार्ज
3 ममार्ज ममृजतुः ममृजु: ममार्जतु: ममार्जु:
क्लिद्र 4 P. 'to be wet.'
1 चिक्लेद चिक्लेदिव चिक्लेदिम
चिक्लिद्ध चिक्टिम्म

2 चिक्लेदिय चिक्लिदथु: चिक्किद चिक्षेथ
3 चिक्लेद् चिक्लिदतुः चिक्लिनु:
रध. * 4. P. 'to destroy.'
1 रन्ध ररन्धिवन्रेण्व ररन्घिमनेध्म 1 सिषेध सिषिधित-घ्व सिषिधिम-धम
2 ररन्धिथ-राद्ध ररन्धतुः ररन्ध
3 ररन्ध ररन्बतुः ररन्धुः 3 सिबेध सिषिघतुः सेबिद्यु:
क्लृप् 1. P. 'to be able.'
1 चक्लपे
चक्ल Cl विवेह चक्लपिमहे चक्लृपहे चक्लप्महे
2 चक्स्रपिषे चक्लपाथे चक्ल्रपिष्वे 2 ततरिंय, चक्लप्पे
3 चक्लेे चक्लपाते चक्ल्रांपरे
अन्नू 7. P. ' to anoint.'
1 आनज आनजिव आनजिम
आनख्ज्च आनख्ञ्य
2 आनजिय आनजथु: आनज आनड्क्ष्थ
3 आनज आनजतुः आनञ्जुः
स्यन्द्र 1. $\widehat{A}$ 'to distil.'
1 सस्यन्दे सस्यन्दिवहे सस्यन्दिमहे सस्यन्द्वहे सस्यन्घहे
2 सस्यन्दिषे सस्यन्दाथे सम्यन्दिघ्चे. सस्यन्से सस्यन्दूध्चे
3 सस्यन्दे सस्यन्दाते सर्स्यान्दरे सिध् 1. $P$.

2 सिषेघिथ, सिषिधथु: सिषिर्ध सिषद्ध

तृप्प 4. P. 'to be pleased.'

1 तरर्प ततृपिब ततृपिम तลृष्व ततृष्म तत्रण्य, $\dagger$ ततर्ष्थ ततृपशुः ततृप 3 ततप ततृपतुः तवृपुः

Eपू is similarly conjagated.

[^99]उ्रप 1．$\ddot{\mathrm{A}}^{\text {．}}$＇to be ashamed．＇
1 चंचेपे ॠ्रेपिवहे च्रेपिमें 2 ₹्रेपिषे त्रेपाथे त्रेविचे ज्रेप्से
3 त्रेपे त्रेपाते श्रेपरे
क्षम् 1．A．＇to forgive．＇
1 चक्षमे चक्षमिवेहे चक्षमिमेटे चक्षव्घहे चक्षणमंहे
2 चक्षमिषे चक्षमाथे चक्षमिषे चक्षंसे चक्षन्बे
3 चक्षमे चक्षमाते चक्षमिरे
क्लिश् P．＇to be afflicted．＇

1 विक्षेश चिक्रिशिन चित्किशिम चिक्लिश्व चिक्दिसम
2 चिदेशबिय चिक्ति及ायु：चिक्किश चि䭊
3 चि⿳亠二口欠श्रा चिक्लिशतु：चिक्शिश्रु：

## क्षम् 4．P．＇to forgive．＇

1 चक्षाम चक्षमित्र चक्षामम चक्षम चक्षणप्व चक्षण
2 चक्षामिथ चक्ष्ममुः चक्षम चक्षान्य
3 चक्षाम चक्षमतु：चक्षमु： अग 5．$\hat{\mathrm{A}}$ ．＇to pervade．＇ 1 आनखे आर्नाशिवहे आानरिमहे आथवंद्य आनममे
2 आनशिषे आनझाले आनशिष्ये आनक्षे
3 आनरो आनाते आराहारे नझू 4．P．＇to perish．＇

| 1 नानाश | नेशिव |
| :---: | :---: |
| ननश | नेल्र |
| 2 नेशिय | नेशगु： | अक्र 1．P．＇to occupy．＇क्रे with लिए 9．P．＇to tear，to expel．＇

1 आनक्ष आनक्षित्र आनक्षिम 1 निश्नुक्षोष निश्कुकुपिव निश्कुक्रुषिम आनक्ष्श आनक्षम
2 आनक्षिथ आनक्षयु：आनक्ष आवष
3 आनक्ष आनक्षतुः आनक्षु：
निशुकुष्व निंश्नुकुष्म
2 निश्रुओोषिथ निंद्धुक्पथु：निश्रुकुष निद्युकोण
3 निश्रुकाष निस्तुकुषतुः निस्तुकुपु： זबक् and तब्＇to pare＇should be similarly conjugated．
＊Se日 § 512.
｜Roots ending in म् change to नू when followed by मू or वू．
$\ddagger$ See．§ 476.
耳．S．G． 21.

गाद्र 1. A. ' to enter.' 1 जगाहे जगाह्विवेे जगाइिमहे जगाह्वहे जगाह्महे
2 जगाहिषे जगाहाथे जगाहिष्चेन्टे जघाक्षे जंघाढ़े
3 जगाहे जगाहाते जगाहिरे

गृद्र 1. $\hat{\mathbf{A}}$. 'to take.'
1 जग्हे जगृहिनहे जगृहिमहे
जगृह्हहे जगृद्झहे
2 जगृहिषे जगृहाथे जगृहिष्चेन्द्रे
जघृक्षे जघฮढ़
3 जगृहे जगृहाते जगृहेरे
गई 2 A . is Set and should be conjugated as such. गई 10. P .
A. takes the Periphrastic Perf.
गुह् 1. P. A. ' to conceal.'
 तृह 6. P. 'to kill.'
1 ततह ततृद्धिव ततृहिम ततृह ततृह्म
2 तरर्दिथथ तवृहभु: तवृद्ध तरर्टै
3 तरई तनृहतन तन तृृहु:
दुुह 4. P. 'to bear malice.' 1 द्ब्लेह दुदुहिव दुदूरिह्हि धुदुध्ब डुब़ा



3 दुदोह
दुदुहधः दुदुह
2 तस्तहिंय
तस्तहै
दुद्नुहतुः दुदुहुः

सुह is similarly conjugated नुत्बंश्विब मुम्नह्न I dual, तुहोढिथ, स्तुमोढ, तुमोग्ष 2 sing. \&c.

वृह is similarly conjugated वर्शिंथ-चर्ठ 2 nd sing, बहृहिब, बहृढ्व 1 dual

त्रिद्र 4. P. ' to love. '

| 1 सिष्णेह | सिष्गिहित | सिब्जिहिम |
| :---: | :---: | :---: |
|  | सिब्गिह्र | सिष्णिह्म |
| 2 सिष्णेटृथ | सिष्णिहथु: | सिष्णिद्ध |
| सिष्णेढ, सिष्गेश |  |  |
| 3 सिष्णेंद | सिजिएदु: | सिख्गिहु: |

स्तुह्र is to bs similarly conjagated.
Irregular babis.
§ 509. The roots श्रन्य्, प्रन्ध, वन्म्, and स्त亏ज् drop their nasal optionally before the terminstions of the Perfect. श्रन्थ, ग्रन्थ, द्म्म obey $\S 500$, even before the strong terminations when their nassl is dropped.

|  | श्रन्थ् |  | ग्रन्ध |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 शक्रन्थ | सश्रन्थिज | शार्रन्थिम | 1 जम्रन्य | जग्रन्थिव | जप्थन्थिन |
| श्रेथ | श्रेथिव | श्राथिम | प्रेथ | ग्रेथिव | ग्रेथिम |
| 2 शभ्रन्यिथ | इश्रस्थयु: | शश्रन्ध | 2 अवान्थिय | जप्रन्थयु: | जग्रन्थ |
| श्रेथिथ | श्रेयधु: | श्रेथ | प्रोधिय | ग्रेथขु: | प्रेथ |
| 3 शभ्रन्ध | शम्रन्यडु | राक्रन्यु: | 3 जम्रन्थ | जग्रन्थतु. | जग्रन्यु: |
| श्रेथ | श्रेथतु: | श्रेथु: | प्रेष | ग्रेयतु: | प्रेयु: |

* The finel e of the roots द्वुद, मुल, स्रिह, and स्गुह is changed to a or $\begin{gathered}\text { when followed by any consonant exeept a nasal or a }\end{gathered}$ sani vowel or by nothing.


## दम्यू P.

| $\begin{aligned} & 1 \text { ददम्भ } \\ & \text { देभ } \end{aligned}$ | ददम्भिव <br> हेभिब | ददम्भिम देभिम | $\begin{aligned} & 1 \text { सस्वजे } \\ & \text { सस्वजे } \end{aligned}$ | सस्वझिवहे सस्वजिवहे | व |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2 ददम्भिय | ददम्मथु: | ददम्भ | 2 सस्व्वअंबे | सस्वझाथे | वंजिधे |
| देमिथ | देभथु: | देम | सस्त्रजिष | सस्वजाथे | सस्वजिध्ये |
| 3 ददम्भ | ददम्भतु: | ददम्भु: | 3 सस्वजे | सस्वजज्ञाते | स्वझांरे |
| दे | देभतुः | देशु: | सस्वजे | सस्वजाते | स्वजिरे |

* 510 . The अ of the roots गम्, हन्, जन्, खन् and घस्, is dropped before vowel weak terminations except those of the 2nd variety of the Aorist; the हू of हन्न is then changed to घू; and जन् and घस्त become जू and क् respeetively.
गम्


| 1 जज्ञे | जब्बिवहे |
| :--- | :--- |
| 2 जा़िबे | जज्ञाथे |
| 3 जक्षे | जज्ञाते |

जड़िमहे Conjugated in the जशिष्चे Perf. as a substitute जजिरे of अद्, which see.


[^100]| 1 आद | आदिव | आदिम |
| :---: | :--- | :--- |
| जघास, जघस | जक्षिव | जक्ष़म |
| 2 आदिथ* | आदथु: | आद |
| जघसिय | जक्षधु: | जक्ष |
| 3 आद | आदतु: | आदु: |
| जघास | जक्षतु: | जक्षु: |

§ $512 \dagger$ The roots तृ, फल्, भज्, नप् and राय् when it means ' to offend or to injure' necessarily, and जॄ, भ्नम्, चस्, फण्, 1. P. to go, राज्, आज्, भ्नाग्र, स्यम् and स्वन् optionally obey § 500.

ता 1 P .' to cross.' फल्र $1 \mathrm{P} .{ }^{\prime}$ 'te bear fruit.'

| 1 ततार-ततर तेरिव तेरिम | 1 पफाल, पफल | फेलिव | फेलिम |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2 तेरिथ | तेरशु: तेर | 2 फेलिथ | फेल्यु: फेल |
| 3 ततार | तेरतु: ते₹: | 3 पफाल | फेल्नु: फेल्ड़: |

भज् 1. P. $\widehat{\mathbf{A}}$.' to serve.' \&c.
1 बमाज, बभज भोजिव भेजिम 1 भेजे भेजिवहे भोजिमहे
2 र्मांथ, वमक्थ भेजधु: भेज 2 भेजिषे भेजाथे भेजिष्चे

राधू 5. P. with अप.

| 1 अप-राध | अप-रोधिव | रोधिम |
| :---: | :---: | :---: |
| 2 अप-रोधिय | अप-रेघयु: | अप-रेध |
| 3 अप-राध | अप-रेधतु: | अप-रेष़ः |

ज़ 4. P. ' to be old.' अ्रम् 1. 4. P. 'to wander.'
 मरानाम् । Pán VI. 4. 122-125.


अ्राजू 1. A. 'to shine.' स्यम् 1. P. 'to sound.'
1 बभ्राजे बत्राजिवहे बभ्राजिमहे 1 सस्याम सस्यमिव सर्स्यामक श्रेजे ओंजिवहे ओ्रंजिमहे सस्यम स्येमिव स्येमिम


म्लाज्, , श्राश्र, राज् are to be similarly conjugated.
§ 513 मू forms its base irragularly as बधून-

| 1 बभूव | बभूविव | बभूविम | 1 बभूवे | बभूविवहे | बभूविमें |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2 बभूविय | बभूवथु: | बभूव | 2 बभूविषे | बभूवाथे | बभूविध्चे |
| 3 बभूच | बभूवतु: | बभूवु: | 3 बभूवे | बभभवाते | बभूविरे |

§ 414. जि and हि are respectively changed to गि and धि; and चि optionally to कि, after the reduplicative syllable in the Perf. and the Desiderative.

जि
1 जिगाय जिग्यिव जिग्यिम जिगय
2 जिगेथ जिम्यथु: जिग्य जिगयिथ
3 जिगाय जिग्यतुः जिम्यु:

हि impel, sendforth
1 जिघाय जिधिंब जिध्यिम जिघय
2 जिघेथ जिध्यशु: जिघ्य
जिघयिथ
3 जिघाय जिघ्यतु: जिध्यु:

1 विकाय-चिकय
चिचाय-चिचय चिक्यिव्
चिच्यिव
gather, obeerve
चिक्यिम
चिच्यिम

| 2 चिकयिथ-चिक्रेथ | चिक्यधु: | चिक्य |
| :---: | :--- | :--- |
| चिचयिथ-चिचेथ | चिच्यथु: | चिच्य |
| 3 चिकाय-चिचाय | चिक्यतुः-चिच्यतु: चिक्यु:-चिच्यु: |  |

§ 515. अद्, ₹ ₹ and бपे admit ह्इ necessarily before थ.
㢄
1 आर आरिव आरिम For अद् and ब्ये see p. p. 325, 319;
2 आारि आरघुः आर
3 आर आरतु: आरू:

> मस्ज्ञ.:

1 ममज्ञाजिव ममजिम
$\begin{array}{ll}2 \text { ममजिय, ममड़क्य ममजथु: ममज्ज } \\ 3 \text { ममज्ज } & \text { ममजनु: } \\ & \text { ममज्जु: }\end{array}$ †अज् 'to go.'
1 विवाय, विवय विब्यिव, आजिव विव्यिम, आजिम
2 विवयिथ, विवेथ विम्यथु: आजिय
3 विवाय
विव्यतु:
विक्यु:
§516. ₹ 'to go' lengthens its reduplicative zofore the weak terminations.

For the forms see p. 311.
§ 517. The base of हith wधि ' to study ' is अधिजगा.
1 आधिजगे अधिजगिनहे अधिजागिमहे

2 अधिजगिषे अधिजगाथे अधिजगिध्चे
3 अधिजगे अधिजगाते अधिजगिरे
§ 518. ऊर्ष्ड forms its base as ऊर्ष্गतु. Its vowel is optionally not gunated before a strong termination when it takes $\sum_{\text {. }}$.

* See § 476.
$\dagger$ See § 477.


## Par.

| 1 ऊर्णुनाव, ऊर्णुनव | ऊर्णनुविव | ऊर्णुनुविम |
| :--- | :--- | :--- |
| 2 ऊर्णनुविथ ऊर्णुनविथ | ऊर्णनुवशु: | ऊर्णनुत |
| 3 ऊर्णुनाव | ऊर्णनुनतु: | ऊर्णुनुचु: |


| 1 ऊर्णनुने | उर्णुनुविवहे | ऊर्णुनुविमहे |
| :--- | :--- | :--- |
| 2 ऊर्णनुविषे | ऊर्णनुवाथे | ऊर्णनुविध्वे-ढ़े |
| 3 ऊर्णनुने | ऊर्णुनुवाते | ऊर्णनुनिरे |

519. स्या and क्शा are optionally substituted for चक्ष in the Perfect, and necessarily in the other Non-conjugational tenses. ख्या and क्शा take both the Padas.

Par.


आचह्यिव आचल्यिम
आचकिशान आचक्किराम
आचल्यथु: आचल्य
आचक्शाधु: आच₹्श
आचए्डतु: आचस्यु:
आचक्रातु: आचक्गु:
Âtm.
1 आचचक्षे
आचल्ये
आचक्रो
2 आचचक्षिष
आचల्यिषे
आचक्रिषे
3 आाचचक्षे आचस्ये आचक्रो

आचचक्षिवहे आचचक्षिमहे
आचख्यिवहे आचल्यिमहे आचक्शावहे आचक्शामहे
आचचक्षाथे आचचक्षेध्वे
आचल्याथे आचा़्यिध्चे-ढ्ब
आचक्राथे आचविशाध्वे
आचचक्षाते आचचक्षिरे
आचख्याते आचस्यिरे
आचक्शाते आचक्शिरे
§ 520. य is prefixed to vowel weak terminations in the case of दी 4. A. 'to obey.'

| 1 दिदीये | दिदीायिवहे | दिदीयिमहे |
| :--- | :--- | :--- |
| 2 दिदीयिषे | दिदीयाथे | दिदीयिध्च-ढे |
| 3 दिदीये | दिद्दायाते | दिदीयिरे |

§521. दे 1. A. 'to protect' assumes as its base the form देगि in the Perfect. दिग्ये, दिभिवबहे, 1 sing. and dual. दिगिपध्छे-द्वे 2 pl .
§522. युत् after reduplication asaumes the form दिन्रुत्; दियुते, 1 sing., दिध्रुतिपे 2 sing.
§ 523. पी is substituted for व्ये 'to grow fat' in the Perrec't and in the Frequentative; पिज्ये 1 sing. , पिप्यिध्चे-ढ़्रे 2 pl .
§524. The root व्यथ्य takess Samprasâraṇa in the geduplicative syllable in the Perfect; विन्यथे 1 \& 3 sing. विब्यथिष 2 sing.
§ 525. For the forms of बिज्, see § 466, बिंच्न 1 sing, विबिजिथ विविजथु: विबिज 2 per. \&c.

## Periphrastic Perfect.

§ 526. The Periphrastic Perfect is formed by adding आाम to the root and then adding the forms of the reduplicated Perfect of कु, सू, or अस् as terminations; when the forms of E, are added, a Parasmaipadi root takes the Parasmaipadi forms and an Atmanepadi one takes the Atmanopadi forms.
§527. Before अभ्य the final vowel and the penultimate short except that of बिद्द, take their Guna substitute.

Paradigms.
इंड 2. A. ' to praise.'

| 1 ईंबांचके | ईडांचक्रावहे | ईडांचकृमे |
| :---: | :---: | :---: |
| ईडामास | ईडामासिव | ईंडामासिम |


| ईढांबभूब | ई巨ठांभूविए | ईहांबमุविम |
| :---: | :---: | :---: |
| 2 ईबाचक्टे | ईउांचक्राथे | ईइाचकृढ़े |
| ईहठामासिथ | ईढामासभु: | ईडामास |
| इउंबकभवविय | रेंडांबमूशु: | ईंडांबभव |
| 3 ईंहंचके | ई़डांचक्राते | र्डांचकिके |
| ईड्डामास | ईडामासतु: | ई़ामाI马: |
| ईडांबभूब | ईडंबसूवकृ: | ईडांब |

₹क्त, ईस्, ऊह्, \&c. are similarly conjugated.
हु् ' to give.'

| 1 दयांचके | दयामास | दयांबभूब |
| :--- | :--- | :--- |
| 2 दयांचक्तेषे | दयानासिथ | दयांबभाविथ |
| 3 दयांचक | दयामास | दयांबभूव |

अाँ-is similarly conjugated.
आस्.

1 आसांचके
2 आसांचकृषे
3 आसांचक्ष

भासांचक्रवहे आसांचक्राथे आसांचकाते

आसांचक्रमहे.
आसांचकृढ़े आसांचक्किरे
slso आसामास, आसांबभूष \&e.
कास-is similarly conjugated.
उष्, 1. P. 'to burn.'

1 उवोष
ओषाचकार, \&c.
2 उवोषिथ
ओषांचकर्थ, \&c. ओषांचक्रशु: \&c. ओषांचक, \&c.
3 उवोष ओषांचकार, \&c. ओषांचकतु:, \&c. ओषांचकुः, \&c. बिद्ध 2. P. ' to know.'
2 विवेदिथ
विविदथु:
विदामासिथ, \&c.
3 विवेद
विदामास, \&c.
विदामासथु:, \&cc.
त्रिबदलु:
विदामासतु:, \&c. विदामासुः, \&c.

जायृ 2. P. ' to awake.'

1 जजागार, जजागर जजागरिव जागरामास, \&c. जागरामासिव, \&c. 2 जजागरिथ जागरामासिथ, \&c. 3 जजागार जागरामास, \&c. जागरामासतुः, \&c. जागरामासुः, \&c.

गुप्- जुगोप, गोपायांचकार, \&c. 1 sing. न्चुपिक, जुरुप्ब, गोपायांचक्टन. \&cc. dual; ज्ञालोपिथ, ज्ञुगेव्थ गेपायांचबर्ध, \&cc. 2 sing.

धुप-दुध्यूप, or ध्रूपायांचकार, \&c. 1 sing-
बिच्छ्-विविच्छ, or बिच्छायाश्धकार, \&c. 1 sing.
पण-पेणे or पणायांचकार (पणयांचके according to Bopadeva) \&cc. 1 sing.
यन-पेने or पनाघांचकार, \&6. 1 sing.
ऋव-आवर्त or कतीयांचक्रे \&c. 1 sing.
§528. When आम् is added to the roots भी, द्री यृ and हु they are first reduplicated as in the third conjugation; e. g.-
भीं 3. P. 'to fear.'

1 विभाय, बिभय
बिश्येव
बिभयांचकार-चकर, \&c. बिभयांचकृव, \&c. बिभयाचकृम, \&c.
2 बिभयिंथ, बिभेथ
बिभयांचकर्थ, \&c.
3 बिभाय
विभग्यांचकार, \&c.

बिम्यशु:
बिभयांचक्तनः, \&c. बिभयांचक, \&c.
बिम्युत् बिभ्यु:
बिभयांचकतु: \&c. बिभयांचक्रु: \&c.

## हीं 3 P . 'to be ashamed.

1 जिह्हाय, जिह्टय
जिह्यांचकार-चकर, \&cc
2 जिह्रयिय-जिह्हेध
जिह्रयांचकर्थ \&c.
3 जिह्राय
जिंद्य यांचकार, \&c.

जिह्हियिव जिह्हियिम
जिहयांचक्टव,
जिहियक्र:
जिह्ययंचकभु: \&c. जिह्रियनु:
जिह्यांचक्तु:, \&c. जिह्हयांचकु:, \&c.

मु-बभार, बभर, बिभरांचकार-बभूब-रामास 1 sing. हु-तुहाव, ज़ुछः; जुञार्वांचकार-बभूब-वामास 1 . sing. \&o.

## (5) Tha Aorist 째ভ्.

§ 529. There are seven Varieties or Forms of the Aorist. The augment $अ$ is perfixed to the root as in the Imperfect

First Variety or Form.
§ 530. The terminatione of the First Variety are the same as those of the Imperf., except that of third person plural which is उस्स: -

| 1 अम् | व | म |
| :--- | :--- | :--- |
| 2 स् | तम | न |
| 3 त् | ताम्. | उस् |

§531. The radical आ is dropped before उम्.
§532. इ, सथा, दr, धr, and roots assuming the forms of दा and aा (Vide § 459 ), पा 'to drink' and भू take this Variety.
§533. The roots घ्रा, धि,चो, सो, and ब्दो beloug to this Variety optionally. They optionally take the Sixth Form. धे takes the Third Form also.

## Paradigms.

## स्था P .

1-अस्थाम् अस्थाव अस्थाम
शो $P$.
1 अशाम् अशाव अशाम
2. अस्थाः अस्थातम् अस्थात 2 2. अशाः अशातम् अशात
3. अस्थात् अस्थातामू अस्थुः 3. अशात् अशातामू अशु:
§ 534. भू takes अन्र instead of उस्त in the 3 rd per. pl. and changes its vowel to ऊवू before the vowel terminations ; e.g.

§ 535. गा is substituted for in the Aorist; अगाब्, अगाब, अगाम 1st per.; इ with आधि 'to remember' अध्यगाम्, अध्यगाव, अध्यगाम, \&c.
§ 536. This Variety is oxclasively Parasmaipadi. दा, था, and ्था take the fourth Variety in the Atm, भr when Atm. takes the fifth; and इ with अधि Atm. the fourth.

Second Variety or Form.
§537. In this Variety अ is added on to the root and then the terminations of the Imperf. of the first group of conjugational classes are added; riz.

Par.
Âtm.

| 1. अम् व | म | 1. इ | वहि | यहि |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2. स् तम | त | 2. थास् इथाम् | धवम |  |
| 3. त् ताम् | अन् | 3. त | इताम् | अन्त |

§ 538. The preceding अ is dropped hofore अम्, अन, and अन्त and lengthened before a and म. The radical vowel except a final $\bar{\xi}$, short or long, and the $\bar{\xi}$ of $\bar{\varepsilon}$ pू, does not undergo Guṇa or Vṛddhi substitute.
§ 539. This Variety is Parasmaipada with a few exceptions such as क with सम, स्या, बच् ; and अस्त 'to throw' with a proposition.: The roots लिप, सिच्, and ह्न take this form in the Par. and optionally in the Atm., in which they also take the Fourth Form.
§540. The penultimate nasal of a root is dropped; as अ्रंशूभक्रशाव्, स्कन्द्र-अस्कदृत्, \&c.
§ 541. The roots अस्प, ख्या, पत्, बच्, शास्, श्वि and हे become अस्थू, एल्य, पप्तू, षोचू, शिष्, श्व, and ह्व, respectively; e. g. आस्थतू, अख्यत, अबोचतू, अशिषतू, \&c. 3rd ving.
§ 542. The roots giving the following couplets (Karik \&f belong to this Variety necessarily:-

ब्यातीयर्ती ससर्तिंह्हे कान्तौ शक्लोतिशक्यती। उच् मुच् वच्चिः शिचिश्यान्ता लुख्यतिः पततिस्तथा॥ ॥॥ दान्ताः किद्ध द्षिव् मदि मिदो विदन्तिः शद्सदिस्विदः। क्र्रधिक्रुघी क्षुधिगृधी रधि: झुध्यतिसिध्यती ॥ २ ॥ आक्कुपौ गुप्यतिडिपी युप् रुप् लिम्पतितुप्यती। बुम्पतिः सर्वतिः पान्ताः क्षुम्यतिस्तुम्यतिर्नमिः ॥ ३॥ बुभ्यतिश्ब भक्रारान्ता मान्ताः काम्यतिक्षाम्यती। गमिस्तरिम्दामिश्रमी शाम्यतिः श्राम्यतिः समिः ॥ ૪ ॥ ज्ञान्ता: पश्च कृशिनरी मृशिर्र्रंशतिकृष्तर्ती। नुष्यतितृष्यतितुषःः पिनष्टिः पुष्यतिः प्लुबिः ॥ ५॥ रिष्यहस्त् चेवोष्टिवुषो व्युषिः सह्ह रिनथ्टिना। गुण्यथिर्हैण्यतिः बान्ताः सान्ता अस्यतिकुस्यती ॥ ६॥ घसिजसी तसिदसी वस्यतिबिंस्यतििर्युस्सिः। मस्मुसी यस्वसिविसो वुस्यतिः शासितरिस्यपि ॥ ॥ ॥ द्रुहमुन्द्यलिहिस्नुहो बुडयड्विकरणा मवेत्। ननाशीतिश्व धातूनां परस्मैपदिनामियम् ॥ ८॥ समियर्तिः स्यांतिक्ती अस्यतिम्बोपरार्गयुक् । अत्मनेपदिनोऽपीमे ह्वयतिलिंििसिच्चती ॥९ ॥ एते विभाषयाड्वन्त आत्मनेवदिनो यद़ा।

## स्या P. with सम् $\hat{\mathbf{A}}$.

| 1 अस्यम् | अल्याव | , | 1 अल्ये |  | न्याबहि |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2 अब्य: | अलयतम | अल्यत | 2 अख्य | अल्येयाम | अस्यजस |
| 3 उस्यत | अल्यताम | अल2 | 3 अल्य | अल्येताप | अঞ्बन्त |

## क 3 P. 'to go A. with सम

| 1 आरम् आराव आराम | 1 समांर समारावहि समारामहि |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2 आर: आरतम् आरत | 2 समारथाः समारेथाम् समारष्वम् |
| 3 आरू आरताम् आरन् | 3 समारत समारेताम् समारन्त |


| 1 असरम | असराव | असराम |
| :--- | :--- | :--- |
| 2 असर: | असरतम् | असरत |
| 3 असरत | असरताम् | असरन् |
|  | ले $1 \mathrm{P} . \widehat{\mathrm{A}}$. |  |


| 1 अब्रम | अहाव | अह्वाम | 1 अह्दे | अं।वहि | पहि |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2 अह्व: | अร्वतम ${ }^{\text { }}$ | अह्ठत | 2 अड्वथा: | अह्लेयफ़ | अह्वप्वम |
| 3 अह्दत् | जहताम | अह्वन् | 3 अहतत | अहेताम् | अह्नन्त |

वच्च 2. P. ( also that substituted for 䨖 Par. and Atm.) 1 अवोचम् अबोचाव अवोचाम 1 अवोचे अोोचावहि अवोचामहि 2 अवोचः अवोचतम् अवोचत 2 अवोचथाः अवोचेधाम् अवोचप्वम् 3 अवोचत् अवोचताम् अवोचन् 3 अवोचत अवोचेताम् अवोचन्त

## सिच्थ 6 P. Â.

1 असिचम् असिचाने असिचाम 1 असिचे असिचावहि असिचामदि
2 असिच्चः असिचतम, असिचत 2 असिचथाः असिचेथाम् असिचब्बम्
3 असिचत् असिचताम् अबिचन् 3 असिचत असिचेताम् असिचन्त

1 अलिपम अलिपाव अलिपाम 1 आलिपे अलिपावदि अलिखामदि
2 अलिपः अलिपतम अलिपत 3 अलिपन् अलिपताम् अलिपन् 3 अलिपत* अलिपेताम् अलिपन्त

* लिप, सिच् and हे ( also take the fourth Variety in the Atm.) अचिते असिक्त अढार्न.


## अस्र 4. $P$. <br> A. with परि.

1 आस्थम् आस्थाब आस्थाम
2 आस्थः आस्थतम आस्थत 1 पर्यास्थे पर्यास्थावहि पर्यास्थामहि 2. पर्यास्थथाः पर्यास्थेथम् पर्यास्थध्वम् 3 आस्थत् आस्थताम् आस्थन् 3 पर्यास्थत पर्यास्थेताम् पर्यास्थन्त We give helow the 3rd per. ging. of the rest.

## Roots.

Roots.
शक्क* ( 5. 4. P. A.) अशकन् डुग्—अशुधत
उच् 4. P.' to collect.'-औँचत् मिण-असिधत्
भुच् -अमुचत् आव-आपद्
लुू 4. P. 'to wallow.'-अलुटत् कुप-अक्रुपत्
पत्-अपप्तत̆
गुप-4. P. 'to be confueed'-अगुपत्.
किंद्र 4.P.' to be wet.'-अक्चिनत ड्डिप्- 4. P. ' to throw'-अढिपa
श्विवद् 4.P.، to be oily.'-अक्ष्च्नदत्र गुप-अयुपत्
मद्अमबत् रुण्-अरुपव्
मिद्र 1.1. A 4.P. 'to be unctuous, लुपू $\ddagger-4$. 6. P. A.-अलुपत to melt-अमिदत्
बिद्द +6. P. A-अविदत्र
सृप्-अस्पपत्
शद् 1 P . ' to perish, to decay'

अशदत्
सद् — असदृत्
स्विद्-अरिबद्वत्
ॠध्-4.5. P. 'to prosper'-आर्धत् क्षम्-अक्षमत्
क्रुध-अकुधन्
क्षुग्-अक्षुधत्
गृधु 4. P. 'to covet'-अगृधत् रध्र 4. P. 'to hurt'—अरघत्

गम्-अगमतू
तम्-अतमत्
दम्-अढ़मत्
भ्रम्= अभ्रमत्

[^101]$\ddagger$ तुपू takes the Fourth Form in the $\mathbf{\Delta t m}$; अलुत्त.

शाम-अशमत्
अभ्रा-अश्रमतू
सम् 1. P. ' to be confused or agitated.'-असमव
कृशू 4. P. 'to be thin' अद्धशाव नश——अनशव्
भृशू 4.P.'to fall'-अभॄशान्
अंशू-अभ्नशत्
तृश 4. P. 'to choose'-अवृशाद तुष-अतुष्ट्
बब् 4. $P$. 'to be thirsty' - अतृषव् ब्युप्र 4. $P$. 'to throw' -अब्युसव तुष् 4.P. ' to be spoiled,' \&c. मष् 4. P.' to weigh, to change

## पिष्-आपेबत् <br> [ अदुषत्

पुषू-अपुषत्
पूष्ट-4. P. 'to burn'-अप्तुष्र
रिष्र 4. P. 'to injure, to kill'अरिषव्
रुपू 4. P. 'to be angry or vexed'
-अरुषट
विष्श्* 3.P.A. 'to spread vhrough' बासू-अशिषत्
-अबिषद्
डुष्-अवुषव्
ब्युष् 4. P. 'to divide'-अव्युपव् शिष्-अशिषव्

धुष्य 4. P. 'to be dry'-अधुष्र्र
ह्हस-अद्धवव्
कुस् 4. $P$. ' to embrace'-अकुसत, घस्-1. $P$. ' to eat'-अघसत्
जस्त 4. $P$. ${ }^{6}$ to release' -अजसत् ताू 4. $P$. 'to fade away' अत्तरू दस् 4.P.'to decay, to perish 'अदसरू बस् 4. P. 'to be straight'-अबसतः
बिस् 4. P. 'to go, to direct'अबिसद्
form'-अम्तव

हस् 4. P. 'to cut' अहुसर
यस् 4. P. 'to strive' अयसरू बस्-same as बस्
बिस्-same 88 बिस्स
जु( तु) स—अधु( ड )सब्
क्रूह-अह्डुत्
मुह-अपुह्र
सित्र-असिद्वव
स्चु-अस्तुदव
§543. The following roots belong to the 2nd Variety optionally; they optionally take the Fourth or Fifth Variety according as they are Anit or Set.

$$
\begin{aligned}
& \text { श्वयतिर्जीयतितिमुची ग्डुचिग्डुष्चिम्रुचिम्ड्डुचः। } \\
& \text { रिणिक्ब विनाच्तिश्य चन्तास्त्वथै च शुच्यतिः ॥१॥ } \\
& \text { नेनेक्षिक्ष युनफिक्ष वेवेक्षिस्फोटती चुतिः। } \\
& \text { च्युतिजुती श्चोततिब्ब ₹च्युतिर्दान्ता रदादयः ॥ २ ॥ }
\end{aligned}
$$

- विव् Atm. takes the Seventh Variety, अविक्षत.
H. ฐ. G. 22

क्षुदिछिदी छृदितृदी बुन्दतिश्र भिनत्तिना । रदिस्कन्दी बोधतिश्य रुणाद्बिश्व तृािर्दापि: ॥ ३ ॥ स्तम्नातिः स्तम्नोतिदृही घोषतिम्क्जिध्यती उहिः। तोहार्दोंदतिबृही चत्वार्रिंादियं बुडि ॥ ૪ ॥ विभाषयाड़िकरणा परस्मैपदिनी यदा।

Rroots. 8 rd eing. Optional forms. Roots. 3rd sing. Optional forms
वि्वि अश्धत् आशिश्वियत्* शचुत् -अश्चुत्त् अश्चोतीत्

अध्वयींत्
ज़ अजरत् अजारीत्
त्रुच् अम्रुचत् अप्रोचीत्
म्क्ष्त् अन्डुचत् अग्लोचीत्
ग्डुः्र् अग्नुच्त् अग्रुघ्चीत्
घच् अम्रुचत् अम्रोचीत्
म्दुज् अम्ल़ुचत् अम्लोचीत् रिच्-अरिचत् अरैक्षीत्, अरिक्ष विच्- अदिचत् अवैधीीत्, अविक्ष श्रुच्-अशुचत् अशोचीत्, अशोचिष्ट
निज्-अनिजत् अनैक्षीत्, अनिक्त युज्-अयुजत् अयौक्षीत् अयुक्त विज्-अविजत् अवैक्षीत्, अविक्त स्कुट्-अस्फुटत् अस्फोटीत् चुत्-अचुतत् अचोतीत् च्युत्-अच्युतत् अच्योतात् जुत्-अजुतत् अजोतीत्, अजोतिए

इच्युत्-अइच्युतत् अइच्योततीत्
क्षुद्-अक्षदत् अक्षौत्सीत्, अक्षुत्त
छिद्-आच्छिदत् अच्छेस्सीत,
आच्छित
छृश-अन्छृदत् अच्छर्दीत्, अच्छार्दिष्ट
तृद्य-अतृदर् अतर्दौत्, अतर्देंट्ट
बुन्द्-अबुदत् अबुन्दीत, अबुन्दिष्ट
भिद्- अभिदत् अभैस्सीव्, अभित्त रुद्-अरुदत् अरोदात् स्कन्द्-अस्कदत् अस्कान्स्सीत् बुध्ड-अबुधत् अबोर्धात्, अबोधिष्ट रुध्-अछचत् अरौस्सीत्, अरुद्ध तृपू-अतृपत् अताप्सीत्, अत्राप्सीत्, अतर्पीत्
दृप्-अदृपव् आदार्सीत्, अद्राप्सीत् अदर्पीत्
सतम्स् - अस्तभत् अस्तम्भीत्

[^102]Roots. 3 sing. Optional forms. Roots. 3 eing. Optionsl forms.

दृश्-अदर्शात्
क्रिष्-अপ्रिषत्
घुषू-अघुषत्
उह्- औहत्

अद्राक्षीत्
अश्रिक्षत्
अघोषीत्
औढीत्
§ 544. The following 25 roots, which are all Atmanopadi, are conjugated in the Paraemaipada when they belong to this Variety. In the Atmanepada they take the Fourth or Fifth Variety according as they are Avit or Set.

रुचिष्हुटिराटिडुटो लोठते दुतित्तित्तक्वितः ।
क्षेदेदे मेदते स्यन्दि: स्वेदते च बृथिःः शृधिः ॥ १ ॥
कल्पते ध्रुभ्तुभिनमः शोभते स्रंभते भ्राशिः।
भ्रंशिष्वंसी अ्रंसिल्डंसी रुचादिः पर्चर्विशातिः ॥ २ ॥
आत्मनेपदिनी नित्यं ब्रुछि त्वेषा विभाषया। अङं परस्मैपदिनी भजन्त्यन्यन्र सिज्वती ॥ ३॥
Roots. 3 sing. Optional forms. Roots. 3sing. Optional forms. रुच्—अरुचत् घुट़-अघुटत् रुट्-अरुटत् बुट्-अलुटत् ऊ్ర్ —अडुठत् घुत्-अधुतत् वृत् -अवृतत् श्वित्-अभ्वितत् छ्छि्च्-अक्विवदत् मिद्-अमिदत् स्यन्द्—अस्यदत्

अरोचिष्ट अघोटिष्ट अरोटिष्ट अलोटिट्ट अलोठिष्ट अघ्योतिट अवर्तिथ अश्वेतिष्ट अक्ष्वेदिश्ट अमेदिष्ट अस्यन्दिष्ट, अस्यंत्त अस्बेदिध

तृृष्—अनृथत्
शृध्-अशृधत्
क्रूप-अक्ल्रात्
क्षुस्-अक्षुभत्
तुभ्-अतुभत्
नभ्-अनभत्
ड्रस्-अझुभव् स्नंभ्-अस्नभत् अ्रश्-अभ्रशाव् अंश्र-अभ्रशात घंस्- अध्वसत् अंस् - अभ्रम्रत् संस्- अलस्

अवर्धिष्ट अरार्धिट्ट
अकलिप्प, अक्लक्ष अक्षोमिट्ट अतोमिष्ट अनभिष्ट अरोभिष्ट असंभिष्ट अभ्रशिष्ट अंश्रंशिष्ट अव्वंसिष्ट अश्रंसिष्ट अल्बंसिष्ट

Redup. Thirij Variety or Form.
§545. Terminations:-
The asme as those of the 2nd Variety.
§546. Roots of the tenth class, causals, some derivatives, the root कम् and the roots श्रि, हू, and छु when expressing the agent, take this Variety necessarily, and the roots \&े and चि do it optionally.
§547. (a) The root is first reduplioated and then the angment अ and the terminations are added as in the 2nd Variety.
(b) Final ह and $\bar{\sigma}$ are changed to इ्या and उब् before अ and final ओ is dropped.

## Paradigms.

## श्रि P. A. 'to go,' \&c.

> Par.
1 अशिाभ्रियम्
2 अशिश्रिय:
3 अशिश्रियत्

1 अरिश्रिये
2 ख्याशिभ्रियथा:
3 आशिश्रियत

अरिश्रिय.
अशिश्रियतम् अशिश्रियताम् $\hat{A} t m$.

अशिश्रियाबहि
अशिाभ्रियेयाम् अशिश्रियेतम्

अशिश्रियाम अर्शिश्रियत अरिशि्रियन्

आहीश्रियामहि आरिश्रियध्वम् अशिश्रियन्त

पु-अदृध्रुण्त् 3 Ning.; बु-अस्तुबत् 3 Sing; कम-अचकमत. (अचीकमते also, when it takes आय् ; see § 461 and § 548.) 3 sing. च्धि-अशिन्वियद्व ( see p. 338. foot-note); बे-अवषष्. (i) also takes 1st and 6th Varieties besides this).
§548. Roots of the tenth Olass and Oansals:-
(a) The अय of the base is dropped ( the vowel changes the ing place beloze it being retained) and a short vowel sabsti-
tuted for the long one ( ए and خे being shortened to ह, and 畆 and औ to उ).

The base so modified is then reduplicated according to the general rules; भावय (Oau. B. of द्रु) $=$ भाब् = मग्= बभन्त after reduplication; चेतयू ( from चिव) =चेव्= चित् = चिचित् \&c.
(b) $\overline{\mathrm{F}}$ is substituted for the 3 of the reduplicative syllable if the syllable following it be short, and not prosodially long; the Fof the reduplicative syllable is lengthened if not followed by a long syll. or a conjunet consonant; thus बमब्= बिमव्= बीभव् ; चिचित्= चीचित्; स्खल्इ चस्खल्= चिस्वल्, the इ is not lengthened as it is followed by a conjunct consonant; स्पन्द्र $=$ पस्पन्द्र only, as 4 is followed by a syllable prosodially long.
(c) Roots having a penultimate $\equiv$, short or long, optionally preserve it, the long ₹E being changed to the short one; दृa causal base वर्तय=घर्त् after dropping अय and वृव् by this: वर्तू=षवर्त् ; प्रव =ववृव = विदृत् = बीवृत ; कृत्-कर्तरय = कीर्व and कृव by this; कीर्तचिकीर्व; कृतू-चीक्रव.
(d) To the base so prepared the augment अ is to be prefixed and the terminations added, P. \& A., as in the 2nd Variety:अबीभवत्त from सू; अंचीचितव from चिव्; अचिस्खलत्त from स्सल्य ; अपस्पन्दत्रत्त from स्पन्द् ; अवर्तर्तत्-त, अर्वावृतव-त from वृद; अचिकीर्तव्त, अचीकृततू-त fr . कॄव् ; अपपर्थव्-त, अर्वपृथय्त्त from पृथ्, \& c .
N. B. The Atm, form in त when not given should be supposed to be understood.
§ 549. Bases with initial vowels:-
(a) If a root begins with a vowel and ende in a single consonant, the consonant is reduplicated and इ added to it in the reduplicative syllable: अट्= अवूट् $=$ आटिट् $=$ आटिटतू-त; आप्= आभि-यत्-त; ऊह् =औजिहव-त; \&c.
(b) If it ends in a conjunst consonant with न, द्व or $\mp$ for its first member, the second member of the conjunct is redupli-
oated：उन्द्＝रन्द्द्＝उन्दिद् and finally ओन्दिदव－त 3 sing．，similarly अट्टिटत्－त from अद्ट्（considered as अद्दद्र，otherwise आटिद्टत्र）， आर्जिहतू－त from अर्त ；आर्जिजत्－त from अर्ज्，\＆ce．
（c）The roots ऊन्न，अङ్ ，अढ्द ，अन्घू，अंस्，अर्थ् Atm．and some others，substitute अ for ₹ in the reduplicative syllable； 3 sing． औननव，आश्वकव，आख्चगत，आन्दधव ，आंससव，आर्तथत，\＆e．
§550．Koots ending in उ，short or long，sulstitute उ （changeable to $\begin{gathered}\text { like } \\ \text { ई }\end{gathered}$ ）for इ in the redaplicative syllable， provided it be not（immediately）followed by a labial consonsnt or a semivowel or ज्，followed by अ or आ；न्रु－अनूनबत्－त，द्व－अचू－ कवत्－त，दू－अदूद्वत，यु－अदुयबव－त，\＆c．But पू－अपरपपवतू－त，भू－अबी－ भबत्－त，ज्ञा＇to hasten＇अजीजबत，चु＇to bind＇一अमीमवत्，गु＇to bind＇अयीयबत्，रु－अरीरवत－त；ब्ल－अलीलबत，\＆c．
（a）The roots स्रु，श्रु ⿹ㅢ，प्ज＇to go＇हू＇to swim＇and च्यु optionally retain the इ：असिस्रबत् or असुस्रवत्र，आशेश्रवव् or अशुर्भवत्，अदिद्रवव् or अदुच्र्रवर्，अपिप्रवत् or अपुप्रववू，अपिश्नवत् or अपुप्लववू，अचिच्यबव् or अचुच्यवव्－त．
§ 551．The roots ध्राज्，मास्त，भाष्，दीव्，जीग्，मील्，पीड्र，कण्ट ＇to moan＇चण्＇to sound，＇＇to go，＇रण्＇to sound，＇भण्，वण् to sound，＇ श्रण्＇to give＇लुप् 6．P．A．＇to cut，＇हेट्र＇to harass，＇हे，लुद्र，लुर् and लुप् 4．P；shorten their penultimate optionally；1，sing．：－अवे－ भ्रजम or अबभाजम्，अबीमसम् or अबभासम्，अबीभषय् or अबभाषय． अदीदिपम्य or अदिदीवम्，अर्जीजिषम्र or अजिजीवम，अमीमिलम् or अमि－ मीलम्，अपीविडम्ड or अविपीडम्，अचीकणम् or अचकाणम，अर्चीचणम् or अचचाणम्，अरीरणम् or अरराणम，अबीमणम्म or अघभाणम，अबी－ बणम् or अववाणम्，आशिश्रणम or अशाभणम्，अलूल्डपम् or अलुलोपय्य ， अर्जाहिठम or अजिहेठम्，अजुहववम or अनुहावम्（sen § 553 below）， अलुलुटम् or अलुलोटम्，अलुल्रठम् or अनुल्डोठम्；\＆c．
§552．The अ of the reduplicative syllable of k ，दृ，त्वर，मथ， छ्रद्＇to pound，to wish，＇सनॄ，and स्पशू，is not changed to ₹；वेह्ट्र 1．A．
'to surround' and चेष्ट्र optionally change their है to अ; 1 sing
 बेट्र-अविवेष्टम्, अबवेष्टम्; चेष्ट्-अंचचेटम्, अचचंटम्.
§553. The roots ह्वे and ₹्वप् cau. take Ssmprasâraṇa, ग्वि does it optionally; हेनेु-हावय्य - हाव् or हब्, then जुछ्त, जुड़ाव् by 550; then अजुहावम्, अजूहवम्; स्वप्- त्वापयू-₹बाप्-तुप्-तुषुप्सूष्पुप् ; अस्दुपुपम्; व्वि--अरूरावज्, अशिान्धयम् lst sing.
§554. The roots given under § 400 preserve their vowel unchanged; $i$. e. do not substitute $\overline{\text { s }}$ in the reduplicative syllable, \&cc. कथू-अचकथव, बर-अवतरव, शाइ्-अशाइठत्, रह—अरहहळ, पव-अपपतव्, ट्पृह -अपस्पृहत, सूच्-अस्डुसूचव.
§555. The roots शास्, एज्, काश्, क्रीट्र्, क्षीब्, खाद्, सेले, ढौक्, ताय्य, दाशश, देश्, नाश्र, प्राथ्, वाध्, याच्, येश्य, राध्, राज्, लाघ्, लेप्, लोक्, लोच्, वेप्, वेल्, श्लाष्, ग्लांक्, सेक्, सेब्, हेष्, and others less important, do not shorten their penaltimate; 3 sing. अशाशासत, ऐजिजद, अचकाशत्, अचिकीडद, अचिक्षीबव, अचसादव, अचिखल़, \&c.
§556. Roots whioh form their Causal Aorist irregularly:₹ with अधि 'to study,—अध्याषिपव, अध्यजीगपतू, (इ with अधि 'to remember' अध्यर्जागमत्र ).

ईंब्र् 'to envy' ऐर्षिप्यत्त्त, ऐर्ण्यियत्त्त
ऊर्षु-और्षूनवट
गण्-अजगणत्, अजीगणव
घा-अजिघ्रपव्, अजिघ्रिपत्
चकास्-अचीचकासतू, अचचकासव्

## धुव-अदुधुनव-त

पा 'to drink' अपीप्यतू ( पा 'to protect' forms its Oausal Aorist
regularly aह अपीपलव्) ).

स्या-अतितिपतू-त.
स्कुर-अवुरक्जरव-त.

> Paradigms.

कृ 'to do.'

$$
\text { Par. } \hat{A} \text { tm. }
$$

1 अचीकरम् अचीकराव अचीकराम अचीकरे अचीकरावहि अचीकरामहि 2 अचीकरः अचीकरतम् अचीकरत अचीकरथाः अचीकरेथाम् अचीकरण्वम् 3 अचीकरत् अचीकरताम् अचीकरन् अचाकरत अचीकरेताम् अचीकरन्त

## 쿠․

1 अतित्रपम अतित्रपाव अतित्रपाम क्षतित्रपे अतित्रपावहि अतित्रपामहि
2 अतित्रपः अतित्रपतम् अतित्रपत आतित्रपथाः अतित्रपेथाम् अतित्र्वध्वम् 3 आतित्रपर् अतित्रपताम् आतित्रपनू अतित्रपत आतित्रपेताम् आतित्रपन्त

## चुरू.

1 अचूचुरम अचूचुराव अचूचुराम
2 अचूचुरः अच्चूचुरतम अचूचुरत 3 अचूचुरत् अचूचुरताम् अचूचुरन्

## सिष्

Sixth Variety or Form.
(Only Parasmaipadi)
N. B.-The Sixth and the Seventh Varíties are given here before the Fourth and Fifth as it is more convenient to do so.
§557. Terminations of the Sixth Form:-

| 1 सिषम् | सिष्व | सिष्म |
| :--- | :--- | :--- |
| 2 सी: | सिष्ट्र | सिष्ट |
| 3 सीत् | सिष्टम | सिषु: |

§ 558. Roots ending in आ (ivoluding those that ohange their final to जा ), the roots यम्, रम् P. (i.e. with वि, आा, परि ) and नम्र
take this Variety. यम् with उप or उद्, A. and रन् A. take the fourth Variety.
§ 569. The roots ending in m which are restricted to the First, Second and Third Varieties do not take this Variety.

## Paradigms.

यम्.

| 1 अयंसिषम् | अयंसिष्व | अयंसिष्म |
| :--- | :--- | :--- |
| 2 अयंसी: | अयंसिष्टम | अयंसिष्ट |
| 3 अयंसीत् | अयंसिष्टाम् | अयंसिषु: |

विरम्—व्यरंसेषमू, व्यरंसिष्व, व्यरंसिष्म \&c.; नमू—अनंसिषम्, अनंसिष्व, अनंसिष्म, \&cs ; शो一अशासिषम्, \&c ; छो-अच्छासिषम्, \&c.; मि or मी-अमासिषम, अमासिष्व, अमासिष्म, \&c.; ली—अलासिषम् अलासिष्व, बलासिष्म, \&c.

Seventh Variety ob Fork. (Parsam. and Atm.)
§ 560. Termınations:-
Par.
$\hat{A} \mathrm{tm}$.

| 1 सम् साव | साम | 1 सि | सावाहि | सामहि |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2 स: सतम् | सत | 2 सथा: | साथाम् | सध्वम् |
| 3 सत् सताम् सन् | 3 सत | साताम् सन्त |  |  |

§ 561. Anit roots ending in शू, ष्, स् and ह and having ₹, उ, छ ${ }^{2}$ or रe for their penultimate take this Form. हैश is an exception; it therefore takes the Fourth Variety.
§ 562. सृशू, स्पृश्र and क्रुष, 1 P. 6 P. A. optionally beiong to this Variety.
§ 563. The roots दुह, दिह, लिश्र, and गुह when Atmanepadi drop the initial स or सा of the terminations of the 1st dual, 3rd sing. and 2nd sing. and pl. optionally.

## Paradigms.

दिश्र P.A.
1 अदिक्षम् अदिक्षाव अदिक्षाम 1 आदिक्षि अदिक्षावहि अदिक्षामहि 2 अदिक्षः अदिक्षतम् अदिक्षत 2 अदिक्षथाः अदिक्षाथाम् अदिक्षघ्वम् 3 अदिक्षत् अदिक्षताम् अदिक्षन् 3 आदेक्षत अदिक्षाताम् अदिक्षन्त

## दिह P. A.

1 अधिक्षम् अधिक्षाव अधिक्षाम 1 अधिक्षि अधिक्षावहि अधिक्षामािए अदिहाहि
2 अधिक्षः अधिक्षतम् अधिक्षत 2 अधिक्षथाः अधिक्षाथाम् अधिक्षघ्वम् अदिग्धाः अधिग्वम्
3 अधिक्षत् अधिक्षताम् अधिक्षन् 3 अधिक्षत अधिक्षाताम् अधिक्षन्त अदिग्ब

दृह ${ }^{\text {is }}$ to be similiarly oonjugated.

## लिद्र

1 अलिक्षम् अलिक्षाव अलिक्षाम 1 अलिक्षित्रि अलिक्षावहि अलिक्ष्तामहि

2 अलिक्ष: अलिक्षतम् आलिक्षत 2 अलिक्षथाः अलिक्षाथाम् अलिक्ष्षघम् अलीढा:
3 अलिक्षत् भलिक्षताम अलिक्ष्षन् 3 अलिक्ष्त
अलुढ
गुह P. A.
1 अघुक्षम् अघुक्षाव अघुक्षाम 1 अधुक्षि अघुक्षावहि अघुक्षामांहे अगुह्बहि
2 अघुक्ष्ष: अघुक्षतम अघुक्षत्त
$\begin{gathered}2 \text { अघुक्षथा: अघुक्ष्षथाम् अघुक्ष्वष्वम } \\ \text { अगूढा: }\end{gathered}$
अघूद्यू

* गुद्र being a Wet root optionally takes the Fifth Variety. अग्बाहिषम्, असूशिषि, \&c.

3 अघुक्षत् अघुक्षताम् अघुक्षन् 3 अघुक्षत अघुक्षताम् अघुक्षन्त अगूढ
Roots. 1 sing.
Roots 1 sing.
रिश् —अरिक्षम्
सर्श्-असक्षम्
लिश्-अलिक्षम्, अलिक्षि
विश्-अविक्षम्
कुर् —अकुक्षम्
किश्र*-अक्लिक्षम्, अक्तेशिषम्
स्पृर्-अस्पृक्षम्, अस्पार्ष्षम्
अस्र्राक्षम्
मृश्-अमृक्षम्, अमाक्षम , अम्राक्षम्
कुष् with निए्—निरकुक्षम्, निरकोषिषम्
कृष्-अन्टक्षम्, अकृक्षि, अकार्ष्षम्, अक्रक्षम्, अकृक्षि

त्विष्- अत्विक्षम्, अत्विक्षि
द्विष्-अद्विक्षम्, अद्विक्ष्ष
विष्-अविक्षम्
क्डिष्-अप्टिक्षम्
गृह्-अघृक्षि-अगर्शींबि
मिह् - अमिक्षम्
तृह्-अतृक्षम्
स्तृद्र—अस्तश्रम, अस्तर्हिबम्
बृह-समृक्षम्, अवर्विषम्
वृह्-अवृक्षम्, अवर्विंषम्
रुह-अइक्षम्

## Foubth Variety or Fobm.

§584. Terminations:-

## Parasm.

| 1 सम् स्व | ₹म | 1 सि | स्वहि | स्महि |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2 सी: स्तमा | स्त | 2 स्याः | साथाम् ध्वम् |  |  |
| 3 सीत् | स्ताम् | सु: | 3 स्त | साताम् | सत |

§565. (a) Anit roots not belonging to any of the preceding Varieties take this Form. Anit roots that optionally take any of the preceding Varieties and Wet roots optionally bolong to this Varity.

* Wet roots which belong to this Variety, as Avit, optionally take the 5th as Set.


## Exceptions：－

（1）स्तु and स्ब，when Parasmai padi，belong to the Fifth Variety．
（2）Roots ending in $\equiv$ preceded by a conjunct consonant mav take Fourth or Fifth Form in the Atmanepada．
（3）अ万ज⿰्习 and ध्र Par，take the Fifth Form only．ध्य A．may take the Fourth or the Fifth Form．
（4）Of Set roots ace and those ending in ₹（ long）when Atm． belong to either（4th or 5th Variety）．증，and क्रम् when A． belong to the Fourth．
§ 566 （a）In the Parssmaipada the radical vowel takes its Vrrddhi substitute；नी－अनैषीत्；क्ठ－अकार्षात्त ；भञ्ज्－अमांक्षती ，\＆c．
（b）In the Atmanepada，Guṇa is substituted for final $\overline{\text { g }}$ or उ，short or long；final $\equiv$ and the penultimate vowel remain unchanged；final $\#$ is changed to हर or ऊर in accordance with § 394 ；चि－अचेष्ट，नी－अनेष्ट，च्यु－अच्पोष्ट，स्र－असोष्ट，क्ठ see below， भिद्न－अभित्त，स्लॄ－अस्तीर्ष，बछ－अवृर्ट．
 to ₹；क्रष्－अकार्ष्षीव् or अक्राक्षीत्．
§ 567．After a short vowel，and after a consonant except a nasal or semi－vowel，the स् of terminations beginning with स्त and स्थ is dropped；हृ－अह्टत 3 sing．；हु－अक्ठथा： 2 sing．；क्षिप्－अक्षिप्थाः अक्षित्त ；क्रष－अक्ठष्ट 3rd sing．\＆c．

Paradigms．

| 1 अपाक्षम् | अपाक्ष्व | अपाक्ष्म | अपाक्षे | अपक्ष्वहि |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| १．अपाक्षीः | अपान्त्रम्मदि |  |  |  |
| अपाक्त | अपक्थाः अपक्षाथाम | अपग्ध्वम् |  |  | 3 ७पपक्षीत् अपाक्ताम् अपाक्षु：अपक्त अपक्षाताम् अपक्षत

Oonjagate similarly other Anit roots ending in consonants； क्षिप－अक्षैप्सम् P．1．sing．；अक्षिपिस्ति Atm．1．sing．；युज－अयोक्षम्，

अयुक्षि 1. sing. P. \&. A.; दृज्-अस्राक्षम" 1 sing. अस्राहम् 2 nd dual 3 हाश्रद्राक्षम्; with सम् A . समद्क्षि 1 sing.; प्रच्छह-अप्राक्षय् 1 sing.; अप्राक्षीः अभाधम् अप्राष्ट 2 per. \&c; रुुू-अरौस्सम् 1 sing.; अरौस्सी: 2 sing.; अरौद्दग् 2 per. dual., \&c ; $A$. अरुत्ति 1st sing.; अरुद्ध, अरुस्सानाम्य 3rd aing. and dual; दह-अधाक्षम् 1 sing.; अपाग्ष्य 2nd dual.

> जि P. with वि Atm.

1 अजैषम् अजैष्ब अजैष्म ग्यजेषि व्यजेष्वहि ब्यजेष्महि 2 अजैषी: अजैटम् अजैष्ट व्यजेष्टाः व्यजेषाथाम् व्यजेढ़म् 3 अजैषीत् अजैॄघम् अजैपु: व्यजेष्ट व्यजेषाताम ब्यजेषत
Oonjugate similarly चि, नी, ली, $\dagger$ \&c.; शु, यु, 9. P. A. \&sc.; चि-अचेष्, अचेणि 1 sing.; ली 9. P. 4. A. अलैपस् 1 sing.; अलेषि, अलासि, 1 eing.; श्रु-अभ्षौषस, \&c.

## कृ P. A.

1 अकार्षम् अकार्ब अकार्ष्म अक्षषि अक्षाप्वहि सक्वक्महि 2 अकार्षीः अकार्ट्टम् अकार्ट सकृथाः अक्षषाथाम सढ्ठढुम् 3 अकाष्षात अकार्थाम अकाष्छुः अकृत अक्ठषाताम् अकृषत स्तु P. A. is similarly conjugated. Oonjugate ह A. similarly.

$$
\text { q } \hat{\Lambda} .
$$

स्वृ A.
1 अवूर्षि अवूर्ष्वहि अवूर्ष्महि 1 अस्तीर्षि अस्तीर्ष्वहि अस्तीर्षिहि 2 अवूर्षाः अवूर्षाधाम् अवूद्बेम् 2 अस्तीर्षाः अस्तीर्षाथाम् अस्तीर्दूम् 3 अव्वूट्ट अवूर्षाताम् अवूर्षत 3 अस्तीर्ट सरतार्षाताम् अस्तीर्षत


* Vide § 465.
$\dagger$ Also take the 6th Variety when it substitutes आ for its final.
$\ddagger$ कृयु, स्पृर्य and मृद्य also take the 7 th Variety; तृप् and दृप take. the zad and bth besides this.

2 अधोष्ठः अधोषाथाम् अधोढ़म् 2 अकाक्षी: अकार्ष्टम अकाष्ट्ट अक्राक्षी: अक्राष्टम् अक्राष्ट
3 अधोष्ट- अधोषाताम् अयोषत 3 अकार्ष्षीत् अकार्थाम् अकार्ष्रु: सकाक्षीत् अक्राट्थम् अक्राक्षु:

## मृज

1 अमार्ष्रम् अमाश्ष्व अमार्ष्म Conjagate eimilarly वृष, हृप, स्पूत, \&co.

2 अमाक्ष्:ः अमाध्थम अमार्ट्ट
3 अमाक्षींत् अमार्थम् अमार्बु:

तृभ-अताप्सींत, स्टृश्-अस्पर्ष्षौत, अर्प्राक्षीत्त \& \&c. मृश्र-अमाक्षींत्, अम्राक्षीत् ; \&c. * वस 1 P .
1 अवात्सम् अवास्व अवात्म

2 अवात्ती: अवात्तम् अवात्त
5 अवात्सीत् अवात्ताम् अवात्सु:

## वह P. Â.

1 अवाक्षम् अवाक्ष अवाक्षम अषक्षे अवक्ष्वहि अवक्ष्महि
2 अवाक्षीः अवोढम् अवोढ अवोढाः अवक्षाथाम् अवोद्वम्
3 अवाक्षीत् अवोढाम् अवाक्षुः अवोढ अवक्षाताम् अवक्षत
$\dagger$ गाद्व A. कम् with प्र. $^{\text {. }}$
1 अघाक्षि सघाक्ष्वति अघाक्ष्महि 1 प्राफंसि प्राकंस्वहि प्राक्रंस्महि
2 अगाढाः अघाक्षाथाम् अधाढ़म् 2 प्रांस्साः प्राकंसाथाम् प्राकर्वम् 3 अगाढ अघाक्षाताम अघाक्षत 3 प्रांक्तंत प्राक्रंसाताम प्राफंसत क्षम्त to be similarly conjagatd भक्षंखि 1 sing. \&c.

[^103]
## Irregular Aorist or the Fourth Form.

§ 568 . दा, धा, and roots assuming the forms of दा and था (Vide § 459 ) and 天था substitute $\overline{\text { g for their final vowel in the Atm. }}$ This $\overline{\text { g does not take its Guna substitute. In the Parasm. these }}$ roots take the first Variety ( vide § 532 ).
§569. हन्न (with आ A.) drops its nasal before the terminations.
It takes the Fifth Form optionally both in the Parasm. and Atm. in which case बध्र is substitnted for it.
§ 570. गम, and यम with उप 'to marry,' optionally drop their nasal, when they take the Atm. terminations. यम् when it means ' to give out ' (as the faults of others) necessarily drops its nasal.
§ 571. The third person sing, of पद् is अपादि. बुष्य 4. A. takes the termination optionally in the 3rd sing. before which the penultimate उ takes Guna.

## Paradigms.

हन् $\hat{\mathbf{A}}$ (with आ)

1 आहसि
2 आहयाः
3 आहत

1 उदायासे
2 उदायथा:
3 उदायत

1 समगंसि
2 समगंस्था:
3 समगंस्त

आहस्वहि आढसाथाम् आहसाताम् आहसत यम् with उद्र \& आ.
उदायस्वहि उदा

उदायसाथाम् उदायध्वम्
उदायसाताम् उदायसत
गम् with सम्.
समगंस्वहि
समगंस्महि
समगन्ब्वम्
समगंसत

| 1 समगसि | समगस्वहि | समगस्महि |
| :--- | :--- | :--- |
| 2 समगथा: | समगसाथाम् | समगध्यम |
| 3 समगत | समगसात।म् | समगसत |

यम् with उप to be similarly conjugated; उपायंसि, उपायसि 1 sing.; उपायंस्वहि, उपायस्बहि 1 dual; उपायंस्थाः, उपायथाः 2 sing. '\&c.


Fifil Varitty or Form,
§ 572. Terminations:-Tbese are obtained by prefixing the alagment $\overline{2}$ to the terminations of the Foursh Variety, dropping the eq.in the case of the 2 ad and 3 rd per, sing.; o. $g$.

Par.

| 1 इवम | इष्व | इбम | 1 इषि | इब्वाह | इष्महि |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2 ई: | इंृ्टम | इष | 2 इष्ट: | इषाथाम् | ₹ध्वम् |
| 3 ईत् | इथ्टाम | इशु: | 3 西 | इषाताम् | इषत |

§573. All roots not restricted to any of the preceding Varieties take this Variety. Oonsequently it is peculiar to Set roots (Vide §565).
§574. (a) In the Parasmaipada, the final radical vowel and
 ब्रज् take their Vrddhi substitute necessarily; ल्य-अलाविषम; चर — अचारिषम् ; फल-अफालिपम्, \&c.
(b) The penultimate short vowel of a root takes its Guṇa substitute; जुणू—अबोधिषम् , \&c.
(c) Vraddhi is optionally substituted for the penultimate अ, not prosodially long, of roots having an initial consonant and not ending in I or ल् ; पद्र-अपठिषम्, अपाठिषम गट्र-अगादिबम्अगादिपम् .
(d) But the vowel of roots ending in हू, म, य्, and of the roots क्षण्, व्वस्, जाय, चिक्, कट् 'to cover, to surround,' चद्, 'to break, to pierce,' चव , चद्, 'to ask, to beg,' पथू 'to go or move,' मथू ' to churn,' लग् 'to stick or cling to,' हस् and ह्लस् 'to sound or to be diminished,' does not take its Vṛddhi substitate.
(e) In the Atmanepada the radical vowel takes its Guna substitute; लू-अलबिष्ट.

## Paradigms.

स्तु-अर्ताबिषम् 1 sing. अस्ताबीव स्टृ-अस्तरिषि 1 sing. अस्तरिह्ह 3 sing.
 3 sing.
प्र-अषाबिषम्न, अधबिवे 1 sing.
H s g 23 .

शत्दु-अस्तारिषम. Par. अस्तरिषि, सन्तु—अस्नांबिषम 1 sing. अरनाअस्तरीवैAtm. 1 sing. धीत् 3 sing अस्तरेटाः-रीष्टाः 2 sing. हृज्-अमार्जिषम् 1 sing. अमाजीय
कृं; बृ A. अविरिषि-अवरीषि 1 sing. 3 sing.
अबरिष्चाहि, अवरीष्वहि, \&c. हन-अबधिषम्, अबधिषि 1 sing. अबरिष्टः or अबरीष्षाः Par. and Atm. (See §569). 2 sing. \&o.

क्रम्-अफ्रमिषय् 1 sing. अศमीव 3 sing.

For the optional forms of these roots see the preseding Variety.

व्छि-अग्वयिषम् 1 sing. अग्दयीत् 3 sing.
जायृ-अजागरिषम् 1 sing. अजागरीत्र 3 sing.
अश्ज-आभिषम् 1 sing. आঞ्जीतू 3 sing.
त्रज्य-अव्राजिषम् 1 sing. अव्राजीव् 3 sing.
विज्य-7. P. † अर्बिजेषम् . 6. A. अबिजिषि 1 sing.
भण्-अभाणिषम्, अमजिषम 1 sing. वद्-अवादिषम् 1 sivg. अवारीवू 3 sing.
श्वस्-अभ्वसिषम् 1 sing. अग्वसीव् 3 sing.
ग्रह्र-अग्रहीषम्, अग्रह्ठीषि 1 sing.
$\hat{A} . \mathbf{P}$.
चुण्- $\ddagger$ अगोषायिषम्, अगोषिषम् 1 sing.
वृष्-अर्तिषम् 1 sing. अतर्पीव 3 sing.
स्यमू —अस्पभिपम् 1 sing. अस्पमीव 3 sing.
क्षम्-अक्षमि।षि 1 sing. अक्षमिष्ट 3 sing.
ह्ययू-अव्ययिषम्, अठ्ययिखि 1 sing.
क्षर्-अक्षारिषम् 1 sing.
ह्नल् - अद्नालिषम् 1 sing.
गाह-अगाहिषि 1 sing. जगाहिट 3 sing.
गुह-अगुहिषष $\times$,अयूहिति 1 sing.

Irregular Aorists of the Fifth Form.
§575. The roots दीप्, जन्र, पुर्, ताय् and प्यायू optionally substitute g for $^{\text {₹ }}$ ( third porson sing. Atm.).

* Soe § 475.
$\dagger$ Vide § 466. $\ddagger$ Vide § 461.
$\times$ Vide p. 249 foot-note $\dagger$; ${ }^{2}$ E. also takes 7th Variety.
§576. Roots of the 8 th class ending in or or a drop their nasal and substitute optionally थाष्व and त for the terminations इष्ठा: and इष्ट of the 2nd and 3rd person sing. Atm. सन्र lengthens its vowel after dropping a.
§577. The vowel of ऊर्ष takes Va̧ddhi optionally in the Parasm. i. e. optionally takes Gup̣a substitute; also it optionally remains unchanged before (Vide § § 466,518 ):
§578. The आ of दरिज्रा is optionally dropped in the A orist; consequently it takes the Sixth and the Fifch $\nabla$ arieties.

Pazadigms.
ऊर्णु
Parasm.

| 1 और्णुविषम् | औरुविष्ब | औणोन $\square$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 2 और्णुवी: | और्णुविष्ट्र | और्णुविए |
| 3 और्णुवात् | औणुंविष्टाम् | औौनुविषु: |

1 और्णाविषम् और्णाविष्च
2 और्णावीः और्णाविष्टम्
3 और्णावत् और्णाविष्टम् और्णाजिषु: और्णंवीव् और्णविष्थम् और्णविषु:

> Atm.

| औणुविषि | ऑर्णुविष्वहि | औौंणिष्महि |
| :---: | :---: | :---: |
| 2 औरुवुष्टा: | और्णुविषाथाम् | औौुविष्षं-ढूम् |
| 3 और्णुविष्ट | और्णुविषाताम् | और्णुविषत |
| 1 और्णविषि | और्णविष्वहि | और्णविष्महि |
| 2 और्णविष्टः | और्णविषाथाम् | औरणविष्ण- |
| 3 और्णविष्ट | और्णविषाताम् | और्णविषत |

दरिश्रा-अदरिक्रिणम, अदरिश्रीव. जग्र-अजनिषि; अजनिष, अजनि. दीप्-अदीपिषि 1 sing. अदीपिए-

ताय-अताथिषि; अताविE, अताय. प्पाप-अप्पयिकिं अप्यायि्ट, अप्पायि.
पूर-अपूरिकि अपूरिह, अपूरि०

Roots of the 8th Olass. नरण्-आर्णियम् 1 sing. Par. आर्णिषि 1 sing. Atm. अर्णिए्णः:, आर्था; भर्णिए, आर्त $2 \& 3$ sing. Atm.
शिण्-अक्षेणिषम् 1 sing. Par. अक्षेपिषि 1 sing Atm. अक्षेणिद्ठः:, अक्षिथाः; अक्षेणिष्ट, अक्षित 2 \& $3^{\circ}$ sing. Atm. घृण्-अर्घर्णाषम्, अघर्णिथि 1 sing. Par. Atm. अर्णिस्टः:, अघृथा:; अर्षागट, अघृत 2 \& 3 sing. Atm.

वृण-अतर्णियम् 1 sing. Par. अर्तर्विषि 1 sing. Atm. अत्ताँच्ठाः अतृथाः; अतर्णिट, अवृत 2 \& 3 sing. Atm.

Roots of the 8th Class.
तन्न-अतानिषम्, अतनिषम् Par. अतनिषि Atm. 1 sing. अतनिष्टाः, अतथा: अतनिष्ट, अतत $2 \& 3$ sing. Atm.

मनु-अमनिषि 1 sing. अमनिछ्ठाः, अमथः:; अमनिष्ट, अमत 2 \& 3 sing.

बन्न-अवानिषम्, अबनिषम् 1 sing. Par. अबनिषि 1 sing. Atm. अवनिष्टाः, अवथा:; अबनिष्ट, अबत 2 \& 3 sing. Atm.

सनू-असानिषम, असनिषम् 1 sing. Par. भसनिषि, 1 sing. Atm. असनिष्टाः, असाथाः; असनिष्ट, असात 2 \& 3 sing. Atm.
(6) The Renedictive ( आशीर्लिड्) )
§ 579. The Parasmaipada terminations of this mood may be obtained by prefixing यास् to those of the Imperfect, dropping its final स before the स्व and व of the 2nd and 3rd per. sings.; and the Atmanepade ones by prefixing स to the terminations of the $\Delta t m$. Potential and also to the a and थr occurring in them. These, therefore, are:-

Parasm.

| 1 यासम् यास्व | यास्म | 1 सीय | सीवहि | सीमहि |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2 याः | यास्तम् | यास्त | 2 सीष्ठा: | सीयास्थाम् सीध्वम् |
| 3 यात् | यास्ताम् | यासुः | 3 सीट्टि | सीयास्तामू सीरन् |

(a) Parasl. pada.
§580. The Par. terminations are weak and therefore occasiod
no Guna or Vrddhi change in the root. All roots reject the augment .
§581. The final or $\overline{5}$ is lengthened; final क short is
 by a labial or ą before the Par. terminations of the Beredictive, and the य of the Passive; जि-जीयाव, स्तु-रतूयाव्, हुक्रियात् , क-कीयांतू, $\%$-पूर्यान्, \&c.
§ 582. Final 亏 preceded by a conjunct consonant and the root are are changed to Guna under the sume circumstances; स्हृ-सर्याव, ऋ-अर्यावू.
§ 583. Roote capable of taking Samprasâraṇa take it. शास्त substitutes $\overline{\text { § }}$ for 1 ts vowel.
§584. A penultimate nasal is generally dropped. Some of the roots dropping their nasal thus are:-अश्च् अज्ज्, भร्ज्, रज्ज्, सज्ज्, स्वज्ज्, ग्रन्य्, मन्थ, उन्द्र, सकन्द्र, स्पन्द्र, इन्ज्र, बन्धू, दम्भ्, स्तम्भ, दंशू, अंशर , स्रंस् and वृंद.
§ 585. दा, धा and roots assuming these forms, मा, ₹था, गे, या, 'to drink', हा, 'to abandon' and सो, change their tinal to ए. Final आ ( original or substitated ; see § 459 ), if it bs preceded by a conjunct consonant, is ohanged to ए optionally : दा—देयात्, या-वैयाव, गै-गेयाव, ग्ला-ग्लेयात्, उलाबाव $\mathbb{E} 0 . ;$ but पा to 'protect, पायात्.

$$
\hat{A} \text { tmanepada. }
$$

§586. (a) ₹ is prefixed to the terminations after Set roots and optionally after Wet ones.
(b) Roots ending in $\bar{\mp}$ preceded by a conjunct consonant, the

§ 587. The Atm. terminations, are strong. Before these zadical vowel taikes its Ginṇa substilute, but when the inter-
mediate $\overline{\text { F }}$ is not prefixed to the terminations, the finsl $₹$
 or बू precedes; चि-चेर्षष्ट, भु-धोषीष्ट, लू-लविर्षाष्ट, सनु-₹तरिषीट्ट, or सीर्षीह, पू-परिषीष्ट or पूर्बीष्ट, \&c.

## Paradigms.

चि.
Par. $\hat{\text { Atm }}$.
1 चीयासम् चीयास्व चीयास्म 1 चेषीय चेषीवहि चेषीमहि
2 चीया: चीयास्तम् चीयास्त 2 चेषीष्ठ: चेषीयास्थाम् चेषीटुम्
3 चीयात् चीयास्ताम् चीयासु: 3 चेषीष्ट चेषीयास्ताम् चेषीरन्

$$
\text { मू P. } \hat{\mathbf{A}}
$$

1 भूयासम् भूयास्व भूयास्म 1 भविषीय भविषीवहि भावेषीमहि 2 भूया: भूयास्तम् भूयास्त 2 भविषीहाः भविषीयास्थाम अविषीघंन्दूम् 3 भूयात् भूयास्ताम् भूयासु: 3 भविषीट्ट भविषीयास्ताम् भविषीरन्
玉्g. P. Â.

1 कियासम् क्रियास्व कियास्म 1 कृषीय कृषीवहि कृषषीमहि 2 कियाः कियास्तम् क्रियास्त 2 कृषीध्यः कृषीयास्थाम् छृषीढ़म् 3 कियात् कियास्ताम् क्रियासुः 3 कृषीष्ट कृषीयास्ताम् कृषरिन्

स्टृ Par.
सर्यासम् स्मयांस्न समर्यास्म 1 अर्यासम्
2 समर्याः समर्यास्तम् स्मर्यास्त 2 अर्याः
3 स्मर्याव् स्मर्यास्ताम् स्मर्यासु: 3 अर्यात्

## स्तृ $\hat{A}$.

1 स्तरिषीय स्तरिषीवहि स्तरिषीमहि 1 स्तृषीय स्तृषीवहि स्तृषीमहि

2 स्तरिबीचःः स्तरिखियास्थाम्
स्तरिणीघम्-ढ्ढम्

2 सृतथीष्टः स्तृषीयास्थाम
स्तृषीध्घम-न्दृम्त्र

3 स्तरिबीष्ट स्तरिषीयास्ताम् स्तरिबीरन् 3 स्तृषीट्ट स्तृषीयास्ताम् सृषीरन् Oonjugate ₹ę Par. like 天 1 sing

सतॄ-क्तीर्यासम, , स्तरिषीय, स्तीषीय
दृ--ूर्योसम्, वरिषीय, बूर्बीग
दा-देयासमू, दासीय
धा-्ेंयासम, घासी।य
श्रा- घ्रा-प्रे-यासम्, घ्रासीय
बन्-उच्यासम्
स्वप्-नुप्यासम्
प्रच्हु-पृच्छयासम्
अर्रत्ज्--्थँज्यासम, अक्षीय, भर्क्षीय यज्-द्रज्यासम्, यक्षीय

वप्-उप्यासमू, वप्सीय
वह-उलासम्, बक्षीय
वे-ऊयासम्, वार्सीय
ब्ये-्वीयासम, ब्यासीय
हेन्बूयासमू, ह्वासीय
प्रह-ग्यासमू, पहीबीय
व्रश्न-शच्चच्यासम्
शार् -रिष्घासम्
शी-रायिषोय
हन्-वध्यात्

## Irregular Benediotives.

§588. ई' to go '-ईयासम् ; bus ahortens its ई after a preposition; समियासम् ; Atm. पवीय. ऊह also, when joined with prepositions. ehortens its $ऊ$ before waak terminations beginning with ङ्; सखुझासम्,

## SECTION II.

## THE PASSIVE.

§ 589. Every root in every one of the ten oonjugational classes may take a Passive form conjugated like an Atmanepadi root of the 4 th Class.*

[^104]§ 590. There are three kinds of Passive Verbs:-(1) the ve properly so called (कर्मणि प्र०), as रामेण क्रव्यं दीयते; (2) an Impersonal Passive. (भावे प०), aध गम्पते 'it is gone;' and (3) a Reflexive ( कर्मकर्तरि प्र०), as ओశनः पच्यते 'rice is cooked.'

## Conjugational Tenses.

## § 591. Formation of base:-

(a) य is added to the root, which is weak i. e, no Guns or $\nabla$ rrddhi substitute takes place before it; नी— नीय, भिद्द-भिद्य
(b) Before य roots undergo the same changes as they do before the Par. terminations of the Benedictive ; जि-जीय, ह्ट-
 निन्य ), बच्-उच्य, मह्र - गृत्य, \&c.
(c) The final आ ( original or substituted) of दा to give,' दे, दो, घा, धे, मा, गै, पा 'to drink, ' सो and हा 'to abavdon,' is changed to ई; in other eases it remains unchanged; दा and दो दीय, गै-गीय, हा- हीय; but दा ' to cut, to purify '-दाय, ज्ञाज्ञाय. धये-ध्याय.
§ 592. The passive base is conjugated like a root of the 4th class in the Atm.; e.g.
" It might even be suspected, that the occasional assumption of an Intransitive signification and a Parasmaipada inflexion by a passive verb, was the cause which gave rise to a 4th class of Primitive verbs as distinct from the Passive. Instances are certainly found of passive verbs taking Parasmaipada terminations, and sone passive verbs (e. g. jydyate, 'he is born, ' fr . jan; puryate, 'he is filled,' fr. pr.; and tapyate 'he is heated,' fr. tap ) are regarded by native grammarians as Atmane. verbs of cl. 4. Again, many roots appear in class 4 as Intransitive verbs, which also appear in some ore of the other nine as Transitive. For example, $y u j$, 'to join' when used in a Transitive sense, is conjugated either in cl. 7, or is the Caussl; when in un Intransitive, in cl. 4. So also push, 'to nourish, ' kshulh, ' to agitate; ' Klish ' to vex '; Sidh, 'to accomplish.'

Monier Williams.


| 1 भूरे | भूयावद्टै |
| :---: | :---: |
| 2 भूयस्व | भूयथाम् |
| 3 भूयताम् | भूयेताम् |
|  | Potential. |
| 1 भूयेय | भूयेवहि |
| 2 भूयेगा: | . सूयेयाधाम् |
| 3 भूयेत | भूयेयताम् |
|  | बुध् Present |


| 1 चुख्ये | बुं्याबदे | वुध्यामहे |
| :---: | :---: | :---: |
| 2 वुख्यसे | वुंप्येये | बुध्य立 |
| 3 तुध्यते | गुश्येते | वुः्यन्ते |
|  | Imper |  |


| 1 अनुध्ये | अवुध्यावहि | अनुध्यामादि |
| :--- | :--- | :--- |
| 2 अनुध्यथाः | अनुध्येयाम् | अनुण्यच्वम् |
| 3 अनुप्यत | अनुध्येताम् | अनुध्यम्त |

## Imperative.

| 1 बुष्ये | बुध्यावहै | वुष्यामहै |
| :---: | :---: | :---: |
| 2 बुप्यस्व | बुध्येथाम् | बुध्यघ्वम् |
| 3 बुण्यताम् | बुध्येताम् | बुष्यन्ताम् |
|  | Potent |  |
| 1 बुष्येय | बुध्येवहि | चुध्येमहि |
| 2 बुष्येधा: | बुर्येयाथाम | बुष्येष्वम् |
| 3 बुष्येत | बुध्येयाताम् | बुध्यरन् |

§ 593. (a) The roots सन्य, जन्व, तब्र, and सन्व, optionally drop their न्र and at the same time lengthen their अ; सद् खन्यत़े, खापते, \&e.
( b ) शी 'to lie down' and म्धि form their bases as घान्य and घूय.
(e) ऊह shortens its ऊ when a preposition is prefixed to it.
(d) दरिद्रा, दीर्घी and बेबी drop their final vowel before य.
( 0 ) नू and अष्ष substitute बच् and घू for themselves, घस्प and अच्य also substitute अव् and बी respectively.
§ 594. To assist the student, the 3rd sings. pre. of some roota, regular and irregular, are given below.

| Roots. | 3 sing. | Roots. | 3 sing. |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| घा | घ्रायते | धे | धीयते |
| उया | जीयते | वे | ऊयते |
| दा I. P. 3. U. | दीयते | बे | वीयते |
| दा 2. $P$. | दायते | हे | हूयते |
| धा | धीयते | गै | गययते |
| पा ' to drink, | पीयते | पे | पायते |
| पा ' to protect' | पायते | दो | दीयते |
| मा | मीयते | सो | सीयते |



Non-Uonjugational Tenses and Moods.

## (1) The Perfect.

§595. (a) The Redaplicative Perfect of a root in the Passive is formed in the ordinary way, every root being considered Atmanopadi : नी—निन्ये; सू-बभूषे; निन्द्र=निनिन्द्रे अश्र आनशो ; गम्-जग्मे; \&c.
( $८$ ) The Periphrastic Perfect of the Passive does not differ from that of the Active, except in that the Auxiliary verbs take Atmanepadi terminations necessarily; ईक्य-ईक्षांचक्र, ईक्षांबभृवे, इक्षामासे; कथयांचक्र-बभूवे, कथयामासे \&c.
( 2,3 ) The two Futures, (4) the Conditional and (5) the Bendedictive.
§ 596. (a) The forms of the two Futures, Oonditional and the Benedictive of the Passive are made up in the same way as those of the Active, every root being aupposed Atmanepadi ; चुध्र-बोधिताहे, बेधिष्य, अबोधिष्ये, बोधिषीय; तुद-तोत्ताहे, तोस्स्ये, अतोरस्ये;\&e.
(b) Roots ending in a vowel $*$ and the roots हन, ग्रह, and Eगग optionally form the two Futures, the Conditional and the Benedictive of the Passive by changing their vowel to Vyddhi and appending the Atmanepada termination of those tenses with ${ }^{\text {g p }}$ preñxed to them invariably; in the case of roots ending in आ (and in ए, ऐ and ओ changeable to आ ) य is inserted between the root and this इ; दा-दायिताहे, दाताहे; दायिष्ये, दास्ये; अढ़ायिष्ये, अढ़ास्ये; दायिपीय; दासीय; and similarly हे-हायिताहे, हातांहे; \&c. नी-नायिताहे, नेताहे; नायिष्ये, नेष्ये; अनायिष्ये, अनेष्ये; नायिर्षाय, नेपीय; हन-घानिताहे, $\dagger$ हन्ताहे; घानिष्पे, हनिष्ये; अघानिष्ये, अढानिष्ये; घानिषीय, वधिषीय, 1 sing.; ग्रह--याहिताहे, गहीतांक्ं; ग्राहिष्ये,
 द्रप्टहें दर्शिष्ये, द्रक्ष्यं; अदर्शिष्ये, अद्रथये; दर्शिरीय, दृक्षीय, \&c.

* नू and ध्धू take Vrọdbi in this case though it is usually forbidden with them; see § 463 ; दृํ takes Guṇa only

The ह. of हन् is changed to धु immediately before न्д and before 3n affix containing a mute जू or णू, i. e. य of the Passive, \&ce.
(6) The Aorist.

3 597. (a) The Passive of the Aorist of zoots belonging to the 4th, 5th and 7th Varioties, is made up similarly by appending the Atmanepada terminations to the base; सू-अभविषि; क्रुअक्रषि; धा-अधिषि; पच्-अपक्षि; दिश्-अदिक्षि; द्विष्-अद्विक्षि, \&c.
(b) Roots belonging to the first, second, third and sixth Varieties take the fourth, fifth or seventh Variety in the Passive, in accordance with the general rules; ₹्था-अस्थिषि 1 sing.; ख्याअख्यासि; जॄ-अजरिषि; श्रि-अश्रयिषि; बु—अस्रोषि; नम-अनंसि, \&c.
(c) The third per. sing. of the Aorist Passive of all roots is formed by adding ₹:
(1) Before this $\overline{\text { j }}$ the penultimate (prosodially) short vowel takes its Guna substitute and penultimate अ exoept that of जन् and of Set roots onding in अम् except चम् with आ, कम्, and वम्, and the final vowel take their Vriddhi substitute; भिद्-अभेदि; but निन्त्-अनिन्दि; तुद्-अतोवि; क्रष्प-अकार्ष; बद्र-अबावि; पद्अपाठि; but जन्न-अजनि; गम्-अगामि; but दम्-अद्मि; \&c. चम् with आ-आचामि; कन्-अकामि, \&c. नी-अनायि; स्तु-अस्ताचि; लू-अलाबि; कह or क्ष-अकारि.
(2) Roots ending in m original or substituted (i. e. of roots in ए, ए, ओ ) insert य before this इ; दा-अदायि; धे-अधायि; गेअगायि; शो-अशायि, \&c.
(3) रध्, जम् and रभ् insert a nasal before their final consonant, so that their penultimate अ cannot take Guṇa or $\nabla$ ṛddhi substitute; अरन्धि, अजन्मि, अरक्भि.
(4) लम् without a preposition does the same optionally and with a preposition necessarily; अलाभ्म, अलाभि; but प्रालम्भि.
(5) भज्ज्ञ 'to break' forms अभभि or अभाजि; शाम्— अशामि and अकामि in the sense of 'to observe ( 10 A .).'
(6) सृज् takes Vṛddhi ; गुह lengthens ite vowel ; अमार्जि, अगूरि.
(7) ह' to go' has अगायि; with अधि A., अछ्यायि or अछ्षगायि.
(d) The roots at § 461 will have two forms ; खु-अगोपि, अगोपायि, विच्छू-अविच्छि, अविच्छायि \&C.; करू-आर्ति or अर्तितियि 3 sing .
(e) $\S 596$ (b) holds good in the Passive Aorist except in the 3rd sing.; the optional forms must be made up by appending the Atm. terminations of the 5th Variety as the roots necessarily take दु; दा-अढिषि, अद़ायिषि; नी-अनेषि, अनायिषि; कु-अकृषि, अकारिषि; हच-आहासि, अधानिषि; अवधिषि; 1 sivg; अह्अय्रहीषि, अड्राहिषे 1 sing. \&c.
§ 598. Roots of the tenth Olase-
(a) The अयू (i.e. अय with the final \% dropped ) is optionally dropped in the General Tenses, except the Perfect. The Aorist forms, except that of the 3rd eing., are made up by adding the terminations of the Fifth Form; चुर् 1 sing. चोरयांचक्रे- वसूे, चोरयामासे Perf; चोरयिताहे चोरिताहे, 1st Fu. चोरयिष्पे, चोरिज्षे 2nḍ Fu.; अच्चोरयिषि, अचोरिषि, Aor. चोरयिषीय, चोरिषीय Ben.
(b) Roots which do not lengthen thier penultimate अ (see also §603) lengthen it optionally in the general Tenses of the Passive, except in Perf., when अयू is dropped; कथ्-अकथयिषि, अकथिषि; Aor. 1 sing., \&c.
(c) The 3 per. sing. of the Pass. Aorist is formed by dropping अय् necessarily and adding ह; चोरय-अचाई-अचोरि; पीड्अपीढि; पृ-अवारि, \&c.; रह—अरहि, अराहि Aor. 3 sing.; रम-अरमि, अरामि Anrist, 3rd sing. \&c.

Paradigms.

## बुध् 1 P. 'to know.'

## Perfect.

1 बुबुधे बुबुधिवहे बुबुधिमहे
2 बुदुधिषे बुबुधाथे वुबुधिष्चे
3 बुबुधे बुदुधाते बुदुधिरे 3 बोधिता

1st Future.
1 बांधिताहे 2 बोधितासे

बोधितास्वहे बोधितासाथे बोधिताष्व बोधितारौ बोधितार:

2nd Future.

| 1 बोधिष्ये | बोधिष्यावहे | बोधिष्यामहे |
| :--- | :--- | :--- |
| 2 बोधिष्यसे | बोधिष्येधे | बोधिष्यघे |
| 3 बोधिष्यते | बोधिष्येते | बोधिष्यन्ते |

## Conditoinal.

| 1 अबोधिष्ये | अबोधिष्यावहि | अबोधिष्यामहि |
| :--- | :--- | :--- |
| 2 अबोधिष्यथाः | अबोधिष्येयाम | अबोधिष्यध्वम् |
| 3 अबोधिष्यत | अबोधिष्येताम् | अबोधिष्यन्त |


| 1 अबोधिषि | अबोधिष्वहि |
| :--- | :--- |
| 2 अबोषिष्टा: | अबोधिषाथाम् |
| 3 अबोधि | अबोधिषाताम् |
|  | Benedictive. |

1 बोधिषीय
2 बोधिषष्हाः
3 बोधिषीष्ट

बोधिषीवहि
बोधिषीयास्थाम्
बोधिषीयास्ताम्
अबोधिष्महि
अबोधिध्वम्
अबोधिषत
N. B. The Passive forms of roots of the tenth class do not differ irom the Passive forms of Causals for which see the forms of gy car. Pass. given in the next section.

## SECTION III.

## DERIVATIVE VERBS ( प्रस्यपान्तथातव: ) and <br> Their Oonjugation.

§599. The Derivative Verbs are divided into four classes:-
(1) Oausale or Nijantas ( णिजन्तः ); (2) Desideratives or Sannantas (सन्तन्त); (3) Frequentatives or Yanantas (यहन्त);
and (4) Denominatives or Nâmadhâtus (नामधातबः). The formation and the conjugation of these will be given in the present section.

## I Oaubals.

§600. Any root belonging to any one of the Conjugational classes may have causai form which is conjugated like a root of the Tenth elass.
§601. The Causal of a root implies that a person or a thing causes or makes another person or thing to perform the action, or to be in the condition, denoted by the root. It is also employed, sometimes, to convert an intransitive verb into a transitive one.

## (a) Formation of the Oausal Base.

§ 602. The Causal Base of a root is formed like that of a root of the Tenth class. In the case of roots of the Tenth class the causel form is identical with the primitive. The Oausal form takes either pada. Thus from बुध comes the causal base बोधय, बोधयति-ते ' he causes to know '; क्षुस्क्षोभयति ' he shakes or agitates,' गण-गणयति ' he causes to count,' नी-नाययति ' be makes another lead or carry '; क् 'to do' and का to scatter-कारयति ' he canses to do or scatter ' कृद-कीर्तयति, \&cc.
§ 603. Roots ending in अम्, except अम् 'to go' \&c., कम्य love,' चम् 'to eat,' शम् when it means 'to see' and यम् when it does not mean 'to eat,' and the roots" marked with an indicatory pa do not change their vowel : i.e. their vowel takes its Guna substitute; गम्-गमयति, फम-कमयति, घट्-घटयति, जन्-जनयति,

* Theee are: -घट्, व्यथ्, मयू, पस्, 'to spread,' पद्र 'to pound,' सबद्र 1 A . 'to destroy, to cut,' क्षज्ज् 1 A . 'to go,' दक्ष, कम् 1 A . 'to pity,' कन्द्र, क्वुन्द् 1 A. ., त्वर्, ज्वर्, गड्र 1 Par. 'to distil,' हेड् 'to surround,' वद्, , भद् 'to speak,' नट् 'to dance,' रतक्र 1 P. 'to resist,' चक् 1. P. 'to shine,' कख्य P. 'to laugh,' रग् P. 'to donbt,' लग्र P. 'to cling to', हग् , लग्, सग् , स्लग् , all meaning 'to cover,' कग, अक्, अग् 'to movo in a zigasg manner,' कणू, रण P. 'to go,' चण, शण, शण्,

ब्वय-च्यथयति; नू-जरयति; भ"-अपयति, जा - पपयति, \&c. but का - कामयतें; चश् - वामयति, शब् 'to 800 ' शामयति; but शामयति in other cases; यघ्-यामयति, \&o.; but यम् 'to eat '-पमयाते.
(a) The roots बम्, नघ, बद्ध, ज्वल्, हर, and अल्, longthan thair vowel optionally when not preceded by a preposition; नमयति, नामयति, but प्रणमयति, \&c.
5604. Roots onding in आा ( ए, ऐं or ओो changeable to आा; 200 5459 ) and the roots चi 'to go, ' fी 'to be asbamed,' री ' to gn,' ( 9 cl .), 'to flow' ( $4 . \mathrm{cl}$. A. ) and घर्ग ' to choose, to go,' invert the augment - before अय and their vowel takes Guṇa substitute;
 यति; ही-हेपयति, री-रेषयति, ब्ही-ब्लेषयाति.
§605. (a) गि 'to throw,' मी 'to destroy,' दी 'to porioh,' जि to eonquer,' and ही 'to buy,' also incert q. , but after changing their $^{\text {, }}$ final vowel to आा; मापयति, दापषवि, जापषति. फापयति.
(b) The roots क्षै, भा or श्रै 'to cook' and ज्ञा ( mit.), shorten thoir vowol necensarily, and न्लै and an optionally, bofore tha inserted प् when not preceded by prepositione; क्षपयति, © © त्रपवति, ( पर्ट्र संश्रपयति slays; प्र्ञापति घारं \&e.); but झ्ञापथाति, ग्यक्यतिक ग्लावयति; घपयति, स्लावयतिं; but झ्रन्लापशति, उपस्लापयति only

8 606. शो 'to pare, to sharpon,' छो 'to cut,' सो 'to finish,' हे
P. 'to give, अथ, क्रय, कथ् ร्रु्, sll P. and meaning 'to injura,' 'to kill,' चल, 'to kill,' बन्, P. 'to honour,' उत्ल, ' to thine,' हल्ग, हान्त् : 'to shule,' 'to move,' स्हृ, हु I P., ' to fear,' नृ 'to guide,' श्रा 'to cook, to boil,' ज्ञा 'to kill, to gratify, to shar peu, to manifest, चलू, छद्, 'to live or to be' (छाद्यति in other senses), चट् 'to rport, to loll the tongue,' मद् ' to be poor, to reduce,' घबन्, स्था, अग्र गृ,


* Bee § 605 (b).
H. 8. G. 24
'to call,' व्य 'to cover,' के 'to weave,' से 'to waste away,' and था 'to drink' insert यू instead of पू, शाययति, साययति, वाययति, पाययति, \&o.
(a) पा 'to protect' and वे whon it means 'to shake,' insort 臬 and ज् renpectively before अय; वाल्यवि 'he protects,' वाजयति 'he shakes.'
§ 607. The roots जम्, रच्, रम्, and लमू insert a nasal before their final; जम्भयति-ते, रन्धयति-ते, \&c.
§ 608. The roote गुप्, विच्हू, धूप, पण्, पन्, and ऋर have two forms in the causal; गोपयतिन्ते, गोषाययति-ते; विछ्छयति-से, बिक्षाययतित्ते; \&e.
§ 609. दीधी, वेषी and वरिक्रा drop their final vowel before अयू; दीघयति-ते, वेषयति-ते, वरिक्रयति-ते.
§610 The following roots form their Oansal base anoma-lously:-

F'to go'

कन्ूू or क्नूव् 'to sound,' \&c. क्षाय् 'to tremble' यह 'to ernceal'
सि 5 cl . 'to collect' , 10 cl .
जागृ 'to awake
दू"-'to sin, to be unchaste'
'to shake'
शी 'to please'
मी 'to fear.' -

गमयति, with अरंधे 'to remembar.'अधिगमयति, -‘ to study' अह्यापयति. with प्रति-घ्रत्याययति.
क्नोपयति 'he causes to sound.' क्ष्माययति ," ", tremble. घहायति ", ", conceal. चापयति-ते चाययति-ते,, colleet. चपयति-्े चययति-ते ," जागरयति be rouses दूष्यति-ते he onuses to siv, but द्रुषयति-ते, दोषयति-ते in the sense of ' he corrupts or makes depraved.'
धूनयति-ते he causes to shake. प्रीजयति ", ", ploase. भाययति-ते he frightens with. भाषयते, भीवयते he ingpizes fear.

अस्प्र- $\% 0$ fry'-भजबतंतिने, भघजयतिनते ho cansen to fry. सृष्य'to wipe'-मार्जयति.
रज्ञा-to dye'-रचयति he dyes or paints: also in the sense of 'he propitiates or satiefies'; of. 'उधापि नरंग रणयाति' Bh. Nî. Śsm. 8. But रजयति only, in tho sense of ' he hunts deer'; (Vide Kir. VI. 81).
रुइ-'to grow' - रोहयतिक्ते, रोपयति-ते he plants or causes to grow. ला-'to take' and ( लाहयतिनेत, विलावयति-ते; and लीनपति, ही-to embrace,' $\}$ लापयति in the sense, of 'melting an "to adhere' $\int$ unotuous substance.'
बा 'to blow' - वापयति he causes to blow or move. बाजवति he shakes.
स्मि to smile'一 बिस्मायथति he cautes a smile by, or astonishos or frightnes by . बिस्साषबते he astonishes.
ीी- बापयति, वाययति he causee to conceive; वाययति-ते in other aenses.
शार्इ 'to finc' ' गत्रयति he enuses to fall, cuts down. शावयति he canaes to go.
गिस् 'to be $\left\{\begin{array}{l}\text { साषयति he accomplishes or prepares. } \\ \text { सेषथति, he makee } \\ \text { perfect, }\end{array}\right.$ a0complished'
(to sacred rites or things only; as सेषयति बापर्षं
तע: dec.

सकाय- 'to swell'- क्षाबयातิ, he causel to swell.
स्डू-'to tremble; to shine forth.' सोरवति, क्कारबति he causes to tremble or shine.
हर्य 'to atrike or kill'- बातयति he causes to atrike, \&ce.
(b) Oonjugation of the Oausal Base.
§ 611. The Oausal bate is conjugated like the base of a root of the 10th or Ohuredi class in all the tan Tenses and Moods of
the Paranmaipada, the Atmanepada and the Pasnive. The अय with the final अ dropped is retained, as remarked before, in the Genaral Tensen, except the Aorist and the Benedictive, and. is dropped before the $\begin{gathered}\text { of of the Passive. The formation of the }\end{gathered}$ Aorist of causals has been fully explained along with that of the roots of the Tenth class, at § 548-556.

- § 612. Paradigms of all the Tenses and Moods in the Par. Atm. and Pass. of तुर्, Oausel base बोषयू.

Apecial Tenses.

## Present.

Par. $\quad$ Atm.
1 बोधयामि बोधयानः बोधयामः 1 बोष्ये बोधयाबहे बोध्यामहे
2 बोधयति बोधयथः बोधयथ 2 बोधयसे बोधयेषे बोष्वे्चे 3 बोधयति बोधयतः बोधयन्ति 3 बोधयते बोधयेते बोषबन्ते

## Imperfect.

P.
1 अबोधयम
2 अबोधय:
3 अबोधयत

अबोधयान
अबोधयतम
अबोधयताम्
A.

1 अबोधये
2 अबोधयथाः
3 अबोषयत
P.

भबोधयानहे
अवोधयेथाम्
अबोधयेताम्
अबोषयामहि
अोोधयवम्
अंबोषयन्त्त

1 बोधयानि बोध्रयाब बोधयाम 1 बोधयै बोधयावह़ बोधयामहै
2 बोधय बोधयतम बोधयत 2 बोधक्त्व बोधयेषाम् बोषयष्वम्
3 बेषयतु बोधयताम बोधयन्तु 3 दोधयताम बोधयेताम बेषयन्ताम
P. Potential.
A.

1 बोषयेयम् बोधयेव बोधयेम 1 बोधयेय बोषयेवहि बोधयेमहि
2 बोधये: बोधयेतम बोधयेत 2 बोधयेया: बोधयेयाथाम् बोधयेष्वम्
3 बोधयेव बोधयेताम बोधयेयु: 3 बोधयेत बोघयेयाताम् बोधयेरन्

## General Tenses.

## Perfect.

Par.


1st Future.
Par.

1 बोधयितास्ति
2 बोधयितासि 3 बोधयिता

1 बोधयिताहे
2 बोधयितासे
3 बोधयिता

बोधयितास्वः बोधयितास्थः बोधयितारौ
Atm.
बोधयितास्वहे बोधयितास्महे बोधयितासाथे बोधयिताष्चे बोषयितारौ
2nd Future.
Parasm.
1 बोधयिष्यामि
बोधयिष्याव:

बोधयितास्मः बोधयितास्थ बोषयितारः बोधयितार:

| 2 बोधयिष्यसि | बोधयिष्ययः | बोधयिष्यथ |
| :---: | :---: | :---: |
| 3 बोधयिष्यति | बोधयिष्यत: | बोधयिष्घन्त़ |
|  | $\Delta \mathrm{tm}$. |  |
| 1 बोषयिष्ये | बोधयिष्यावढे | बोधयिष्यामहे |
| 2 बोषयिष्ये्टे | बोधयिष्येधे | बोचयिष्यष्वे |
| 3 बोधयिष्यते | बोधायेष्येते | बोधयिष्यन्ते |
|  | Conditional. |  |

1 अवोधयिष्यम् बवोधयिष्याव अबोधायेष्याम, \&c.
Atm.
1 अबोधयिष्ये अबोधयिष्यावहि अबोधयिष्यामहि, \&iC. Par. Aorist. Atm.
1 अवूदुधम् अवूबुधाव अबूप्रुधाम 1 अबूबुधे अवृबुधावहि अबूर्तुधामदि

3 अबूदूधत् अवूद्धुघताम् अबूबुधन् 3 अवूबुधत अवूधुधेतामू अबूदुधन्त
Benedictive.
Parasm.

1 बोध्यासम्
2 बोध्या:
3 बोप्यात्
1 बोधयिषीय
2 बोधयिषीध्हः:
3 बोधयिषीष्ठ

बोध्यास्व
बोध्यास्तम्
बोध्यास्ताम् Atm.
बोधयिषीवहि
बोधयिषीयास्थाम् बोधयिषीष्वम्-ब्बम्
बोधयिषीयास्ताम् बोधयिषीरन्

Present
1 बोष्थे बोष्यावहे बोष्यामहे
2 बोघ्यसे बोच्येये बो यचे 2 अबोघ्ययाः अबोध्येयाम् अबोध्घघ्वम्त
3 बोघ्यते बोघ्येते बोघ्यन्ते .3 अबोघत अबोघ्येताम् अबोघ्यन्त

Imperative.
1 बोध्ये बोध्यावहै बोष्यामहै 1 बेघ्येय बोघ्येवहि बोघ्येमहि 2 बोध्यस्व बोध्येधाम् बोध्यध्वम् 2 बोघ्येधाः बोधेयाथाम् बोध्येष्वम् 3 बोष्यताम् बोध्येताम् बोध्यन्ताम् 3 बोध्येत बोघ्येयातम् घोघ्येरन्

## Perfect.

1 बोषयांचक्ने बभूवे बोधयांचकृतहे-बभूषिवहे बोषयांचक्त्रमे- सभूविमहे बोधयामासे
2 बोषयांचकृषे-बभूविषे बोधयामासिषे
3 ोोषयाचक्रे-बभूवे बोधयामासे

Potential -

## Conditional.

| Conditional. |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 अबोषयिष्ये अबोधिध्ये | अबोधयिष्यावहि अबोधिष्यावहि | बबोधयिष्यामीह अवोषिष्यामाि |
| 2 अनोधयिष्ययाः | अबोधयिष्पेथाम | अवोधयिष्यष्षम् |
| अवेधिप्यया: | अवोधिष्येयाम् | अबोधिष्याषम |
| 3 अबोशयेष्यत | .अबोधयिष्येताम् | अवोषयिध्यन्त |
| अबोधिष्यत | अने. घेष्येताम् | भदोधिष्यन्त |
| Benedictive. |  |  |
| 1 बोधयिषीय, बोधिषीय | बोधयिषीवद्धि, बोधिषीवहि | बोधयिषीमहि बोधिषीमहि |
| 2 बोधयिषीधा:, | बोधयिषीयास्थाम्, | बोधयिषीघम्डुम् |
| बोधिषीध्र: | बोधिषीयास्थाम् | बोधिषीصिम् |
| 3 बोधयिबीा, बोधिषीट्ट | बोधयिषीयास्त्तम, बोधिषीयास्ताम् | बोधयिषिरन् बोधिषीर्न् |
| Aorist. |  |  |
| 1 अबोधयिषि, अबोधिषि | अबेघयिब्वहि, अबोधिण्वहि | थबेषयिष्महि, धबोधिष्महि |
| 2 अबोधयिष्षा; अबोधिष्व: | अबोधयिषाथाम, अवोधिषाथाम् | अबोधयिज्चम-टुम् अबोधिव्वम् |
| 3 अबोधि | अबोधयिषताम्, | अबोधयिषत, |

Benedictive.

1 ोोधयिषीय, बोधिषीय
2 बोधयिषीट्हः, बोधिष्धाध:
3 बोधयिषाष, बोधिषीट

बोधयिषीवद्धि, बोधिषीवहि बोधयिषीयास्थाम्, बोधयिषीष्वम्ढुम् बोधिषीयास्थाम् बोधिरीज्वम् बोधयिषीयास्तम्, बोधयिषीलन् बोधिषीयास्ताम् बोधिषीर्त्
Aorist.

1 अबोधयिषि, अबोधयिष्वहि, धबोधयिष्महि, अबोधिषि

भबेधिष्वहि
धबोधिष्माहि
2 अबोधयिष्टः, अबोधिष्व:
3 अबोधि

अबोधयिष्यावहि अबोधयिष्पामीहि अबोधिष्याबहि अवोधिष्यामहि अबोधयिष्यष्षम् अबोधिष्यध्वम अवोघयिध्यन्त अबोधिष्यन्त

For the various irregalarities, \&ce. Bee the third Variety.

## 11. Desideratives.

§613. Any primitive root of the ten classes, as well as any causal base, may optionally* take a Desiderative form

* Or the notion of desire may be conveyed by means of a sentence; i. e. पिषठिषति or पठितुमिन्छुति 'he wishes to read,' \&e.
which, like the causal base, is conjugated in all the ten Tenses and Moods of three voices.
§ 614. The Desiderative expresses the notion that a pesson or thing wiehes (or is about) to perform the action, or to be in the condition denoted by the root or the desiderative base; पिपठिषति ' he wishes to study'from पद्र; द्रुर्षंति ' ho is about to die ' fr. सृ; \&c.

6I5. There are a fow primitive roots, which, though they take a Desiderative form, do dot convey a desiderative sense (See § 396 ). As these are looked upon es primitive roots, new Desiderative bases may be derived from them eocording to the rules given below; se जुरुंप्तिषते ' he wishas to consure' from जुरुप्प्त् \&e.
§616. The Deniderative base is formed by reduplicating the root or base according to the general rules of reduplication given at § 444-449 and § 549 (a) (b), and by adding स (which may by changed to पaccording to the rules of Sandhi) to it. The अ of the reduplicative syllable is changed to इ; e. g. पह्-पपद्र-पिपर्म + स्व = बिषठिश्य by the following rule.
N.B. The सf of a primitive root is not changed to $\mathbb{T}$ when the characteristic सू is changed to a; सि-सिसीक्, सिच्-सिसिक् ( कम प्र ); स्मिमसिस्मयिष्त सू-छसू; but स्था-लिहाष्द; साबय्य can. of सू-द्यषाषयिष्य; स्तु, however, forms तुदूपति.

Note:-(1) A root takes a Desiderative form only when the agent of the wish and of the action expressed by the root is the same; so शिष्यः वठन्तु इति छच्छति युः and not विपठिषति; also the sense of the root must be the objest of the wish: गमनेन इच्छति cannot, therefore, be equal to जिगमिषति.

Note:-(2) Though the Desiderative form of a root is not to be found often used in classical language in itt charactor of a verb, yet nominal and participal derivatives from it are not ancommonly to be met with.
§617. To this सू the angment $\overline{\text { § }}$ is to be preixed after Set roots, optionally after Wet ones and not after thone that areAnit, subject to the following exceptions:-
(1) Roots ending in $\overline{3}$ or $ऊ$, \# and ल short, and the rooto

 and पू A. 'to purify,' admit of F . ( see aleo 4 kelow.)
(2) स्मि, अञ्ज्ञ, प्रच्चर, अशू take $\bar{z}$ necessarily.
(3) चद्, वृ्र्, चृष्, स्यद् and क्लप् do not admit of in the Par. (see § 484 ). In the $A t m$. they admit ₹, the last two do so optionally; दृ-बिवृस्सति, विर्वर्तिषते, \&c.
(4) Roots ending in long कह and इह् and the roots वरित्रा, श्रि, ऊर्ष, यु, मृ, वृ, स्टृ, कध् 'to prosper,' दम्श्, अर्ज्त् ज्ञाप् (i. o. ज्ञाप of the 10 cl . and optional Cau. Base of ज्ञा ), सन् 'to give,' तन्, "वर, क्रव, चृत, छृद्, वृद्, and तृत् ( Vide § 485. ) take हoptionally.

Exceptions:-कृ 'to scatter,' गृ 'to swallow,' take neoessarily The intermediate I is not lengthened in the case of these soots; चिकरिष्, \&o.
(5) The roote क्रब, गम् and स्तु take in the Par. and reject it in the Atm.
§618. The radical vowels undergo the following changet before स-
(a) The स with $\overline{8}$ is atrong and without $\overline{\text { B }}$ weak.

The usual rule as to Guṇa substitute holds good in the one case and does not in the other; वृत्-विवर्तिय, बिनुत्स; Е-दिदरिब्, \&c.
(b) The final $\bar{\xi}$ and $\overline{3}$ and the penultimate $\%$ of $\bar{\square}$ and गम्र ( substitut-d for 2 Par. 'to go,' and for $₹$ with अधि 'to
remember' or 'to study ') are lengthened and final $\bar{\pi}$, short or long, changed to 斯, or to ऊर after labials or व when the सf is
 q-पुर्ष्ף, \&c.
(0) The roote रद्, बिद्द and त्रुप्र do not change their vowel to Guṇa ; and the roots अ्रह, स्वण् and पच्र्प्र take Samprasáraṇa; रहदिष्, विबिदिष्, तुतुविष्, जिघृभ्श तुषुप्त्, पिशृचिछ्ट् .
( $n$ ) Roots with an initial consonant, and having or ं short for their penultimate, and ending in any consonant, except यू or $\overline{\text { a }}$, change their vowel to Guna optionally when F is

§ 619. The formation of Desiderative bseses of caunals and of roots of the Tenth class does not differ from that of primitive roots.

Art. §550. should be attended to in forming Dosideratives. from Oausals and roots of the Tenth class.
§620. Roots in their Desiderative forms take the same terminations, Parasm. cr Atmane. that they do in the primitive. The roots ज्ञा, श्रु, स्त and दृश take Atm. terminations in the Desiderative.
§ 621. The following roots form their Desiderative bases irregularly:-

Roots.
अद् ' to eat ${ }^{\prime}$
आप्
₹ 'to go'
इ with अधि 'to study'
इ with प्रति 'to be convinced' प्रतीषिष्
$\begin{array}{ll}\text { ₹- } & \text { एषिबिष् } \\ \text { उर्णु- sound' } & \text { ऊषिष् } \\ \text { ऊर्णुनूष् }\end{array}$
जिघत्स
ईप्स्
जिगमिष्
अधिजिगांस्

Desider. bese. Third pers sing. Pre.

जिघत्सति ईप्यति जिगमिषति अधिजिगांसते प्रतीषिषति एषिषिषति उविषति ऊर्णुनूषति-ते



Roots.
सन्द 8. P. A. 'to
obtain'
सिव्
हुन
हि 'to throw'
श्वाबयू cau, of, चि

Desiderative base
सिसनिश्
सिणास्
क्यूर्, सिपेखिए
जिघांस्स
जिधीय्य
शिग्धाययिश्
च्राश्राययि््र
उुस्फारयिष्व
क्षष्बापयिष्ट
सिस्बदयिय् सिस्घेद्यिद्य
सिसाहयिय् ज्ञाहावयिष्य

Thizd pers. sing. Pre.
सिसनिपति
सिषासति
स्स्यूषति, सिपेबिषति
जजघांसति
जिघीषति
शिग्धाययिषति घुक्शाषयिषति पुस्कारयिषतिन्ते सुष्बापयिषति-ने सिस्बादयिषतिने सिस्बेद्यिर्षति-ते सिसाह्वयिषतिने जुछ्राषयिषति ते
(b) Oonjugation of the Desiderative Base.

## Conjugational Tenser.

§ 622. 3 is added to the base in the Conjugational Tensess and then it is conjugated like the special base of the 6th class in the Active and Passive.

## Non-Oonjugational Tenses.

§ 623. (a) The Perfeot is formed by adding आय to the base and appending the Perfect forms of the auxiliary verbs अष्त, क: and $\bar{\sigma}$ ( see § 490, 526 ).
(b) In the Aorist the Desiderative Bases take the terminations of the 5th Variety.
(c) In the Benedictive the Parasm. terminations are added without ${ }^{\text {a }}$ and the A tm. ones with the intermediate s.
(d) The remaining tenses have no peonliarities.

[^105]§ 624. In the Passive, the Aorist 3rd sing. is formed eccordang to §597. ( C ). The forms of the remaining tenses are made up in the usual way.

Paradigms.
तुप्र deai. ( 3 rd sing.)

Tenses.
Presont
Imperfect
Imperative
Potential
Porfect
F. Fature

Sec. Futare Oonditional Aorist
Benediotive Roots. 3 aing. Pro.
रा्-रुदिथति
विप्-विबिद्विशति म्रुष्-मुद्रुषिषति स्वप्-उुपुप्सति प्रच्छू-पिपृध्छिषति
क-चिकरिषति
धु-6. A. विपरिषते ध्र-1 P. A. दिधरिषति क्ते शुशु- जुयुक्षति
मुप् विर्शतिषसे, विनृस्तति भुत्-दिव्रतिधते, दियोतिषते श्रि-शिभ्भंबलि, शिभ्रयिषति स्चु-चुस्रूर्षति लिस्करिषति

Atm.
बुबोजिषते
अयुबोधिषत
बुबोधिपताम् बुबोधिषेत बुबोधिषांचके बुलोधिकासासे
क्रोंधिषां बभूवे
बुबोधिबिता ब्रुदोधिविष्यते अनुबोधिष्यत अबुबोधिषिट्ट बुबोजिषिषीष्ट

Passive.
बुबोधिष्पते अबुबोधिज्यत बुबोधिष्पताम् बुलोधिष्येत बुयोधिषांचक्क बुबोधिषामासे बुबोधिषांबस्ये बुबोधिषिता हुबोधिषिण्यते अबुवोधिष्पत अबुलोजिषि बुबोबेषिषीट

Roots. 3 sing. Pre,
क्रव्-चिकतिबति, चिक्क्सत्ति
छृद्टचिच्छार्दिकति-ते, चिन्दूस्सांते-ते
वृ-तितरिषतิ, तितरीषति, हิतार्षति
बृ-P. A. विवरिषति-ले, वंवेपरीषतित्ते, बुदूर्षति-ते
उछ्छ्-उचिच्छिपति
स्था-लिछासलि
स्डु-cuv सिद्यारणिषति -े, उुबाबयि-
वति ने
श्नु, त्रिश्राबयिषति-तें, सुभाषयिष-ति-से

Roots． 3 sing．Pre． द्रा－विश्सति，विश्धिषते स्पन्द्र－सिस्यन्त्नति，सिस्यन्दिपते， सिस्पन्त्सते
कूप－चिक्लप्सति，चिकलिपषते， चिक्लृप्तते

Roots， 3 sing．Pre．
पु，विप्राबयिषति－ते，पुप्राबयिषतिन्ते द्कु，विप्नावपिषति－ते，कुल्राबयिषति－त्त हु，चिच्याबयिषति ते，चुच्बावषि－ पति－ते
\＆o．
\＆o．
\＆o．

## III．Frequentats

§ 625．A Frequentative or Intensive form may be derived： from any mononyllabic root of the first nine classes，beginning with a consonant．The Frequentative or Intensive is used to signity the repetition or the intensity of the action denoted by the verb from which it is derived．＊

Exoeptions：－
§ 626．（a）$\dagger \mathbf{\Delta}$ Frequentative may be formed from अद ＇to go ，＇कर＇to go，अश्र＇to eat＇and ऊर्ष＇to conceal，＇though these begin with a vowel；and from दूच् el． 10 ＇to hint，＇हूद् ol． 10 ＇to string together＇，and घून्र cl．10．though they belong to the 10th el．
（b）The Frequentative of roots signifying motion cunveye the notion of tortuous motion and not of repetition．$\ddagger$ The Freguentative of roots लुूू＇to cut，＇सड्＇to sink down，＇चर ＇to go＇अप्＇to mutter prayers，＇जम्＇to yawn，＇वह्＇to burv，＇ दंश्र＇to bite，＇and गु＇to swallow，＇imply reproach on the manner of doing the act $\$$ ．लोत्रुप्चते＇he cuts awkwardly，＇ सासबते＇falls down badly，＇चर्बूर्यते \＆\＆．

[^106]§627. There árs two kinde of Frequentative bases derived from roots; bota aro formed by a peculiar reduplication of the root; but in one the affix य ( यह巨) is added to the root before reduplication takes place, and the base is conjugated in the Atm, alone; in the other the affix य is dropped (यङ्ल ल्रक्) and the baso is conjugated in Parasm. only (in the Atm. wlso, according to some grammarians). It will be convenient to call the one of the Atm. Frequentative, and the other the Parasm. Frequentative.

## Atmanepada-Frequentative.

§628. The Atm. Frequentative bose is formed by adding य to the root before which it undergoes the same changes as before the य of the Passive; दा-दीय, चि-चीय, नी-नीय, भू-
 बन्घू-बधघ, नन्द्य-नन्य, \&c.
( a ) ग्रा and धमा change their vowel to ई, and ₹ preceded by one radical consonant is changed to री, and not to रि: घ्राघ्रीय, धमा-धमीय, कृ-क्रीय.
(b) The roots वपच्, वपध्, स्पष्, स्वष्, ग्रह, प्रच्छ, अस्ज् and व्रश्च् take Samprasarana; ज्या and बये substitute ई, and है, ऊ for their final vowel; शास् becomes शिश्र and c्याय् पी: च्यच्-विक्य स्वप्-मुप्य, ग्रहु-गृह्य, ह्वे-हूय, ज्या, जीय, शास्-शिष्य, व्यायू-पीय.
(c) § 395 should be observed.
§629. The form in य derived as above is reduplicated secording to the general rules of reduplication.
(a) If a root begins with a vowel, the following syllable is reduplicated.
(b) The vowels इ and उ of the reduplioative syllable take H. s. G. 25.
their Guṇa substitute and the अ of the reduplicative syllable is lengthened; पुनः पुनरतिशयेन वा भवति बोभूयते; पचू-पापच्यते \&c.
दा-दीय by $\S 628$ दिदीय by reduplication देदीय by $629 b+$ ते =दे दीयते ज्ञा-ज्ञाय, जज्ञाय, जा्ञाय,+ ते $=$ जाज्ञायते
षे-धीय " दिधीय " दरीय " "=देधीयते
भू-सूय " बुभूय $\%$ बोभूय,$~=~ ब ो भ ू य त े ~$
क-अर्य " अरर्य by § 629 (a)अरार्य , " = अरार्यते
क्ठ-फ़ीय , चिक्रीय by reduplication चेक्रीय , , = चेक्रीयते
ह-पूर्य " पुपूर्य " " पोपूर्य " " = पोपूर्यते
अद्र-अव्य , अटस्य by $\S 629(0)$ अटाष्य ,, " = अटाव्यते
अश्र-अइय " अशइय ", अशाइय , " =अशाइयते त्रज्र-्रज्य , वत्रज्य by reduplication बात्रज्य,$\quad=$ ब।न्रज्यते similarly ढौक्-डोढौक्यते, व्यच्-वेविच्यते, स्वप्-सोषुप्यते, शास्रचाशिब्यते, प्याय्-पेपीयते, \&c.; प्रा-प्रीय-जिघ्घीय-जेर्शीयते; धमादेधमीयते \&c.
§630. When a root ends in a nasal preceded by अ and the nasal is not dropped, च (changeable to an Anuswára or the nasal of the class to which the letter following it belongs) is inserted detween the redaplicative 3 and the first radical consonant; the अ of the reduplicative syllable remeins unchanged (against § 629 b .)
यम्-यम्य, ययम्य=यंयम्यते or यैग्यम्यते, जनू-जन्य-जजन्य=जंजन्यते or जअन्यते, but when जन्व=जायू, the A. Freq. base is जाजाय, 3rd sing. जाजायते.
( a) The same rule applies to the roots चर, फल, जप्, जमू, दहा। दंश्, अञ्ज्ञ and पश्र. चर् snd फल after inserting च् change the अ; of the following syllable to उ; चर=चर्य-चचर्य=चंनुर्य. or चज्चुर्य $=$ चंचूर्यते or चठन्चुर्यते by § 394. फल्इ= फल्य $=$ फफल्य $=$ पंकुल्यते or अम्फुल्यतें दह्दला-ददल्य = दंदल्यते or दन्दल्लते जष्अंजद्यते or जब्बत्बते
( $b$ ) नी is inserted after the $\%$ of the reduplicative syllable (which then remains unchanged) in the case of the roots बड्च , संस्, धघंस्, भैस्, कस्, पत, पद् and स्कन्द् ; बज्चू-बन्च्य-वबक्च्य-
 कस् $=$ कनीकस्यते, पत् $=$ पनीपत्यते, पद्द =पनीपयते, ₹ंन्द्र $=$ कनीस्कबते.
§ 631. When a root contains a penultimate $\bar{i}$ ( $\overline{\text { ® }}$ ) original or brought in by samprasarana the syllable री is inserted between the 3 of the reduplicative syll. (which remains short against $\S 629 b$ ) and the radical consonant ; वृत् = वृत्य $=$ बवृत्य $=$ बरीवृत्यते, पच्छू=पृच्छच = पर्रपृच्छचते, तृत्= नरीवृत्यते, मह्र=जरीयूल्यते

## Conjugation of the Atm. Freq. Base.

§ 632. In the Conjugational Tenses the Atm. Freq. Base is conjugated like the Corjugational base of the 4 th olsss in $A t m$. In the General Tenses, and in all the Tenses of the Passive, the base loses its final अ when the final 4 is preceded by a vowel. and drops the a iteelf, when it is preceded by a consonant. As regards the Perfect, the Fre. Base takes the Periphrastic Perfect. In the Aorist the Atm. terminations of the 5th form are added. In the remaining Tenses the Atm. terminge tions with the intermediate prefixed to them are added as usual. The passive is also formed like the Passive of derived verbs.
§633. Paradigms:-The 3 sing. of बोनुध्य the Atm. Freq, Base of the root बुध्य and देदीय that of the root दा.

Tenses.
Active.
Passive.
Present. बोवुध्यते देदीयते
Imperfect. अबोबुध्यत अदेदीयत
Imperative. बोतुध्यताम् देदीयताम्
Potential. वोबुध्येत देदीयेत

Tense. Perfect. Aorist. F. Future.

Sec. Future.
Conditional.
Benedictive.

## Active.

बोधांचके,\&c. देदीयांचके\&c. Like the Active. अबोनुघिष्ट अदेदीयिष्ट अबोगुधि अदेदीयि बोलुघिता देदीयिता देदीविष्यते Like the Active.
N. B. Irregular Atm. Fre, Bases will be given ander § 639.

## Parasmaipada Frequentatives.

The Paraem. Frequentative is peculiar to the Veda. Its forms are very rarely to be mot with in Olassical composition.

> Formation of the Base.
§634. The root is reduplicated according to the general rules or reduplication; the vowels $\bar{\xi}$ and उ of the reduplicative syllable take their guna substitute; and the $;$ of the reduplicative syllable is longthened; दा-ददा-दादा; श्रि-रिश्रि- शोश्रि; भ्यू-तुभ्ष-

§ 635. The rules § 630 (a) (b) apply likewise to the Parasm. Frequen. Base; यम-यंयम् or यँग्यम्य; दह-ददह or द्न्दहं; बज्च्-चर्नाबञ्च् \&c.
§636. F or the syllable रि or री is inserted between the अ of the reduplicative sylable and the radical consonant of roots ending in short $\boldsymbol{F}^{2}$ or having it for their penultimate; similarly ल. $o r$ लि or ली is inserted in the case of कृष्टप ; वृत्=घतृतु-वर्दृव or
 चलीक्क्रू ; हशू-दर्हशू, दारेहशू or दरीदश्र.

Conjugation of the Parasm. Fre. Base.
§ 637. In the Conjugational Tenses the Para:m. Frequentatives
follow the conjugation of the special base of a root of the 3rd class, $\frac{ई}{\ddagger}$ is optionally profixed to the terminations of the singulars of the Present, of the 2 nd and 3 rd singulars of the Imperf. and of the 3 rd sing. of the Impera.; when ई is prefixed to these, a penultimate short vowel does not take Gana; दा-दादाति or दादेति; तृरू-वर्वर्ति or वरिवर्ति or चरीवर्ते or वर्तृतीति or घरिवृतीति or वरीवृतीति, क्र-चर्कर्ति or चर्करीति, चरिकर्ति or चरिकरीति, चरीकर्ति or चरीकरीति.
§638. As regards the formation of the Non-conjugational tenses grammarians seom to be at variance. The Perfect follows the usual rules for the polysyllabic roots. In the remaining tenges the augmeut § ia always prefixed except in the Benediotive.

As this form of the Freq. is mostly confined to the Veda details are not given here

Paradigms.
बोभू or बोभव् from the root भू.

Present.
1 बोभोमि or बोमूचः
बोमूयः बोमूथ or बोमवीषि
3 बोमोति वोभृतः बोभुवति

Imperanve
1 बोमचानि बोभवाव बोभवाम 1 बोभूयाम् वोभूयाव बोमूयाम
2 बोभूहि बोभृतम् बोभूत
3 बोभोतु or बोभूताम् बोभुबतु

## Ferfect.

1 बोभवांचकार, चकर, \&c. बोभवांचकृत, \&c. बोभवांचक्रम \&c. बोभव $o r$ बोभाव $o r$ बोभूब बोभुविव, बोभूविव बोभुषिम $o r$ वोभूविम

2 बोभवांचकर्थ, \&c.
बोभविय
बोभूविय
3 बोभवांचकार, \&c. बोभाव

1 अबोभूवम्
अवोमाविषम्
2 अबोभोः अबोभवीः अबोमूः cr अबोभूवीः अबोभावी:
3 अवोमवीत्, अवोभोत् अबोमबीत्, अबोभूत् अबोभावीत्

बोभवांचक्यु:
बोभुवथु: \&c.
बोभूवशु:
बोभवाचक्षत
बोभुॅैवतु:, बोभूवतु: बोभुनुः, बोभूबुः
Aorist.
अबोभूव
अबोभाविष्व
अबोभूतम्
अबोभाविश्टम्
अबोभूताम्
अबोभाविष्टम् अबोभाविष्ड:
1st Future.
बोभवितास्व: \&c.

2nd Future.
1 बोभविष्यामि te.

1 अबोभविक्यम्
$\& c$.
अबोभविष्याव अवोभविध्याम

बोभविध्याब:
\&c.
Conditional.
\&c.

अबोभूम
अबोभाविष्म
अबोभूत
अवोभाविष्ट
अबोभूवु:
अबोभुवु:

बोभवितास्म:
\&e.

बोभविष्याम:
\&e.
\&o.

## Benedictive.


§639. The following soots form their Frequentatives irregalarly.

Roots.
ऊर्णु to cover
कु 1 cl . to sound सन् to dig

गृ to swallow चर् to walk
चाय् to worship
जन् to be born
दुव to shine
फल् to expand

Atm. Fre.
ऊर्णोंनूयते
कोकूयते
चद्रॉ्यते or
चंबन्यते or
चाखायते
जोगिल्यते
See § $630 a$. चद्वरीति or चस्तांत
चेकीयते चेकीयति or चंकेति
See § 630 a. जझनीति or जझन्ति, \&c.
देगुत्यते देद्युतीति or देघोति
See § $630 a$. पंकुलांति or पंकुल्ति

शी to lie down
何 to swell
सन् to obtain
हन् to injure
in other cases जट्रन्यते or जंघन्यते

शाइाॅ्यते
ऐोप्वियते or शोझूयते संसन्यते or सासायते जेघीयते

शेशायीति or शोरोति ऐोे्वयीति or शेष्वेति संसनीति $o r$ संसन्ति जघनीति $o r$ जघन्ति

## IV. Nominal Verbs.

§ 640, Verbs are formed from nominal bases by means of certann affixes. These are not very much in common use and are generally used in the Present Tense. They have various meanings. They sometimes convey the notion of performing, practising, or using, or treating like the thing or quality expressed hy the uoun and are used transitively; sometimes they express the idea of acting, behaving or becoming like the person or thing expressed by the noun; and at others they yield the sense of desiring or wishing for the thing expressed by the noun. These will be arranged here under four heads, according to the affixes by which thay are derived.

## (a) By means of the affix य (क्यचू) and

 Conjugated in Parasm.§ 641. When the sense of 'wish' is to expressed, a nominal verb may be derived from any Subanta or nominal stem by affixing $य$ to it. The derivative verbal base derived in this manner is conjugated in the Parasm. only.
§ 642. Before this य,
(1) final अ and आ are changed to ई; पुँ्रं आरमनः इच्छति-पुत्रीयति ( पुत्र + य $=$ gुर्तर + य + ति ) 'he wishes for a son.'
(2) final $\overline{3}$ and उ are lengthened; कवि-कबीयति 'he wishes cor a poet.'
(3) final च is changed to री; कर्त्व-कर्नीयति-
(4) final ओ and औ are changed to अन्र and आब्; गो-गद्यति; नौ-नाद्यति.
(5) a final naeal is dropped and the preceding rowel is changed like an original final oowel; राजन् राजीयति 'he wishes for a king.'
( 6 ) in other cases the final consonant remains unchanged; बाच्-वाच्यति 'he wishes for words,' दिव्-दिज्याते ( दीध्याति according to some ) 'he wisbes for heaven, समिश्र- समिध्यति ' he wishes for holy sticks,' \&e.
(7) The Tad. affix expressing 'a descendant of' is dropped and then the changes mentioned above take place; गार्ग्य (the son of गर्म ) आव्मनः हृच्छति गार्गीयति ( गार्ग्य + य + ति = गार्ग + य+ ति $=$ गार्गी + य + ति ), \&c.
§643. The consonant मु and the syllable अस् are inserted between any nominal stom and the affix य; मधु आः्मन इच्छति मधुष्यति or मध्वस्यति 'he wishes for honey'; so दधिस्पाति, दध्यस्यति, \&c. Final अ is dropped before अस् ; पुत्रस्यांत.
(a) अस् is ineerted atter वृष and अश्व when the sense to be conveyed is that of longing for them, after क्षैर and लबण when the one is desired to be drunk and the other to be licked; घृष्यति गौ: 'the cow lovgs for the $0 x$,' अश्वस्यति aडवा 'the mare longe for the horse;' क्षीरस्यति बालः 'the child desirts to drink,' लबणस्यति उष्ट्र: 'the camel wiskes for licking the salt.' But वृर्षीयति 'he desires to have a bull,' अ'्बीयति 'he wishes for a horse,' क्षीरीयति, लबणीयति.
§ 644. The aftix य is not added to nouns ending in य् and to indeclinables; कमिच्छाति, स्वरिच्छाति ( he longs for heaven).
§645. अश्र has अशनायति ' he wishes to eat,' and अश्नीयति (ise wishes to possees food,' उदक has उदन्पति; 'he wishes to drink water' and उदकीयति ' he wishes to possess water,' and धन has

धनायाति 'he wishes to acquire money,' and घनीयाति 'he wishes to be wealthy,'
§646. This form of the Nominal verb has not always a desiderative meaning.
(n) The affix a is added in the sense of 'treating or considering like;' उुश्रीयति छान्तन् 'he treats the pupil as a son,' खिष्णूयति द्धिजम् 'he trests the Brâhmaña like Vishṇu,' पासादीयति क्रुख्यां मिभ्षु:'the beggar considers his hut a palace,' कुटीयति प्रासादे राजा 'the king in his palace considers himself to be in a hut.'
(b) It is added to नमस्, बरिबस्ट snd चिन्च in the senses of 'sdoring,' 'serving' and 'striking with wonder' respectively, नमस्यति बेधान् 'he adores the gods', वरिबस्पति युम् 'he serves the preceptor', चित्रीयते लोकान्द ' he strikes the people with wonder.' It is also added to तपस् in the sesse of 'practising,' तपस्यति.
§647. In the general tenses the affix य ( क्पच् and क्यड्र to be given hereafter) is dropped when preceded by a consonant, समिधांचकार Perf. 1 sing. समिधिता, समिधिष्पति 1st. and 2nd Fu. 3 aing. from समिध्यति, but तुत्रीयांचकार from जुञ्रीयति.
(b) By means of the affix काम्प ( काम्पच् ) and conjugated in Par.
§ 648. To express the sense of wishing for that which is denoted by the noun; the affix काम्य is also added like the above and the base so derived conjugated in the Par. as" before, पुत्रकाम्यति ' he wishes for a son,' यशस्काम्पति 'he wishes for fame,' सर्पिष्काम्यति 'he wishes for gheo.'
§ 649. The restricion given at § 644 does not hold good in the case of this affix, किंकाम्पति, स्वःकाम्यति
(c) By means of the affix क्रिप् (0) and conjugated in Par.
§650. Nominal bases are formed without the addition of any affix: the characteristie signs of the tenses and moods and the
personal termintions being added immediately to the nominal base. The bases thas derived convey the notion of acting or behaving like that which is expressed by the noun, and are conjugated in the Parasm.
§ 651. The penaltimate ; of a noun ending in a nasal is lengthened. Tbe base is treated like a root of the lat conjugation, its last vowel only taking Guna before this अ; अ ( name of VishḌu) इब आचरति-अति 'he acts like Vishṇu,' कुष्ण-क्रष्णाति ' he acts like कृष्ण ' ( कुण्णामि lst sing. ), कवि-कबयामि 'I act the poet or behave like a poet,' वि-वयति ' he behaves like a bird, ' माला-मालाति ' he or it acts like a garland' (Perf. मालांच० \&c.), पितृ-पितरति 'he acto like a father.' सू-भवति 'acts like the earth' ( Perf. बुमाब, \&o. as शू is the base), राज₹-राजानति ' he acts like a king,' पथिन्प-पर्थनति 'it serves as a road,' \&c. इo इदामति from इदम्, ऊभुक्षीणति from ऊसुक्षिन् name of Indra.
(b) The words अवगल्य ( $a$ bold man), होड (a child) and क्डीब take the affixes क्यद् and क्रिण optionally and are conjugated in the Atmane अवगल्मते or अवगल्मापते, होडते or होडायते, ह्हींते $0 \%$ हैवायते.

> (d) By means of the affix य ( क्यद्र) and conjugated in the Atm.
§ 652. The affix प ( क्यद्र) is added in the same sense as above to nominal stems and the nominal verbs so derived are conjugated in tho Atm.
§653. Before this affix the final अ of a nominal base is lengthened, आr remains unchanged, other final letters undergo the same changes as they do before the other य ( क्यच्). The final स् of a noun is changed to m optionaliy and that of अव्सरस
and ओजस् necessarily. कृष्ण इव आचरति, कृष्णायते 'he acts like क्रष्ण;' यशस्य्याायते, यशास्यते 'he behaves like one who is famous, ' विद्दस्-विद्धायते, विद्डस्यते ' be acts like a learned man, \&ce.; but ओजस-ओजायते ' acts like one who is lastrous' ( powerful ); अप्परस्ष-अप्तरायते ' she behaves like an Apsaras.'
(a) $\Delta$ fominine noun not having कor for its penaltimate drops itg fem. term., कुमारीव आचरति-क्रमारायते' he behaves like a girl,' हरिणीव आचरति हारिणायते 'she acts like a female deer'; यू्बांव आचरति गुरूयते 'acts like a stout woman.' But पाचिका इव आचरति पाचिकायते 'she acts like a female cook,' and not पाचकायते.
(b) सपनी has सपलायते, सपबीयते and सपतीयते she acts like a co-wife, युवiते has युवायते 'ahe behaves like a young woman.'
§654. The affix य is added to a few nouns, such as भृश ‘mucb,' मन्द 'glow,' 'पण्डित' 'learned,' बुमनस 'generous-minded', उन्मनस् 'agitated,' \&o. in the sense of 'becoming what it was not before,' or 'what it was not like to before,' 'ृृशः भवति भृशायते 'what was not much now becomes much,' उन्मनापति ' he (who was not agitated befora ) becomes agitated,' similarly सुमनायते \&c.
§ 655. The following are the different senses in which the affix क्यद्र is used in the particular cases given below.
(a) It is added to सत्र, कह्ट, कृष्ट्र and गहन in the sense of 'desirous of committing sin;' पापं चिकर्षरति-सत्रायते, कृ्टायते, \&ce., added to कष्ट it has also the senss of 'prompt in', कष्टाय कमते-कृ्टायते ( पाषं कर्तुपुत्सहते इत्यर्थः, Sid Kau. ).
(b) to रोमन्थ used objectively, रोमन्थायते 'is ruminating.'
(c) to बाण्व 'tears,' ऊष्मन् 'heat,' and फेन, in the sense of 'sending forth, vomiting;' बाष्पायते 'he sheds tears,' उष्मायते 'gives out heat,' फेनायृते ' Bends forth foam.'
(d) to कुस and others in the sense of 'experiencing or onjoying;' तुखं बेद्यते त्रुखायते 'he onjoys bappiness'; but परस्य सुखं वैदयते ' he shows the happiness of another.'
(e) to शाबद, वैर, कलह, अभ, कण्व ' $\sin$ ', तुदिन ' $a$ fair day', दुर्दिन 'a cloudy day' and नीहार 'fog, heavy dew, in the sense of 'making or doing;' शबनें करोति शब्दायते 'he makes a sound ' (also शब्दयति cau. ), सुदिनायते \&c.
(e) By mouns of the affix क्यष्ट ( य ) and conjugated in Parasm. and Atm.
§ 856. The affix य is added to लोहित and some other words and to words ending in the affix आ (डाच्) and the nominal base thus formed is conjugated in the Parasm. and Atmane.; e. g. लोहित--लोहितायति-ने 'becomes red:' षटपटायते 'utters the sound Patpat.'
$(f)$ By means of the affix इ ( णिङ्ध and णिच् )
and conjuga: ed in Parasm. and Atm.
§657. Verbal bases are formed from the nouns given below by the addition of the affixes इ ( णिङ्), and इ ( णिच्) with various senses, those derived by means of fose are conjugated in the Atm. and those by णिच् in the Par.; e. g. पुच्छं with बि, उत, and परि-उन्पुच्छयते 'raises the tail,' विदुच्छयते, परिपुच्छयते; सम्भाण्डयते 'collocts together the vessels'; सथ्चीबरयते वमक्षु: 'the mendicant collects together or wears tattered garments;' हुण्ड-मुण्डयति माणबकम् 'he shaves Manavaka'; मिश्र-मिश्रयति अन्नम् ' he mixes boiled rice with (curds, curry, \&c. );' श्लक्षण-युक्ष्णयति बस्रम् 'he weaves cloth of a very thin texture;' बदणयति व्यअनम् 'mixes sslt with condiments; ' व्रतयति पयः 'he observes the vow of living apon milk only;' त्रतयतिश्दान्नम 'he observes the vow of
abstaining from eating food at a Shudra's house;' वस्र-संबस्रयति 'he clothes with a garment;, हल- हुलयति 'he uses a large plough;' कलि-कलयति 'he quarrele!' छुत-क्ठतयति ( कृतं गृह्नाति Sid. Kan. ); तूस्त 'sin or hait or matted hair,' ( वूस्तं केशा इल्येक जटीमूताः केशा इत्यन्ये पापमित्यपरे। Sid. Kau.) - तूस्तयति 'ties into a braid the hair;' \&c.
§658. इ is changed to आपि when added to सत्य, अर्थ and बेद. सत्य करोति आचष्टे वा सत्यापयति; अर्थापयति, बैढ़ापयति.
§659. छ is further added in the following cases;-सेनया अभि-याति-अभिवेणयति; लोमानि अनुनाf्टि-अनुलोमयति; बीणया उपगायति -उपरीणयति; श्लोकेः तपस्तौति-उपश्लोकयति; त्बचं गृह्राति-वचयति; चर्मणा संनह्यति-संचर्मयति; वर्ण गृह्माति-वर्णयति; चूर्णैः अवधवंसते-अवचूर्णयति; एनीमाचहे-एनयति (declares her variegated); \&c., \&c.

The various changes taking place here before the affix $य$ the student will easily notice as irregularities.

## (g) By means of the affix य ( यक् ).

§660. There are seversl soots" which are also Pratipadikas and which may be regarded as Nominal verbal bases derived from those Pratipadikas by means of the affix य (यक्). The more important of these are given below:-

कण्द्ध-कण्द्रयति-ते he scratches. सपर-सपर्यति he worships. मंतु-मंतूयति he offends against, he becomes angry, also मंतूयते according to चन्द्र. गदूदू- गद्नय्यति he stammers. वल्यु-वल्गूयति he becomes hand-केला, खेला-केलायति, खेलायति some, mild or gentle, honours. he sports or becomes merry. अस्ठ-अस्रूयति-ते (अस्यति) he is छबी-ह्रोणीयते he is angry or jealous, he envies, \& i. feels ashamed.

[^107]लेला-लेलायति he shines. उबस्उ-उपस्यति it dawns. मेधा-मेधयति he is quick in understanding, चुस्व- सख्य?ति feels happy. दुठस्स-द्नु:ख्यति feels unhappy.

रेखा- ₹खायति he approaches. मही-महीयते he is adored, \&c. तिरसंप्तिरस्यति he disappears. अगद-अगयति he becomes healthy. उरस्-उरस्थतिhe becomes powerful. पयस्प-पयस्पति it spreads.

## CHAPTER XIII.

Parasmaipada and Atmanepada.
§661. As already remarked there are two Padas in Sanskrit, the Parasmaipada and the Almanepada. The Parasm. denotes that the fruit of the action accrues to some one differnt from the agent, as प चति 'he cooks for another' कारयति ' makes soms one do something for another, \&c.' The Atm. denotes that the fruit of the action is कर्तृगामि i.e. it accrues to the agent, पचते 'he cooks for himself,' कारयते 'he makes another do something for himself,* \&c.
(a) If, however, there be a word showing the accrual of the fruit of the action to the agent, the Atm. is optionally used, as संं यश्ञां यजते or यजति 'he offere his own sacrifioe,' संखं कं क्रुरते or करोति 'he weaves his own mat,' सं यज्ञां कारसति-ते \&c.
( b) When the causal form of a transitive verb is used reflexively, or when the object in the primitive sense becomes

* This distinction, however, seems to be very little observed in practice. Even the best Sanskrit writers are found using both the Padas promisouously. It cannot even be supposed thet this distinction is meant to be observed where a root admits of both the Padas. The Dashakamaracharita and the Kàdembari afford several instances in which the two Padas are used exactly in the same sense.
the agent in the causal, the Atm. is used except in the sense of 'remembering with eagerness, \&c..' भक्ता अबं पइयन्ति 'devotees see Bhava;' भवो भक्तान्र दर्शायते 'Bhava shows himself to his devotees,' but ₹मरति वनयल्मं को किला:; स्मरयति बनयूल्मः (ऊोकिलं); उत्कंठ। पूर्वकस्षृतौ बिषयो मवतीत्यर्थ: (Sid, Kau.). Vide Sid Kau. on Pàn. 1. 3. 67.
(c) When the agent of the action denoted by a verb cannot be othor than an snimal, the causal of the verb takes the Par. oven when the action refers to the agent as कृष्णः इोते 'Krishna sleeps,' गोपी कृष्ण श्राययति 'the cowherdess lulls Krishna to sleep,' but फलं पतति 'the fruit falls down.' बायु: फलं पातयति 'the wind causes the fruit to fall down,' \&c.
(d) In the case of verbs meaning 'to eat,' except अद्, and 'to move,' their causals take the Parasm. even when the fruit of the action refers to the agent; निगारयति, आधयति 'makes another eat,' चललयति, कम्पयति, 'he shaken' \&c.

Exceptions to (c) and (d)-to ( c ) दम् ' to pacify,' यम. with आ ' to draw in' यद् with आ ' to endeavour, ' परिमुह ' to faint, रुच् ' to shine,' बद्र 'to speak,' बम् 'to dwoll', and धे 'to drink; 'to (d)-पा 'to drink,' नृत् 'to dance;' in the case of these roots the usual rule holds good; दमयति, दमयते; शमयति-ते \&c.
§ 662. When the totion of कर्मन्यतिहार i. e. doing what is not proper for one to do, or the exchange of dutios is to be implied. the Atm. is used, जाहमणः सस्यानि वर्यातलुनीते ' the Brâhmana roaps corn' (which is the work of a Śûdre and not his ): धर्म: व्यतिस्ते 'the religious duty is changed' (as when a S'ndra discharges the duties enjoined upon a Vaisya, \&c. संम्रढरन्ते राजानः 'tho sings exchango blows.
(a) But verbs implying motion, or meaning to kill, the roots $\overline{6}$ and other similar roots do not take the Atm. even when an exchange of action is implied, व्यतियच्छन्ति, व्यतिघ्नन्ति, व्यतिह्हसन्ति, व्यत्तिजल्पन्ति.
§ 663. The Oansals of the roots तुर्, , युष्य, जर्, ₹ with अपि, प,
 हुन्खर्श, अनयति त्वुखम्, अध्यापयति, प्राबयति प्रापथतील्वर्षःः (Sid. Kan. ); प्रावयति विलापयतीत्यूर्थः (Sid. Kan.). स्राबयति स्पन्द्वतीत्पर्थः ( Sid. Kan. ).
664. The following is an alphabetical list of the roots that ohange their proper Pada after certain prepositions under the circumstances given in esch case.

अष्ष-when preceded by a preposition is oonjugated in eithar. Paid; बन्धं निरस्पतिन्ते.
₹ with अधि-in the causal takes the Parasm. अध्यापयति.
ऊह一whon preceded by a proposition is conjugated in either Pade; पार्ष अवोछातित्ते 'he destroys sin ;' तद्वोष्षति 'disucards;' सबए-हति-ते 'he gathers together.'
*. with सम् is Atm.; समारम्त ममाभीषाः Bh. VIII. 16; ©ll my desires have come to me i, e: are gratified.'
₹च्ह् with सम -is Par. whon used transitively, and $A_{\text {tm. }}$ When used intransitively; सघृच्छति 'he collects;' सषृष्छते In collected.'

कृ—without a preposition admits of either Pada. It is Parasm. with अनु and परा*; अनुकरोति मगबतो नारायणस्प । (Kêd); तां हढ्डुमान्वराकुर्बन्श \&cc. (Bhatti. VIII. 50. ); it is Atm. with preposition in following senses:-(1) गन्धन $\dagger$ or 'hurting,' 'killing,' as उत्कुरकते 'informs against (with a view to injure) ;' (2) अवक्षेपण or 'censtring, overcoming;' उदाफुरते इऐयेनो बर्तिकाम् 'the hawk reproves the snail;' (3) सेबन or 'serving, attending

[^108]H. 8. G. 26
upon,' as हरिम्ठकुरुते 'he serves Hari;' (4) साहसिक्य or 'acting violently;' 'outraging;' as परदारान्र पक्रुरते 'outrages another's wife;' (5) प्रतियत्न or 'imparting an additional quality' (सतो गुणान्तराधानम् Kâshikâ), as पधः उदकस्य उपक्रुते 'fuel imparts heat to water;' (6) प्रकथन or reciting;' as गाथाः प्रकुरुते 'recites stories from the Vedas;' ( 7 ) उपयोग or 'applying to use;' as शतं प्रक्रुकते (धर्मार्थ श्रातं बिनियुंक्ते इूत्यर्थः) 'devotes a bundred (Rapees, \&o.) to holy purposes;' of. also Bhatṭi. VIII. 18;-with आधि* it is Atm. in the sense of 'forgiving or overpowering;' जातुं अधिक्रुरते 'forgives or overpowers his enemy;' but मनुध्य/नधिकरोति शास्रं 'the S'âstra authorises men.' With विt it is Atm. when used transitively; छात्रा íबेकुवैंते 'pupils study;' स्वरान बिकुरुते गायक: 'the musician varies the tones;' bat चित्तं बिकरोति काम: 'Love affects the mind;' विक्रुर्बे नगरे तस्य Bh. VIII. 21. क with उप in the sense of 'helping or doing good to' is used in both the Padas; न हि प्रदीवपौ परस्परस्य उपक्रुरतः (Shár. Bhâ.) 'two atrong lights do not indeed help (i.e. serve to intesify) each other $;$ ' सा लक्ष्मीरुपक्कुरुते यया परेषाम् 'that is wealth by means of which one obliges another' ( Kir. VII. 28.).

The Causal of क्ठ is Atm. when मिश्या is prefixed to it; पदं मिश्याकारयते 'mispronounces the accent on the syllable.'

क्छ-'to scatter' with अप $\ddagger$ is Atm. in the sense of 'trurning up or scratching with joy, or turning up with the intention of making an abode or for maintenance (by quadrupeds or birds); in this sense स्त is prefixed to कु; अपस्क्रिरते वृषो हृ्टः 'the bull turns up the ground in joy;' cimilarly अपस्किरते कुक्फुटो मक्ष्पार्था; अपरिकरते (digs \& hole for lying in) ग्वा आश्रयर्थां; cf. छायापस्किरमाणबिक्किर \&c. ( Up. II. 9).

[^109]When the root has its original sonse, the Par. is used and स is not inserted: कुसुमानि अपकिरति सी 'the woman scatters flowers; अपकिरति गजो ध्रूलिम् ।.

कम्*-when not preceded by a proposition is conjugated in both the Padas. But it is used in Atw. by itselt when the meaning is 'free movement, onergy, dovelopment or increase,' \&cc; कचि कमते बुद्धि: 'his intellect moves freely in (i.e. proves very powerful in mastering ) the Rigveda;' कममाणोरिसंसदि 'moving unobstructed in the assembiy of the enemy' (Bh. VIII. 22); अध्ययनाय फमते 'shows ability or energy for studying;' न ₹अनाय कमते जडानाम । Vikra.I. 16 कमन्ते sस्मिन शाषाणि 'the Shestras find enlargement in him or are satisfactorily masterad by him.' In the same senses it is Atm. when preceded by उप and परा only (i.e. is Par. if preceded by any other prep. ) उपक्रते, पराक्रमते $c f$. दृ्युक्त्वा खे पराक्रस्त (showed his might ); परीक्षितुमुपाक्रंस्त (made bold) राक्षसी तस्य विक्रमम्। $\mathbf{B h}$. VIII. 22-23; but संकामति ( शास्रेकु तुर्दि: ). When preceded by आ it is Atm. in the sense of 'the ascending or the rising of a heavenly body;' आक्रमते सूर्य: 'the sun rises;' but आक्रामति धुोो हर्प्पतलाष्ट् 'the smoke issues forth from the upper terraces' Also when preceded by वि, in the sense of 'a graceful movement of the feet, or ascending,' साधु विकमते बाजी 'the horse moves gracefully;' but बिक्रामति सन्धि: 'the joint splits; -and by घ and उप in the sense of 'beginning,' प्रक्रमते, as in बक्तुं मिशः प्राकमतैबमेनन् I Kum. III. 2. 'thus began to talk with him in private;' but प्रक्रामसि 'goes,' उपक्रामति 'comes near.'

की†-'to buy' is Atm. when the prepositions अष, परि and वि are prefixed to it (with बि it means 'to sell'), अबक्रणीति, परिक्रीर्णाते of. Bh. VIII. 8. क्टतेनोपक्रतं बायोः परिक्रीणानमुस्थितम् ।

* कृनिसर्गतायनेषु क्रमः।उपवगाम्याम। अध् उद्नमने। ज्योतिरुद्नमन इति वाच्य वा। Vart. बे थाढ़ विहरणे। प्रेवार्पां समर्थाम्षा म् । अनुप सर्गाद्धा।Pún.1.2.38-43.
$\dagger$ परिव्यबेम्यः क्रिय: Páv. 1. 3, 18.

क्रीड्"—'to play' is Atm, after the prepositions अनु, आ, यरि and सम्, अनु-आ-परिन्सं-कीउते, but not when अन्डु governs \& noun, asमाणवकमनुकीडति $i$, e. 'plays with Mânavaka.' कीढ्ट with सस् is Par. when it means 'to creak as a wheel,' as संभीठति चफल.

क्षिप्t--'to throw' is Par when preceded by the prepositions. अभि, प्रति and अति; अभिक्षिपति 'throws up,' अतिक्षिपति 'throws out," प्रतिक्षिपति "throws back."

क्रणु-with सम is Atm; संक्ष्युते शबबं 'Whets or sharpens his weapon; ' उस्कंठां संक्ष्णुते 'dispels anxiety.'

गया-with सम्र is $\Delta t w$. in the sense of 'to be proper, anite with, join'; बक्व्यं संगच्छते, सखीभि: संगच्छते, \&c., but झ्रामं संगच्छति goes to a village.' In the Causal it takes the Atm. in the sense of 'having patience or waiting,'आगमयस्ष ताबच्व 'have patience first'.

गृध्—'to be greedy' is Atm in the Oau, when the sense is 'to deceive,' माणवकं गर्द्धयते ' he deceives Manavaka;' but श्वानं गर्द्धयात्र 'he makes the dog greedy.'

गॄ§-with सम is Atm. when the meaning is 'to pledge one's word, to promise, to proelaịm;' संगिरते शबददं 'he pledges his word; श्रां संगिरते 'he promises 100 (Rupees, \&o.),' संगिरते ₹बामिनो चुणाम् 'proclaims the merits of his master;' but संगिरति श्रासं 'he swallows down a mouthful.' If it (i. e गॄ 6 Oon. ) be preceded by अव, it is Atm. अवगिरते शोणितं पिशाचः 'the fiend drinks blood,'

चर्द - 'to walk' with उद is Atm. When used transitively

[^110]चर्मद्नुचरते 'he transgresses his duty.' पानशौण्डाः पयक्षीषा बृन्देंरुद्चरन्त च। Bhatt. VIII. 31; bat बाध्पुचरति 'vapour rises up.' With सब or समुदा it is Atm. When used with the instrumental of a vehicle; रथेन संचरते 'he moves in a chariot' ( See Bh. VIII. 32 ); क्रचिस्पथा संचरते हुराणां Rag. XIII. 19. 'now passes through the path of gods;' रथेन समुछाचरते.

जन्र-in the Causal takes the Parasm. जनयति.
जि*-when preceded by fि and परा in the sense of ' to conquer,' and 'to defeat' or 'to find unbearable,' respectively, is Atm. विजयते, शानून् पराजयते,-अध्ययनाव् पराजयते 'gets tired of study;' खं पराजयमानोसी 'filling up the sky, \&ce.' तां पराजयमानां स पीतेः 'her who was getting disgusted with,' \&ce. Bhatt!. VIII. 9. 71.

ज्ञा- 'to know' used intransitivoly by itself is Atm. सर्पिषो जानीते ( सर्पिषा उपायेन प्रवर्तते Sid. Kan. i. e. 'proceeds to perform a sacrifice having obtained ghee for it); with the preposition अप it is Atm, in the sense of 'denying;' as शतां अपजानीते denies a hundred;' with प्रति in the sense of 'acknowledging or promising,' and with सय in the sense of 'expecting,' it is also Atm.; श्रं प्रतिजानीते 'scknowledges a hundred;' हरचापारोपणेन कन्यादानं प्रतिजानीते ' promises the hand of his daughter by (i. e. on the condition of ) the drawing of Hars's bow'; श्रां संजानीते 'looks for a hundred,' मातरि माब्षर्ष संजानाति 'thinks of his mother.' When this is used without a preposition and when the fruit accrues to the agent it takes the Atm. गां जानीते; whon a preposition is prefixed to it and it is used transitively, it takes the Par. स्वर्गलोक न प्रजानाति यूर्तः. In the Deniderative this root takes the Atm.
तवू $\ddagger$ - to heat' with fि or उद्, whem used intranititively, is

* विपराभ्यां जेः। Pin. 1. 3. 19.
$\dagger$ अवह्नंबे श्रः। अकर्मकाच्य । सम्पतिम्थामनाष्याने । Pan, 1.3. 44-46; $\ddagger$ अद्विभ्यां तपः । Pân. 1. 3. 27. स्वाइ्रक्मक्रलोति बक्तम्पय्य । VArt.

Atm. उत्कपते or बितपते सूर्य:; when used transitively it is Atm. if it has a limb of the body of the agent for its object; उत्तपते or वितपते पाणिं ' he warms his hand, but उत्तपति स्वर्ण स्रुवर्णकार: ${ }^{\text {a }}$ a goldemith heats gold', चैर्रो मैत्रस्य पाणिमुत्तपाति; when it means 'to praotise penance' it is Atm. and is conjugated like a root of the fourth class.

## According to some तप् with अनु is Atm; अनुतपते 'repents.'

दा-*'to give' ( 3 cl .) by itself takes either pada; but when preceded by आ it is Atm. in any other sense thar opening (the mouth, \&c. ); धनं आदत्ते 'accepts mosey;' वियां आदत्ते 'acquires knowledge;' नादत्ते अघतां kनेहेन या पद्धुवं (Śâk.) 'does not pluck your foliage through affection;' but स्रुखं व्याददाति 'opens his mouth;' बिपादिकां ब्याददाति बैयद 'the doctor opens the tumour on the root;' नदीक्हलं ब्याददाति 'breaks open the bank of a river;' but if the mouth belongs to another the exception is semoved; ध्याद दते पतन्स्स्य हुखं विपीलिका: 'ants break open the mouth of a motb' (Mâh. Bhâr. ).

दा-'to give' ( I. el. ) when preceded by the preposition सम singly or coupled with any other preposition takes the Atm. provided it is used with the Instrumental in the sense of the Dative; दास्या संयच्छते or संम्रयचछते ' gives (something) to the maid-ser vant;' but दास्या धनं संघयच्छति धिप्राय 'gives wealth to a Brâhmaṇa through his maid-servant.'

हशश—'to see preceded by उप and used intransitively takes the Atm.; संपरयते 'sees (thinks) well;' this root takes the Atm. in the Desiderative; दिदृक्षते 'wishes to see.'

Eg-'to run' is Par. in the Oau.
नह— with सम् is Atm. in the sense of 'preparing, being ready
*आडने दो Sनास्यविबरणे । Pân. 1. 3. 20. आध्यमहणमविवक्षितम Sid. Kav. पराद्户कर्मकान्न निषेधः। Vârı.
for,' गुद्धाय संनहलते 'propares for battle, of. क्छेत्नुं बज्रमणीन शिरी. बक्रुछमप्रान्तेन संनह्यते Bha.

नाथ'-'to beg or eolicit for any thing' is used in the Par. in the sense of 'to hope for', 'to wish well' or 'to give blessings to,' it is exclusively Atm. सरिषो नाथते सर्विर्मे स्यादित्याशास्ते हत्यर्थः। Sid. Kau. मोक्षाय नाथते हुनिः (Bhop. )

In "नाथसे किमु पर्तिं न भूभ्ताम् " Kir. XIII. E9. the root is used in the Atraunepada. But Bhatṭoji Dikshit supposes that the reading here should be नाधसे and not नाथसे. Mammata also in his Kâvyaprahâshe finds fault with the Aim. use of this root when critising the verse दीन त्वामतुनाथते कुचयुगं पत्रावृतं मा क्रथाः \&c. and says that नाथते should be नारति.

नी- - to lead or carry' with a preposition or with the prepositions उद्र उप or बि is Atm. in the following senses:-
(1) सम्नानन or 'showing regard for;' श्ञात्रे नयते 'gives instruction in the conclusions of the Śśstra' ( तेन च शिष्यसम्मानल फलितम् Sid. Kau. ), (2) उस्सन or 'raising up; ' दण्डस्तुन्नयते उस्क्षिपतीव्यिर्थः; ( 3 ) आचार्यकरण or 'initisting into sacred rites,' माणबकं उपनयते बिधिना अन्मसमीषं प्रापयतीत्यर्थः। उपनयनपूर्बकेणाध्याबनेन हि उपनेतरि आचार्थब्बं क्रियते (Sid. Kan. ); (4) ज्ञान or 'ascertaining the real nature of; 'त₹ंब्यं नयते निश्रिन्वात्ताल्यथेः; (5) भृति or ' employing on wages; ' कर्मकरानुपनयतो 'employs labourers on wagez; (6) बिगणन or 'payivg off as a debt, taxes ' \&o ; करं बिनयते राज्ञ देयं भागं परिशोधयतीर्यार्थः, and (7) व्यय or 'spending oz applying to good use; ' शतं विनयते धर्माथैं बिनियुंक्षे इत्पर्थ: ( Sid.

[^111]Kam. ). नी with fि is Atm. wben the object is something other than a limb of the body but exists in the agent; as कोषं पिनयते; but चुरोः कोधं विन्यति शिष्य:; गण्डं बिनपति (turns aside).

ह्ठु-with sा" is Atm. भाजुते 'he praises.'
प्रध्छ̉*-with आा is Atm. in the sense of "taking leave of"" आपृष्छुस्य प्रियस समहुय " Meg. 10. ' take leave of this thy deas friend, ${ }^{2}$ also with the preposition सम् when used intransitively, संपुध्ठते 'he ascertains.'

भुज्य-is Atm. except in the sense of 'protecting, ' ओवृनं सुंनें ' eats food,' बुभुजे पृथिबीपालः पृथिषीमेब केबलाब् ${ }^{6}$ the protector of the earth enjoyed (experienced the pleasure from the possession of ) the earth alone;' धृद्धो जनो दुःखशतानि सुंके 'old people nnfier hondreds of miseries; ' महीं भुनक्ति 'protects the world.'

सृष्ण-with परि is Par.; परिषृष्पति 'endures; ' but आसृष्पते ' he touches.'

यद्य $\ddagger$ with आ is Atm, either when used intransitively or has a limb of the body of the agent for its object; अयच्छते तकु: 'the tree spreads; ' आयच्छते पाणिम् 'stretches forth the hand;' but आयक्छति कृपाsज्ज्ञुं ' draws up the rope from the well'; preceded by बन्, उद् and आ it is Atm. except, when it has a literary
 'litts up a load;' त्रीहीन संयच्छते 'gathere rico;' but उघच्छति बेद्य 'tries hard to learn the Veda' . यम्--with उप is Atm. in the sensc of 'accopting, or espousing a girl;' दानं उपयक्छते 'eccepts the

## - आाधि चुप्रष्ठयो: IVârtika.

$\dagger$ भुजोडनबने । PAn. 1.3.65. अघ्न इति बक्तब्येsनबन इति पर्युदासड्ञत्णावबनभिष्ष उपयोगादावर्थेषि आत्मनेपदविधानार्थमिद्यम ।
$\dagger$ आङो यमछनः। $P a ̂ n .1 .3 .28$. सदुधाहृज्पो यमो श्रन्थे। Pân. 1. S. 75. उपाबमः स्वीकरणे $\mathrm{Eân}, 1,3.2 .56$. बिभाषोपयमने। PAn. 1. 2. 16.
gutt given'' उपयष्ठते कन्यां 'marries a girl'; in the Aorist this drops its nasel optionally; राम: सीतां उपायत (See Uttar. III. 112). उयायंस्त; but परस्य भायां उपयच्छति 'makes another's wife his own.'

गुज्"-preceded by प्र or उप, or generally by a prep. beginning or ending with a vowel, and does not refer to saorificial vensell, is Atm . प्रयुंक्ते, उपयुंक्ते, घयुक्नानः प्रिया बाचः ( Bb. VIII. 39): but यज्ञापात्राणि प्रयुनक्ति 'arranges the sacrificial vessels ;' य इमां अश्रमचर्मे नियुंक्ते (S'ak.) 'who appoints her to the duties of the hermitage'; अन्बयुंक्त गुरुमीव्धर: क्षित्तेः Rag. XI 62. "tho lord of the aarth asked his preceptor;' पणबन्धनुखान्युणानजः बडुपायुंक्त 'Aja employed the six expedients beginning with peace.' Rag. VIII. 21.

> डुद्य-in the Oau. takes the Par.

रमू -'to sport' changes its Pads wheu preceded by the propositions बि, भा and परिं, बत्सैतะ्माद्विरम 'cease, oh child, from this' ( Uttar. I. 33.). राभिरेब ब्यरंसीव Tbid. I. 27. आरमति, बिरामोस्तिति चारमेव Menu. II 79. परिरमति; क्षण्ण पर्यरमत्तस्य दर्शनाल् -swas for a moment delighted with his sight.' With उप it is Par.; यज्ञद्तां उपरमाति रमयतीत्यर्थः (Sid. Kau.) When intransitively used it takes either Pada; उपरमति-रे, 'sports'; cf. उपाईंबीत्र सम्पइयन् ; नात्र सीतेत्युपारंत्त, \&c. Bhatṭ. VIII. 54. 55.

ली-'to melt. to embrace' is Atm. in the cau. in the sense of ¿adoring, defesting or deceiving;' जटाभिर्लापयते 'is adorable on account of his matted hair;' दण्डेन लापयते श्वा the dog is defeated by means of $\frac{1}{}$ stick;' शबेनो वर्तिकाहल्धापयते वअ्ध्यतात्यर्थ: (overpowers ) ; मोर्स्येण लापयते ज्राह्मण: 'the Brâhmana is deceived by reason of his folly.' बालस्ल़्लापयते बअ्वयत्तीस्यर्थः।

बन्च्र $\ddagger$-in the can. is Atm。 in the sense of 'deceiving;' माणबकं एभ्षायते 'deceives Manavaka;' but अहिं घभ्षयाति 'avoids a serpont.'

* श्रोषाभ्यां भुजेरयक्ञपनेत्डु। Pân. I. 3. 64. स्वरान्तोपसर्गादेति बत्तब्यस् । Vârtika.
$\dagger$ उ्याइ्परिभ्यो रमः 1 उपाच्च । विभाषाडकर्मकाव। P8n. I. 3. 83-85.
$\ddagger$ सधिषन्ब्यो: घ्रलम्भने Pan. 1.3.69.

बद्य - 'to speak' is Atm. in the following senses:-(1) मासन $^{\prime}$ or 'showing brightness (proficiency in );' श्रास्रे बदते 'is adept in the Sâstrą' (2) उपसंมापा or 'conciliating or coaxing' (generally preceded by उप ); मृत्यानुपबदते सांत्वयतीत्पर्थः; (3) ज्ञान or 'knowledge' ज्ञात्र बदते 'knows the Sâstra;' (4) यन्न or 'effort, toil;' क्षेत्रे बदते 'labours in the field;' (5) बिमति or 'disagreement, guarrel,' (generally preceded by वि in this sense ); बिवदन्ते; परस्परं चिवदमानानां शास्राणाम 'of mutuslly conflicting Śastras ${ }^{\prime}$ ' and (6) उपमन्त्रण or 'coaxing, requesting;' दातारं उपबदते 'praises the donour,' \&e; with संप्र it is $\Delta$ tm. in the sense of 'distinct and loud speech (as that of men gathered together );' संप्रवदन्ते ञाह्लणा: 'the Brâhmsṇas are speaking aloud togetber;' but संश्रबदन्ति पक्षिणः; वरतत्रु संप्रघदन्ति क्रुक्कुटाः 'oh beautiful one, the cocks are crowing;' with अनु it is Atm. when used intrasitively; अनुबदृते कठ: कलापष्प 'the Katha Brâbmaṇa imitates ( epeaks on the side of or recites like) the Kalâpa Brâhmaṇa;' but उస्巾 अनुवदाति 'reproduces what is said;' अनुबदति वीणा 'the lute imitates the notes (indistinctly);' with बिश्र it is optionally Atm. in the sense of 'disagreeing or disputing;' विश्रवद़न्ति-न्ते वैयाः the physicians disagree; with अष it is Atm. in the sense of 'reviling, reproaching, refusing,' when the fruit of the action refers to the agent; अपवदृते धनकामो अन्यायं 'greedy of wealth reviles others uujustly;' १० न्यायमपबदृते 'refuses justice;' but अपवदाति 'reproaches' (when the result does not refer to the agent); $c f$. नार्तोप्यपबद़क्दिशान् Manu. IV. 236; when the fruit of the action is indicated as referring to the agent the Atm. is optional; स्वgुन्रं अपवदति-ते वा (Sid. Kau. on Pan. 1. 3. 77 ); बद् with उप in the sense of 'advising or speaking stealthily,' when used transitively, is Atm. शिष्यं उपवदते 'gives advice to his pupil;' परदारान् उपबदृते 'speaks stealthily with another's wife.

[^112]वह -is both Par. and Atm, but with प्र is restricted to the: Par.; प्रबहति.

बिद्"-' to know' (2nd cl.) with सम् is Atm. when used intransitively in the sense of 'knowing of, being aware of,' and adds दू to ट् optionally in the 3rd per. plura); संबिदते or संबिक्रते 'they know well;' cf. के न संविशते बायोमेंनाकाश्रिर्यथा सखा Bh. VIII. 17.; 'who do not know that the mountain Mainâka is the friend of Vâyu ?'; but संबित्तः सहयुध्धानी तचछ्छक्तिं खरदूषणी Bhatt. V. 37 , as it is used transitiveiy. It is also Atm. with सम्र in the sense of ' recognising;' as संबित्चे.

विश्र।-with नि is Atm. निेबिशतें; किणिंन्न्धार्टिं न्यविशत \&o. Bhatt VI. 143. Also when अभि is prefixed to नि, अभिनिनिशते सन्मार्ग (Sid. Kan. ) 'takes to a good path;' see Bh. VIII. 80.

शाप्\}-meaning 'to reproach or to abuse' takes the Atm. even when the fruit of the action does not accrue to the agent; कुष्णाय शापते।

शिक्ष乌"-takes the Atm. in the sense of 'wishing to study;' धज़रि शिक्षते 'wishes to study arohery.'

श्रू- $\dagger$ ' to hear' with सम is Atm. when used intransitively; संग्णुते ' hears well;' संगृणुष्व कपे (Bhat. VII. 16. ) 'Listen with heed, oh monkey;' of. हितान्न यः संगृणुते स किं प्रभु: Kir, 1. 5; but शब्दं संगॄणातित 'he hears the sound.' This root takes the Atm. in the Desiderative, except when आ or प्रति precedes it, गुश्रूषते; but आ-प्रति--्याश्रूपति.
स्थाई--with सम्य, अन, प्र and बि is Atm., संतिधते; घृदौ परिभवः्रासान

* विद्रिच्चिछ्डिरतीनामुसंस्पानम। Vârtika. वेत्ते र्विभाषा Pân. VII.1.7
$\dagger$ नेर्वेशः Pân. I. 3. 17. $\ddagger$ इ शप उपालम्भे। Vártika.
§ शिक्षेर्जिज्ञासायाम्म Vârtika. $\dagger$ अति श्रुदाशिभ्पश्वेति बक्तव्यम। Vártika,
\$ समवपविभ्य :स्थः। Pân.1.3.22 आङ प्रतिज्ञायाम्तुपसं ए्यानम् Vârtikळ प्रकाशनस्थेयास्ययोंध्य। उदोनूर्ध्व कर्मणि। Pân. 1, 323. 24 ईंहायामेष। Vartikas. उपान्मन्न्रकरणे। Pân. 1.3.25. उपाद्देवपू जासङ्नतिकरणमित्रकरणपथिज्बिति वाच्यम् । वा लिप्सायाम्य । Vârtikas. अकर्मकाच्च। Pån. 1. 3. 26 .

संतिहते (Mud. 1. 36.) 'fearing an outrage does not abide by one who is mild,' see Mreh. 1. 36. (In the sense of standing still, \&c. it is used in the Par. क्षणं न संतित्षति जीवलोकः क्षयोब याघ्यां परिवर्तमानः 1 Hariv. ); क्षणमय्यवतिषते ग्वसम् (जन्तु: ) 'if \& being remains breathing though only for a moment; ' अनीत्वा पद्रत्तां ध्रलिम्युदकं नावतिध्ते । Sis. 11. 34. प्रतिष्टते Seo Ragh. IV. 6; Kum. III. 22. बितिष्टते; पदैर्भुवं उ्याप्प बिंतिष्धमानं Sis. IV. 4; with भा it is Atm. in the sense of 'laying down a proposition, asserting solemnly;' शबबंद्य नित्यं आतिष्ठते 'Affirms that sound is eternalg, जलं बिषं बा सब कारणादास्थास्ये (Mah. Bhâ.) 'for thy sake I will drink water or poison;' in the sense of 'observing' it takes the Par. When used transitively; विधिमातिष्धाति 'observes the vow.' स्था is Atm. by itself in the sense of 'disclosing one's intention or abiding by;' गोषी क्रष्णाय तिष्टते, आशायं प्रकाशयाति इस्पर्थः। संश्रय्य कर्णाविक्नु तिष्टते य: Kir. III. 14; 'who, when in doubt, takes recourse to Karna and others (as the deciders of the matter in hand ).' With उद् it is Atm. except in the sense of 'getting up or getting by right;' घुक्तावुत्तिषते ' earnestly thinks of (aspires to) absolution;' ( See Kir. XI. 13. and Sis. XIV. 17. ); but पीठादुन्तिष्टति; ग्रमाच्छतहुत्तिठति ' a hundred is yielded to him by a village ( as tax, \&c. ).' With उप it is Atm. in the sense of:(1) 'worshipping with the recital of holy texts,' आग्मेर्यामीध्रहुपतिष्ते 'worships the Ag gnidhra fire with the reoital of Vedic texts,' ये सूर्यस्तुपतिष्ठन्ते मन्त्र: Bh. VIII. 13, but भर्तारसुपतिष्ठति यौबनेन ( or पतिम्युपतिष्टति नारी Vop.) where the meaning is 'to approach for intercourse, to serve,' See Bhatt. V. 68, ( 2 ) 'waiting apon, worshipping ( a divine being )' आदित्यम्रुपतिष्ठते; ( the Atm. ase of the root in 'सतुष्यं ₹तुतिभिरर्थ्यभिरुपतस्थे सरख्वती' Rag. VI. 6. is to be explained, thinks Bhattoji Dikshita, by the fact that the king is considered to be a divine being ), (3) 'uniting or joining; गइ्घश यहुनामुपतिष्धते; (4) 'forming iriendship with' रथिकानुपति*ष्ठते मित्रीकरोतीत्पर्थ: (Sid. Kau.); and (5) 'to lead to' पन्थाः घुघं उपत्रिष्टते 'this way leads to Srughna.' Whon a desire to get something is implied स्था with उप takes either Pada; भिक्षुक: प्रभुषुपतिहतिनो
'a beggar waits on a lord ( with desire of getting something )." When it is used intransitively it takes the Atm; भोजनकाल उपतिनते 'oomes at the dinner time.'

स्यू-is Atm. in the Desiderative; छुस्मूर्वते.
घ-is Par. in the causal; त्राबयति.
स्टृ—with सम and आ is Atm.; संस्वरते 'roars so as to terrify;' घुतं संस्षरिवीठास्वं Bhatt. IX. 28, आस्वरते 'utters a loud sound.'
crew with आ when used intransitively or when it has a limb of the body of the agent for its object is Atm.; आहते 'kills or dashes down;' स्वशिर आडते 'strikee his own hoad;' but परस्य शिर आहन्ति ( Sid. Kau. )

हा-with अनु is Atm. in the senses of 'following the habits. of, acquiring the nstural auality of;' पैतृकमश्वा अनुहरन्ते 'hornes always follow the gait of their progenitors;' so मातरर गाब: अनुहरन्ते; in the sense of 'acquiring a new quality by imitation' it takes the Par. पितरमनुहराति 'imitates his father.'

हे $\ddagger$-उप, preceded by उप, नि, वि, and सम् and used intransitively is $A t m$. उष-नि-वि-सं-द्वयते; with अr it is $A t m$. in thesense of 'challenging;' क्रषणश्राणूरमाह्नयते 'Krishṇa shallanges Ohânura to battle;' आद्वत चेढ़िरांण्दुरारिं Sis. XXI. 1; but. डुत्रमाह्वयति.

The following Karikês, extracted from the A'khyatachandrikâ are sabjoined here, with some alterations hero and there, as a help to the student in remembering much of what is given in the present chapter.

आत्मनेपद़्रसमैपददविवेकवर्गः ॥
भावे कर्माणि सवर्ममाद्धातोः स्यादात्मने पदम् ॥ ङिद्नयस्तथानुदात्तेम्यो भूयते प्यायते तु दिक्त १॥

[^113]क्रियाव्यतिह्हतौ तदूद्यतिस्ते ठ्यतिविघ्जते ॥ शान्दार्थद्वस्र्रकाराहृगतिहिंसार्थकान्न तत् ॥ २ ॥ व्य्यतिम्प्यां जल्यति हसत्येवं हन्तीत्यमूर्दिशःः ॥ नात्र संप्रवद़न्ते संद्रहरन्ते निपेधनम् ॥ ? ॥ द्विछकान्यतरेतररंपपदान्नात्मनेपढम् ॥ अन्बोन्यम्य क्यतिन्लुनन्येंपा दिंड् निपराद्विशोः ॥ ४॥ परिव्यंनेंम्यः कीणातेंजयतेर्विंपरापरात् ।। आडो दोक्रविकासस्वास्यप्रसारणयोर्न हि ॥ \& ॥ गमे: धमायां णेराडि नुgृच्छघोः कीछतेरनोः ।। पर्याड्म्यां च समोऽछूजे जिज्ञासायां शके: सन: ॥ ६॥ अपरिकरतेहेईतेर्गतताच्छील्य आशिपि ॥ नाथेः झोगेस्तु शपथे स्थो निण्णातो प्रक्राइने ॥ ७ ॥ प्रतिक़ायां चावसंविप्रादुदो। डनूर्व्वचेश्ने ॥ देवार्चासंगकरणमैन्रोपु पथि कर्तृंक ॥८॥
 वा लिप्मायां समः पृच्छिगमृच्दिस्टधुर्वेत्तितः ॥ ९॥ छोोर्तेन्राकम्मकेम्य आट् पूर्ताम्या यमेर्देन: ॥ उद्विम्यां तपते ₹माङकर्मक्रेम्योप्यथास्यतेः॥ १०॥ ऊदे़ेर्वा सोपसर्गाम्यां ह्वः संनिक्युपपूर्वकात् ।। आउस्तु ₹पर्घतेः सूचनाबक्ष्पपणसेवने ॥११॥ प्रतियल्नप्रकथनोपयोगे साहसे कृथःः ॥ अधेः प्रह्सने वेस्तु शब्दकर्मण्यकर्मकात् ॥. १२।। पूजाचार्यक्वृतिज्ञानोल्सजने च भृतौ व्यये ॥ नियो विगणने कर्तस्थे तु चामूर्तकर्मणि ॥१३॥
क्रुत्युस्साहस्फीततानु कमेस्तद्वंचरोपयो: ॥ ज्योतिस्दमने ल्वाडो वेः पादविह्वतार्थकात् ॥ १४ ॥ आरम्भणेर्थे प्रोपाम्यां विभापानुपसर्गकात् II
अव़ूवेकर्मकाच ज्ञोडनाध्याने समः प्रते: ॥ १५ ॥

यत्नोपसान्वनझ्ञानभासनेपृपमन्त्रणे ॥
विमत्तौ चार्वे वदतेः समनुभ्यां त्वकर्मकात् ॥ १६॥ व्यक्तनाचा सहांत्रौं च विश्रलापे विभाषया।।
ग्रोऽग्रासमः प्रतिज्ञाने चेरेखदि सकर्मकात् ॥ १७॥ समस्तृतीयायुक्तास्त्वीकरण तूपयच्छतेः॥ तृतीया चेचतुर्य्ये्थे दाण: शिति शदेर्मृड: ॥ १८॥ लिट्द्लकोश्रो कृच प्राग्वदामों यस्तु प्रयुज्यते ॥ सनः श्रुम्मृदाश़्ञाञ्यो नानोब्झो नाट् प्रतेः श्रुवः ॥ १९ ॥ अयज़पात्रेषु युजेरजायन्तोपसर्गतः ॥ सम: क्ष्रोतेरनचने भुनत्केरथ णेरणो॥ ॥०॥ यक्रर्म णौ स कर्ता चद्यवेदाध्यानवर्जिंत ॥
यथा रोहग्तं हस्ती स्वयं दर्शयते नुपः २१॥ भीक्म्योः प्रयोजकान्द्रीतिस्मययोर्चचतेगृधेः ॥
प्रलम्मने लियः पूजान्यकृष्योंवंचनेडवि च ॥ २२ ॥ मिय्याइद्दोप्ददतः पौन:पुन्य कृनो णिच: ॥ फले च कर्न्रिप्राये ख्वरितेतो चितो णिचः ॥ ₹₹॥ पचते कुसते घूते घटं कारयते तथा। अपाद्वदः समाडुन्दयो यमेरप्रन्यगोचेरे॥ २४ ॥ ज्ञाभ्रोपसर्गरहिताच्छहन्दान्तरगती तु वा ॥ ॥ इति आन्मनेपदाधिकारः ॥

## ॥ अथ परस्मैपदाधिकारः॥

परस्मैपदमन्यस्माक्कृलोडप्यनुपरापरात् ॥ २५ ॥ क्षिवोडमिप्रः्यतिम्यः प्राद्वरेंमृंजिवहो: परेः ॥ ब्याट्प्परेंम्यो रम उवाद्विभाषा चेदकर्मक: ॥ ₹६ ॥ आहारचलनार्थाण्णेरण्यन्ते यद्यकर्मकः ॥
चित्तवत्कतृंको यद्वत्तोषयत्येष पार्थिव: ॥ २७ ॥
प्रुदुस्तुजन्युधबुधेड्नशिम्यश्न णिचोथ न।।
दम्यायमायसपरिमुहों न रुचिवद्वसः ॥ २८॥

नृतिधेट्विबतिम्यश्र क्यषन्ताच विभाषया।।
वा बुतादेल्डुडिन्टद्रयः स्यसनोर्डुटटि कल्पतेः ॥'२९॥ परस्मैपदमन्यत्मात्तथा शिश्प्रयोगतः ॥

## CHAPTER XIV.

## VERBAL DERIVATIVES

or

## Primary Nompinal Basks.

## Derived by means of the Krt Affizes.

§665. The Krt affixes (Vide §337) are added to roots or to their modified forms to form nouns, adjectives, and indeclinables; e. g. क्र-कार, कर्दू, करण, कुर्वद्, करिष्यत्, चक्रूवस्, हख्वा कर्तुष् \&c. These are, called Krdantas or Primary Nominal Basee as distinguished from the Secondary Derivatives formed with. the Taddhite affixes.
§ 666. There is a peculiar class of Krt or Primary afflxestechnically designated by Sanskrit grammarians-Unâdi or those beginning with the affix उण् $i$. e. the affix $\bar{\sigma}$ with the mute or indicatory letter gr, so called from the words कारु, बारु. \&c. in the first Sûtra being derived with the affix. These Unâdi affixes form primary nouns, like other Kṛt affixes form verbal soots, but are olassed separately because their application is limited, because the nouns derived by their means are either formed irregularly, or the connection between their senses and the meanings of roots from which they are supposed to be derived is not so elearly discernible as in the case of other primary derivatives; $0, g$. अश्नुत्ते अधबानं म्याओोतीति वा अम्त: 'a horse' which is derived either from अश् 'to pervade,' or from अध्वन्व 'road;' and आप़ with बि, \&c- कारु 'an artisan' from ${ }^{5}$ 'to do,' \&o.

## Seotion I.

Partiotples (Declinable and Indeclinade).

## 1. Participles (Declinablo)

## (a) Participles of the Present Tense.

§667. The participle of the prosent Parasm. is formed by the addition of the affix अत् to that form of a root. primitive or derivative, which it assumes before the third person plural termination of the Present Tense. If the base ends in अ; the अ is dropped; e. g.
भू ( 1 cl.$)$-भव् + अन्ति Pre. 3rd pl. भब्, अव्र भवत् Pre. P. being. स्था ( 1 cl. ) तिष्द् + अन्ति ,, तिए् + अष्= तिष्टत्, , standing. द्विण्य ( 2 cl, )-ब्बिब्त + अन्ति , similarly from
अद्र ( 2 cl .) अद्व eating. या ( 2 ol.) याव going.
हु ( 3 cl .) ज्ञाह्वत् sacrificing दिब् ( 4 cl .) दीव्यव playing. तु ( 5 cl ) ) तुन्धत्व extracting. तुद्र ( 6 ol.) तुदत्र giving psin. द्विष्प + अव् = द्विषत् , , hating.

रुध् ( 7 cl . ) रुन्धत् preventing. क्छ ( 8 cl .) कुर्वत्व doing. तन् ( 8 cl .) तन्वत् stretching, \&c. की ( 9 cl .) फीणत्र buying. सुष्प ( 9 cl . ) मुष्णत् stealing, \&c. चुर् ( 10 cl .) चोरयत् stealing. बोधय cau. of बुद्य, बे पयद्य causing to know. बुबोधिष्ट desid. of बुध, बुनोधिषद् desiring to know.
दिस्स desid. of दr, दित्स्त desiring to give.
चेक्षिप् freq. of क्षिप्, चेक्षिपव् throwing 8gain and again.
\&c. \&c. \&c. \&c. \&c.
(a) The term. अत् is optionally changed to वस् when added to the root बिद् ; बिद्धव or बिद्यस्व ' knowing.'
(b) The affix अव् when added to द्विष्द and चु 'to extraot Soma juice in a sacrifice' has the sense of an agent; as द्विष्य $m$. 'an enemy.' यक्षे सर्वे तुन्बन्तः 'all are the extractore of Soma juice in a sacrifice.
H. 8. G. 27
(e) When affixed to अर्ई it has the sense of 'fitness, respect;' अर्छव ' one deserving respect, respectable.'
(d) $\overline{\text { ® }} 2$ P. and vi cau. take the affix अत् when the idea of difficulty is not present; अर्धीयव 'stu lying without experienoing any diffioulty;' धारयतू 'holding or bearing with ease;' but क्रच्च्हेण अधीते, क्रृ्छेण घारयति.
§668. The deolension of the Participles in अत् has been treated of in § 116.
§ 669. The participles of the Present Atm. is fermed by adding आन to the root which undergoes the same changes befere it, as before the termination अते or अन्ते of the 3rd pl. pre. आन is changed to मान, in the case of roots of the 1st, 4 th, 6th and 10th classes, and all derived roots, or rather when the base ends in अ, before which the अ of the base remains unchanged; o. g. एध्र् (1. el.) एधमान 'growing;' बन्द्र ( 1 cl. ) बन्दमान ' हaluting'; इी ( 2. cl. ) शायान 'lying down;' द्विष्ट ( 2. cl. ) द्विषाण; हन् with अा ( 2. cl. ) आघान ' killing;' धा (3. cl. ) दधान 'holding; हृ ( 3. cl. ) जूह्वान; दिव्र (4. cl.) दीव्यमान 'playing;' छ (5. cl.) छुन्बान ' extracting;' तुद् (6. ol.) तुद्वमान 'giving pain;' रुध् (7.0).) रुन्बान 'obstructing;' कृ ( 8. cl ) कुर्वाण 'doing;' तन्र ( 8. cl. ) तन्बान 'stretching;' की ( $9 . \mathrm{cl}$ ) फ्रीणान 'buying;' चुर्र ( $10, \mathrm{cl}$. ) चोरयमाण 'stealing;' \&cc. बुध्र (1. ol. )-car. बेधयति-बोधयमान 'causing to know;'-desiderative बुबोधिषति-बुबोधिषमाण 'being desirous to know,' \&o.
§670. (u) The आा of आन is changed to § in the cate of the root आस् (2. cl. ) 'to eit;' Pre. P. असीन.
( b) आन added to the roots प and यज् forms nouns; e. g. yबमानः ' that which purifies, hence, the wind' (of. Rag. VIII, 9.) also, 'one of the sacred fires;' यजमानः ‘one who sacrifices.
§671. The termination आन may be added to any root

[^114]in the sense of 'in the habit of' or' to show a particular standard of age, or capacity to do a thing; e. g. भोग ्ㅜजानः ' one habituated to enjoy pleasures:' कबचं बिभ्राण: ' of a sufficient age i. e. young enough to bear armour;' शनुं निघ्नान: 'able to kill the enemy,' \&o.
§ 672. The participle of the Pre. Passive is formed by adding मान to the Passive base in य; e. g. बुध्यमान 'who or what is known, ' अद्यमान 'what is eaten,' दीयमान who or what is given, चीयमान 'who or what is gathered, ' कियमाण ' what is done,' कृ-कीर्यमाण 'what is scattered,' चोर्यमाण 'who or what is stolen' बुध-cau. Pass. बोध्यमान 'who or what is caused to know,' Dos. Pass. बुबोधिष्यमाण 'who or what is desired to know,' \&c.
§ 673. The participles formed according to § 669 are declined like nouns ending in अ $m$. $f$. and $n$.

## (b) Participles of the Perfect.

§ 674 The terminations of the Perf, and the Past participles are weak, and therefore the radical vowel does not take its Gupa substitute before these. The penultimate nasal is generally dropped ( see § 584 ).
§ 975 . The participle of the Perf. Par, and Atm. is formed by adding बच and sान generally to that form of the root which it assumes before the termination of the 3rd per. plural. It this form consiats of one syllable only or when the root ende in आ, बस् has the intermediate ह added toit. © is optionally prefixed to वस् in the case of the roots गम, हन, दूश, विशू and विन्द ( 6 cl . ); जन्न and खन्न, and गम् and ह्वन when tīey do not take इ, form this participle from that base whicb they would asuume before the 2nd per. sing, termination, c.g.

## Parasmatpada.

Root
(to go
电
"

Pers. Pte. ईय.

घििष्ध who or what went
आए आरिबस् ,"

Roots Perf. Base ( 3 rd pl.)
नी to carry निनी

पच् to cook
बच् to speak
यज् to sacrifice
भรज्ञ to break
अस्र to throw अस्त्र
स्तु to praise
कु to do
भिद्द to split बिभिद्र
वा to give दद्
घस्ट to eat जक्ष्
हरश to see दद्रश् दहाशिबस् or दृृथ्वस् ", Baw.
बिद्द to know,\&c. बिबिद् विबिद्दस् or विबिदिबस,, knew, \&c. विशू to enter बिबिश्र विविशिवस् or बिबिग्धस्ष , entered.

जन् has जजन्बस्, खन्-चखन्वस्, गम्-जग्रिबस् or जगन्वस्, and हन्च-जघ्निबस् or जघन्वस्.
(1) In the case of roots beginning with अ, न्व is not inserted as it is in the Perfect; अज्ज्-आजिबस्,
(a) For the declension of these participles see § 124.

Atmanepada.
नी to carry
दा to give
qच् to cook
यज्प to sacrifice
क to do
बचू to speak
Fतु to praise
श्रु to hear
\&c.

| निर्न | निन्यान |
| :---: | :---: |
| दद् | ददान |
| पेच् | पेचान |
| ईज् | ईजान |
| चक्ర | चक्राण |
| ऊच्र | ऊचान |
| तुद्धु | तुप्युवान |
| शखर्र | श्राश्रुवाण |
| \&c. | \&c. |

(b) These are declined like nouns ending in अ $m$. $f . n$.
§676. Roots ending in $\boldsymbol{F}$ ( नू and जू included) form their Perf. P. irregularly; वस् is added to the root, which then undergoes the changes mentioned in §394, and is finally reduplicated: when a root is Atm. it is first reduplicated and आन aflerwards added, the final हौ changing as before; o. $g$. कृष वस्ष $=$ कीर्वम्, by reduplication चिकीर्वस् ; क्ष一-by reduplication चक्ष + आन =चकिराण; similarly तू-तितीर्वस्; ततिरणण; कृ-रिशर्ीर्वस् शाशिराण; पृ-ुपूर्वस्त, पडुराण, षc.
§ 677. The Perfect participle is not frequently used. The only participles that are most commonly to be mot with are thuse formed from the roots सद्, वस्, स्था and श्रु.
§678. The participles of the Periphrastic Perfect Par, and Atm. are formed by the addition of the Perf. Participal forms of the auxiliary verbs कु, अस्ष or सू to the base in आम् o.g. दयामासिवस्, उन्दांबभूवस्, गण्-गणयामासिक्स, गणयांब्दूरस् \&c.
(c) Past Passive Participles.
§679. The Past Passive Participle is formed by the addition of the affix त to the root; e. g. रना-हनात 'bathed,' जि-जित' conquered, ' नी-नीत 'carried,' श्रु-श्रुत 'heard,' सू-भूत ' become,' दू-द्र 'takon away,' त्वज्-त्यक्त 'abandoned,' चित-चित्त,' 'thought or me'litated upon,' \&ec.
§680. Roots capable of taking Samprasárana take it before the affix त.
§681. The affix त is weak.

## Exceptions:-

(a) The roots शी, स्विद्र 1 cl. , मिद्द, विशद्, घृष्र and मृष्व admit of
 loes the same when it takes ₹ (see § 686 b ).
(b) Such of the roots or the lat class as have 3 for their penultimate change their vowel to Guṇa optionally, when the affix त is added with the intermediate इ, and the P. P. Participle is used impersonally, or when it conveys the sonse of beginning to perform the action or andergoing the condition expressed by the root; हुद् 'to delight' हुदित, but 'to begin to delight ' प्रद्ठदित or प्रमोदित; प्रहुदितं or प्रमोदितं साधुना; प्रमुदितः or प्रमोदितः सा:ड़ः; similarly, धुत्-पयुतित or प्रयोतित \&c.
§682. The Penultimate radical nasal is generally dropped, (See §674).
§683. The augment is prefixed to this $त$ in the case of certain roots, optionally in the case of some and not at all in the case of others.
§ 684. As a genèral rule, all roots ending in a vowel, and such as take the zoptionally before any termination, and Anit roots onding in consonants generally, do not take इ; the rules of Sardhi given in the foregoing chapters that are applicable in particular cases ought to be observed.-
Roots. P. P. Ptc. Roots. P. P. Pte.

पा-पात protected
श्रि-श्रित resorted to
नी-नीत carried.
श्रु-भ्रुत heard.
सू-भृत bec̣ome.
कृ-क्रत done.
ऊर्णु-ऊर्णुत covered.
बे- उत woven.
व्ये-वीत covered.
हे *-हात called \&c.,

त्यज्-त्यक्त abandoned.
अ्रशज्——श्रष्ट fried.
यज्-इष्ट saorificed.
बुध्-बुद्ध a wakened.
व्रध्-बिद्द pieroed.
रबव्- सुप्त slept.
लम्-लब्ध obtained.
बन्ध्र-बद्ध bound.
हशू-दृष्ट se日n.
क्रुश् —क्रुष्ट cried out \&c.

Roots.

> P. P. Pte.

बच्-उन्त spoken
यु 一गुढ concealed
सृज्युष्ट wiped off, \&o.
सिध्रसिद्ध accomplished, \&c.
वृ耳-तृष्त satisfled
नशू-नष्ट perished, \&c.
बृधू-वृद grown
वृष- ृज़ happened, completed. $\& c$.
श्ञक्र- श्ता able
सिच्-सिक्त sprinkled
भच्ट्र-पृष्ट asked

Roots. P. P. Pto.
वंश्यद्ट bitten
तिब्द्दिष्ध hated, \&c.
शाष"—शिष्ट governed
१ह—दग्ध burnt
वह्रे —ऊ borne
सह—सोट्ठ endurvd
धबंस्-घ्वस्त destroyed
लिह्र-लीढ lioked
हुह-द्युण or म्रढ fainted
नह-नड bound
बंस्-प्रस्त dropped
(a) शी, जाय, स्था and दरिक्रा take हु the final vowel of the firet two takes Guna substitute, and the last two drop their final; शयित, जागरित; स्थित. वरिक्रित.
(b) पत् takes F though it admits of optionally in the Desiderative; पतित.
(c) The Anit roots बष्ट and क्षुध्र admit हefore $\pi$ and त्वा; उषित, क्षुधित.
§685. Set roots (subject to § 684 ), and all derived roots admit of $\overline{\text { j }}$ roots of the Tenth Class and causals reject their inal अय, Par. Frequentatives their final अ, and Atm.
Frequentstives their य: -

Roots P. P. Pte.
शक्ष्र-शा़्रित 'suspected.'
बद्-उदित 'spokon.'

Roots. P. P. Ptc.
कभ्-कथित 'told.'
प्रथ्र्प्रथित 'spread.'

Roots. P. P. Pto. एधूーएथित 'increased

कम्प्-कम्पित्त 'shaken.'
वुर्श-द्बषित 'stolong deceived.'
ग्रह—गयहीत 'taken.'

Roots. P. P. Ptc.
बोधय् cau. Base of बुध्, बोधित 'made to know.'
चिकर्ष्श des. b. of कु, चिकर्षित 'desired to do.'
बोनुध्य Atm. Fre. Base of बुध्, बोबुधित ' frequently known.'
बोभूय-Par. Fre. Base of भू, बोभूयित.

Exceptions:- न्न्ण्, ऋष्, 'to go, to kill,' \&c., चित् 'to know, to observe,' \&c., जुष्, घस्, दीप्, मद्, and यत्; इद्ध, ॠष्ट, चिच्त, जुष्ट, त्रहत, दीस, मत्त, यत्त.
N. B. There are many Set roots which reject the intermediate - but as some of them form their P. P. participles in नand others irregularly, they will be given in their proper places.
§ 686. The following roote insert $\overline{\text { s }}$ optionally:-
(a) दम्,, शम्म, उर, दस्, स्पश, छद्, ज्ञाप्, रुष, अम, घुष्, with सम्, स्वन् with आ, and हाष् 4.1. Par. when used with लोमन्न 'the hair,' or when it means 'to be surprised or disappointed;' दान्त, दमित; ( see § 696 a. ); शान्त, शामित; पूर्ण (see (888), पूरित; दरत 'wasted, perished,' दासित; स्पष्ट, स्पाशतन; छत्र, छादित; ज्ञात, ज्ञापित; रुष्ट, रुषित; आन्त (See § $696 a$ ), अमित; सड्युष्ट सड्युषित; आस्शान्त, आस्वनित; हृष्ट-ह्टापित-लोमन्न 'horripilated with joy,' हृो-दृषितो मैत्रः विस्मितः प्रतिहतो वा.
(b) क्विश् and qू take इ optionally vefore त and खा; क्छिए, क्डिशित; मूत, पबित.
(c) The following roots admit of इ optionally before त when the P. P. Participle is used impersonally or conveys the sense of beginning to perform the action or to undergo the state 9xpressed by the root; तृष्, खबर, धुष्, फल्, भिद्द, मूर्छ्, स्विद्, 1 .


दितः or प्रस्थिन्नः चैत्र: 'Chaitra has begun to perspire;' प्रस्वेदितं or प्रस्विन्नमनेन 'he has perspired,' \&o.; स्विद् 4 cl . has सिवदित also.
N. B. When the participle is not used in the sense given above these roots reject ₹; द्षिब्ड्-प्षिबणण; 'perspired, sounded inarticulately,' \&c.
§687. (a) अञ्च् in the sense of 'to worship' takes ₹; अभ्वित 'worshipped ;' but अक्तः 'gone'; with समू-समक्त (समक्तौ शक्रुने पादौ)
(b) धुष् and शक्ष reject इ when they express the idea of 'immodesty or rudeness ;' धृष्ट 'rude,' बिशाशतः 'ill-mannered ;' but धर्षित overpowered, trifled with,' \&cc., विशासित 'tormented or ill-treated'
§ 688. न" is substituted for $\boldsymbol{\pi}$ when it immediately follows a final द्र or द ; this final द्र is also changed to नू: भिद्-भिन्न, गुल्रीण; तुर्व-तूर्ण (See §698).

Exceptions:-
(a) भिद्र has भित्त when it means 'a part, a portion;' भिब्न in other senses.
(b) बिद् 6 P. A. takes.त in the serse of 'fit for enjoyment or famous;' बित़त 'wealth, property,' वित्तः 'famous'; विन्न in other cases.
(o) मद्, पुर and मूच्छई्झ ; मत्त, पूर्त 'filled,' (also पूर्ण when it means the same as पॄ), मूर्त.
§ 689. Roots ending in अr* ( ए, ऐ and ओ chavgeable to आ) and beginving with a conjunct consunant containing a semivowel also substitute न for त; 砣 ' to run, to sleep,' क्राणु ग्लै ' to fade,' ग्लान; सहथै-संयान 'collectēd to a mass,' \&o.

Exceptions:-ख्या 'to name,' \&c. ध्यै 'to contemplate,' वये and हें ख्पात, ध्यात, वीत and हूत.
§ 690 . Whe roots given at § 414 and ज्या substitute न for त.

[^115]Roots.
री to flow, to move ही to melt, etc. इ्ली to go, to hold ही to go, to move
धु to shake
\% to destroy
c. to out
₹ to go
कु to scatter कीर्ण
ग to atter a sound, to praise, etc. गीर्ण
P. P. Ptc.

Roots.
P. P. Pte.

| to grow old |
| :---: |
| \% to tear |
| ने to load |
| - to fill, to gratify |
| य to bear, to nourish |
| मृ to hurt, to kill |
| वृ to choose |
| วร to tear asunder |
| रा̇ to scatter |
| ज्या to grow old |

§ 691. दु and যड 'to sound indistinctly;' substitute न for $\bar{\pi}$ and lengthen therr vowels ; दून 'gone,' घून.
§ 692 . The following roots substitute न for त: 一
Roots.
P. P. Ptc.
Roots.
P. P. Ptc.

डी $\frac{1}{4}$ A. to tly es to torment
धी to hold, to accomplish
ही 4. A.
मी 4 A. to give pain
दी , to perish, दीन to waste
री , hurb
का to go हा to abandon
बिज्-
त्र्वच्
₹क्रुर्ज् 1. P.

डीन, उद्डुीन
दून
धीन
लीन मिन

रीण
हान
हीन
विग्न, उद्विस्न
बक्ण
स्कूर्ण

बै to dry, to be languid बान त्री 4 A . to move, to cover त्रीण त्वि 1. P, to grow, vo awell मून बत 4. A. to bring forth.
to produce
सून
अज्ज्य to break भग्य
भुज् 6 P . भुग्न
मरज् 6. P मग
रुज्, to break कर्ण
लज्ञ 6. A. लग्न
लस्ज्ञ to be ashamed ",
₹कन्द्र-with वि विस्कन्न
with परि परिस्कन्न-क्कण
बिद्द 4. A .
§ 693. ( $a$ ) $\boldsymbol{₹}^{*}$ when it means ' to incur debt ' substitutes न' ऋण ' debt; but कृ, 'gone.'
(b) क्षि, when the P. P. Participle has an active sense, substitutes न and lengthens its इं क्षीण, reduced, emaciated; but when a curse is implied, or pity expressed, the change is optional; क्षीणाडुः or क्षितायुः भष i. e. 'die;' क्षीणः or क्षितः अर्यं तपर्वी 'ob, the poor ascetio has grown thin' but क्षितः कामो मया.
(c) $\dagger$ विक् takes न when it does not mean ' to gamble;' धृन 'a sport in which nothing is staked.' but यूतं 'gambling.'
(d) $\dagger$ वा with निर् takes न except when it has बात for its subject; निर्बाणोडग्मि: 'the fire is extinguished; ' निर्शाणो हुनिः the sage is absolved; but निर्वातः बातः
(0) इये takes न when the notion of touch is not present; संइयानो दृश्विक: 'a scorpion contracted through cold;' when it means 'to be coagulated or cold' it! य्य takes संपसारण (ई); शीनं घृतं, but शीतं उदकं and not शीनं as the idea of touch is present here; also when preoeded by प्रति; प्रतिशीनं घृतं, \&c.; with अभि and अब the change is optional; अभिछ्छयानें or अभिशीनं घृतं, अबइयानो or अबशीनो दृध्विकः; but समबइयातः
§ 694. The roots जुद्, विद्, 6. A., उन्द्र, च्रै, घा and ही take न or त; जुन्न or हुक्त, विन्न or वित्त, त्राण or ज्रात, घ्राण or घ्रात and ह्रीण or हीत.
§ 695. प्याय् has पीन when it is used with 'one's own limbe.' पीनं दुखं, and प्यान or पीन in otber cases, as प्पानः or पीनः स्वेद:; when it is preceded by a preposition, ई is not substituted for its vowel; घ्रप्यान:; but when it is used with अन्धु or ऊघस्त with the preposition आ, f is necessarily substituted; आपीनः अन्धु:, आपीनं ऊषः.

[^116]§ 696. (a) Roots onding in a nasal longthen their penultimate vowel before a wesk termination beginning with any consonant except a nasal or a semivowel, or before the affix क्रिप् इस्-शान्तू, कम्-क्रान्त, \&c.
(b) Anit roots ending in a nasal, the root बन् 1. P. and the eight roots of the 8 th class-तन and others (seo p. 355 ) drop their nasal before a weak termination beginding with any consonant except a nasal or a semivowel:-
Roots.
P. P. Pte.
Roots
P. P. Ptc.

मन 'to think', \&c. हन् ' to strike,' रम् 'to sport' गय् 'to go'
तन
क्षण्र
ॠण

मत
हत रत
गत
สส क्षत
ऋत

> नम् 'to bow' नत

यम् 'to rostrain' यत बन 1. P. 'to sound, to serve,' \&c. वत
घृण् 'to shins'
तुणू 'to graze' बनू'to beg'

घृत
तृत
बत
§697. The roots खन्, जन्र and सन्, drop their nasal and at the same time lengthen their vowel; खात, जात, सात.
§ 698. A radical व् preceding or following a vowel is sometimes changed to ऊ before त or न; when it is preoeded by f it is dropped; बर-ऊर्ण, त्वर्पूर्ण, तुर्श्-वूर्ण, सिब्-।यूत, बिक्-द्यृत्व or घ्यून (See § 693,0 . ).
§699. The following roots (some forming their P. P. P. irregularly ) reject $\overline{\text { z }}$ in the limited sense attached to each:-भ्रुम-क्षुत्ध ' $a$ churning handle'. विरे ${ }^{2}$-बिरिब्ध ' $a$ note.' सबन्र-स्व।न्त 'the mind.' फण्-फाण्ट; 'a decootion easily ध्वन्-ध्यान्त 'darkness.'
हग-लग्ल 'attached.' क्लेचछ्रू-म्लिप्ट 'indistinct.' prepared.' ( अनायाससाध्यः कबायबिशेष: Sid. Kau. )
वाह—वाढ ' much.'

In their usual senses they have क्षुभित, ध्वनित, लगित, म्लेणिछत, बिरेभित, फणित and बाहित.
§ 700. दा 'to give,' and दे, form their P. P. Ptc. as दच्त; the द of दत्त is dropped after a preposition ending in a vowel; प्रच्चअवत्त \&ce.; in this latter case the preceding ह or उ is lengthened; नीत्त, सूच, \&cc.; द may optionally be retained also ; प्रद्त, अबदत्त, सुद्त," \&c.
§ 701. The following roots form their P. P. Participles irregularly:-
Roots. P. P. Pte. Roots. P. P. Ptc.

अद् to eat. अर्ई with सम,
नि or बि with अभि in the sense of 'being near.'
in other cases ऊयू 1. A. to weave. कष् to be diffi- कष्ट, $a s$ कष्टं ठ्याcult or pain- करणम्. The ful. study of grammaris very difficult; कहं बनं \&c., but कवितं सुवर्णम् 'gold rabbed on the touchstone.'
कृष्य to be lean. हरा क्षीब् to be intoxicated. क्षीब कन्युय to stink. s्ष्राय to shake से to be thin गै to sing छा to split

जग्ध, अन्न

ज्यो to instrnet.
दो to out.
घंह $\}$ to be bulky or strong. हढ दहु \} otherwise दहंहित धा to put. हित धौत or धावित धित पक्क पीत पूय्य to stink, to putrify. पूत फल् to expand. कुल मव् to bind. मूत मा to measure. मे to barter. मूच्च्च् to faint. लाघ् with उत् मूर्त or दूर्चिचत उद्धाघ 'convalescont.'

[^117]Roots.
त्रिच् 'to go, to become dry.' घुत हाद्र 'to delight'
श्रा to cook (also श्रपू cau. of श्रा )
P. P. Ptc.

हन्न
इृत 'boiled' (when it quali-
₹तंभू with प्रति
and नि
fies क्षीर or हबनिः) clse श्राण, श्रपित. प्रतिस्तबध, निशतबध (here the स् is not changed to ${ }^{\text {q }}$ ).

स्फायू 'to grow.'
₹्फीत
§ 702. (a) The roote सु and घष्व Јake the affix बतू like त in an active sense; सुन्वन्व 'one who extracted Soma juice,' यज्वन्व 'one who has offered a sacrifice;' अa is added to ज़ optionally in the same sense; जीर्ण or जरन्र 'one who has become old' ( also जीर्णववर ).
§ 703. The participles in त or न follow the Declension of nouns in अ.
§ The P. P. partieiples have not always a passive foree:-
§704." The affix त added to roots having the sense of 'sitting or going, or eating' shows the place where the action takes place; इदं तुक्रुन्दूस्य आसितं 'this is the place where Mukunda to sit ${ }^{\prime}$ ' छदं यातं रमापते: ' 'this is the path by which the husband of Ramâ used to pass,' भुक्ष एतत् अनंतस्य 'this is the placs where Ananta took his food,' \&c.
$\S 705$. The P. P. Participles of roote implying motion, of intransitive roots, and of the roots श्रिष्, शी,स्था,आस्, वस् 'to dwell,' जन्न, रुह, and जॄ 4 . cl. have an active sense; गतोऽहं मक्रपुरम् 'I went to Madras;' म्लानो बालः 'the boy has become languid;' लक्ष्मीमाश्लिटो हरि: 'Hari embraced Lakshmî:' शेषमधिशयित: 'slept on Sesha;' वैक्कुंठ-

[^118]मधिठित: ' dwelt in Vaikunthe;' शिबहुपसितः ' served Shiva,' हरिदिनमुपोषित: 'observed a fast on the day sacred to Hari,' राममढ़ुजातः ' was born after Ráma;' गरुडमारुडः sat on Garuda; बिभ्धमन्डुजीर्ण: 'grew old after the world.'
§706 P. P. Participles have sometimes the sense of neuter abstract nouns; as जा्पिपतं 'speech', शायितं 'вleep', हसितं 'laugbing;' similarly स्थित्तं, गतं, etc.; See Bhutị. VII. 125.
§707. The P. P. Partlciples of roots meaning 'to think or to wish,' 'to know,' 'to adore,' and of the roots हन्द्र, भी etc. have thie sense of the present Tense; राजाः मत; 'he is hucoured by the king,' सतां पूजितः इद्यः अय्निः 'the fire is kindled,' so भीतः बtc.

## (d) Past Active Participles.

§708 Past Aotive participles are derived from the P. Passive Participles in त or न by adding to them the affix बत ; e.g.

Roots. भ्. to be क to do क to scatter छिद्र to cut etc.
P. P. Pto.

भूत
क्षत
कीर्ण छिन्न etc.
P. Ac. Pto.

भूत्वघू one or that has been

| कृतबत् " | " | done |
| :---: | :---: | :---: |
| कीर्णवव्" | " | scattered |
| छिन्नबत् " | " | cut |
| etc. |  | etc. |

## (e) Participle of the Future Tense.

§ 709. The Participle of the Simple Future, Active as well as Passive, is formed from the third person singular form of the Second Future of a root. . The Pararsm. Ple. is formed simply by dropping the final इ, and the Atm, and the Passive one by substituting मान for the final ते; e. $g$.

## Participles.

Roots. Par.
Atm.
दा- दास्यव्
दास्यमान
भू- भविष्धत्
मविष्पमाण

Passive.
दार्यमान or दायिब्यमाण भबिष्यमाण or भाविष्यमाण

Roots. Par.
चुर-चोरयिष्यव गम-गमिष्यत्
जि-जेष्यत्
क-करिष्यत्
श्रु-र्भोष्यत्
एधーA.
तुद्-तोत्स्यत्

Atm.
चोरयिष्पमाण संगमिष्यमाण बिजेष्पमाण
करिष्यमाण संभ्रोठघमाण एधिब्बमाण तोत्स्थमान

Paseive.
चोरयिष्यमाण or चोरिष्यमाण गमिष्यमाण
जेष्यमाण, जायिष्यमाण
करिष्यमाण, कारिष्यमाण
श्रोष्यमाण, श्राविष्यमाण
एधिष्यमाण
तोत्स्यमान

Similarly पिपठिष् Desi. Base of पन्द्विपठिष्यत्, विपठिष्यमाण \&c.: बोषू Fre. B. of भू-बोभविष्यव्, बोभविष्यमाण, \&c.
§710. These Participles are deolined like words onding in त् and अ.
( $f$ ) Potontial Participles (and Verbal Adjectives ).
§711. The Potential Participle is forned by means of the affixes "तब्य, अनीय, त and rarely पलिम, added to a root or derivative verb. This is Passive when the verb is transitive and impersonal when the yerb is intransitive. It is also used like an adjective when denoting fitness, \&c.
(1) Participles in तहप and अनीय.
§712. The affizes तडय or अनीय are added to roots or derivative bases in the sense of 'must be fit to be,' \&c. Before these the ending vowel and the penultimate short of a root take their Guṇa substitute. Before तब्य Set roots take 5, Anit roots do not, and Wet roots take it optionally. Before अनीय penultimate कर is always changed 10 अर् and not to र (as it sometimes does ); e.g.

[^119]Roots.
Pot. Ptc.
दा-दात्र्य, दानीय what must or ought to be given. चि-चेतब्य, चयनीय what mast or ought to be searched into, \&c. नी-लेत्तज्य, नयनीय श्रु-श्रोतडा, भ्रवणीय भू-भांबेतेंय, मबनीय कु—कर्तहय, करणाय बुच-बोधितब्य, बोधनीय,

| मोनल मोचनीय |  |
| :---: | :---: |
|  | " |
| ज्-माष्टव्य, मार्जनीय | " |
| सुज्- प्रह्टक्य, सर्जन |  | अस्ज्य-भर्ष्टच्य, भर्जनीय,

भ्रष्टब्य, अ्रज्नाय
मिट्--भेत्तब्य, भेदनीय
निन्द्र-निन्दितबय, निन्द्नीय
युह一गोढन्य, गुहनीय,
गूह्हितब्य $\dagger$
§ 713. The final अय of rocts of the tenth class and of causals, the final अ of Atm. Freq. Bases, when the य is preceded by a vowel and the whole य when it is preceded by a consonant, are dropped before अनीय. To Desiderative bases it is added without any change e. $\dot{g}$.

कथू- कथनीय what must, or ought to be told.


बोबुध्य Atm.
Freq. Base of ,, बोबुधनीय :, , known frequently

* The $\#$ of सृज्य is changed to आर् against § 712.
$\dagger$ The उ of यह is lengthened instead of being Gup̣ated before a strong termination beginning with a vowel.
H. S. G. 28.

बोभूए-Atm. freq.
Base of भू-बोभूयनीय what must or ought to be frequently. कुबोधिष्ट Desi. Base
of बुध्र बुबोधिषणीय ," desired to know.
(2) Participles in य (यत्, क्पष and ज्यत ). By means of यत् ( य ).
§ 714. The affir य (यत्) $)^{*}$ is added on to roots ending in a vowel in the sense of 'fit for, or fit to be, or ought to be.' Before this a the radical vowel undergoes Guna substitnte and final आ ( ए, ऐ and ओ changeable to आ ) is changed to ए.

दा-देय what is fit or ought to be given.

| चि-घेय | $"$ | $"$ |
| :--- | :--- | :--- |
| गे-चेय | $"$ | $"$ |
| छो-छेय | $"$ | $"$ |
| चि-चेय | $"$ | $"$ |
| नी-नेय | $"$ | $"$ |

$$
\begin{aligned}
& \text { suoked. } \\
& \text { sung. } \\
& \text { cut. } \\
& \text { collected. } \\
& \text { led or carried. }
\end{aligned}
$$

§ 715. Roots having अ for their penultimate and ending in a consonant of the labial olass take the affix य; शाप्- शाप्प; लभ् लम्य; रम्रम्य, \&c.
(a) When लम्र is preceded by आ, न (changed to मू) is inserted between ल and मू; आलมू-अलंभ्य 'what ought or is 6t to be killed ;' नू is also inserted when लम् is preceded by उप if the meaning be 'to prise;' उपलंभ्यः साधु: 'a Sâdhu ought to be praised;' but उपलभ्यं घन 'wealth ought to be acquired.'
§ 716. The roots तक् 'to laugh at,' इरस 'to kill,' चत् to 'look for, to ask,' यव 'to strive,' जन, शक् and सह्र take the affix य; तक्यं 'what is fit to be laughed at,' शस्पं 'what ought to be killed;' \&c.
§ 717. The roote गद्, मद्, चर् and यम्, take the affix य when not preceded by a preposition; गद् -गय 'what ought to be spoken

[^120]or told;' मय, चर्य, यम्य. चर् with आ may take this affix, if it does not mean 'a preceptor;' in which case it takes the affix $\sigma$ यत् ( य ) आचर्यो देशः 'a country fit to be gone to; but आचार्षः 'a preceptor.'
§ 718. The roots बद्व implying reproach, पण. meaning 'to traneact business,' and 玉ृ 9 . Atm. not denoting limit or restraint, take the suffix य; as अबयं षापं 'ain is reprehensible or merits condemnation;' but अनुयं ( अन्न + वद् + क्पप् i. e. य ) गुरुनाम 'the name of a preceptor ought not to be attered (out of respect ); quer गोः 'a cow is saleable;' but पाणएः (पण + ण्यतू i. e. य) जंाहाणः ‘ a Brahmana deserving praise;' बर्य 'that can be chosen or sought after;' as शातेन वर्या कन्या 'hundred men (i.e. any oṇe) can seek the hand of a girl;' but वृत्या ( ₹ + क्पप् i. . य य ) कन्या 'to be married by a particular man.

§ 719. The root वह not denoting an instrument for carrying, and $\#$ in the sense of ' a master ora Vaishya' take य; बहां 'a carriage or a vehicle;' but वाला (वह + ण्यच) 'What can be borne;' अर्यः 'a master or a Vaishya;' but आये ( $\begin{aligned} & \text { § }+ \text { שयद }) \text { 'fit to be }\end{aligned}$ approached or adored.'
§ 720. सृ with उप in the sense of 'being conceived' takes the affix य; as उपसर्या गोः गर्भाधनार्थं हृष्भेण उपगन्ठठं योग्येत्पर्थः (sid. Kau. ) but उपसार्पा (उपस्ट + ण्यवू) काशी प्रात्तब्या इध्यर्थ: (Sid. Kau.).
§ 721 जॄ takes this affix with the negative particle prefized to it and forms अजर्य 'what cannot grow old' bat this must qualify संगतं 'friendship;' of. तेन' संगतमार्येण रामाचँ्यं कुरु हुतम । Bhatti. VI. 53. In सृगैरजर्य जरसोपदिe मदे हबन्धाय पुनर्बबन्ध। Rag. XVJII. 7, the word संगत must be considered as uaderstood. If it does not qualify संगत, it will take the affix ढृ; as अजरिता कम्बलः
§722. हन् takos the affix यव् optionally, before which वधू is sobstituted for it; हन + य $=$ वยय $=$ 'what ought to be killed;' it optionally takes ved, in which case बाव is subatituted for it: तान्यः.

## By means of the affix क्यष् (य)

5 723. The roote ₹ 1.2. P. 'to go, स्तु, शास्, ₹ 5. P. A. द ज़ुरा, and roots baving कह short for their penultimate, except कृष् and दृत्, take the affix क्पप् ( य) in the same sense as यद. Wben a root onds in a short vowel, त्र is inserted between the final vowel and the affix $\pi$; o.g. इ- हत्य 'worthy of being approaohed;' क्षुत्य 'deserving praise:' जास — शिष्य 'fit to bo instructed;' $ृ त ्$ - वृत्य; हृ-आहत्य; जुरुष्- ज्ञुष्य 'worthy of being served;' वृत् - दृत्य; वृध्- चृध्य 'fit to be increased as wealth, \&cc.' but कल्प्य (कृष्+ यद ) 'able;' चृव - वर्त्य ( चृव् + णयव ) 'that ought to be teased or hurt.'
§ 724. According to Vâmana, the roots शंस्, दृहह and गुह take
 oprionally they take the affix $\begin{gathered}\text { ua ( to be given hereafter ); इंस्य, }\end{gathered}$ दोब्व, गेक्ष.
§725. घुज् also takes this affix optionally; स्रुज्य 'what is fit or ought to be cleansed;' optionally it takes ved before which the final ज् is changed to ग् ; मार्ग्य.
§ 726. (a) सू when it has a Subanta prefixed to it and is without a preposition takes the atrix क्यप् impersonally; ब्नाो川ातः ज्नह्नभूयं 'identity with Brahman.' When no Sabanta is used prepositionally with it, it takes the affix यद्; भन्य or प्रमव्य.
(a) बद्र under similar circamstances takes either क्यप् or ण्यत. in a passive sense or impersonally; नह्झोध or नह्नवयं ' $e x p o u n d i n g$ the Vods' ( व्रह्ल बेदः तस्य बद्नं Sid. Kan. ).
727. खन् takes this affix, but drops its ₹ and adds $\overline{\text { § }}$ to its penultimate rowel खन्र $+4=$ ख + य $=$ ख $+\frac{ई}{\text { ई }}+4=$ खैय 'what is fit or ought to be dug or excavated.'
728. मृ 1 cl , takes this affix when the participle so derived does not form a name, भृत्या:‘those who cught to be nourished or maintained, hence eervants,' \&c.; but, भार्या: ( भृ + य्यद्व) a class of Kshatriyas'; when सम precedes भृ, क्पप् and णयव्व are added optionally संभृत्वा: or संभार्या:.
N. B. The word भाat moaning ' a wife' ought to be derived from भृ of the 3 rd olass and affix णयद्.
§ 729. *The following seven words are irregularly formed with the affix क्यक in the sense given in each case:-राजस्रूय: ( ₹ाजन् + सू $\times$ क्पपू) राजा सोतब्यः अभिषवश्रारा निष्पादयितञ्यः। यद्धा लतात्मकः सोमः राजा स स्यूते कण्घते अन्र हत्याढिकरणे क्पष्। निपाद्नाहीर्घः; also राजबयन्त ; सर्य" ( तृ + क्पप्, or स्र 6. P. 'to incite,' 'to im: $\mathrm{pol}^{\prime}+$ क्पप् ) संरति अकाईे। कर्तरि क्यपू, निपातनादून्बं। यह्षा पू प्रेरणे तुदादि:; उबति कर्माणि लोकं प्रेरयतिो क्यपो रुट्।। सृषोघ 'falschood ' (from धृषा+ बद्र + क्यष्); रोचते इति रुच्य:; क्रुप्यं (any base metal) fr. गुप + क्यप्। गुवेरादेः कुष्वं च संज्ञायाम्। सुर्णरजतभिन्नं धनं कुप्यम्। Cf. Kir. I. 35. Manu. VII. 96. तुप् in other cases takes the affix णयतू; गोप्यं 'what ought to be concealed ' क्टे स्ययमेष वच्यन्ते छ्रहपच्याः कर्मकर्तरि । शुद्ध तु कर्मणि क्रणपाक्याः।'growing in cultivated sround;' न व्यथते अढ्पथ्प: 'not feeling pain.'
§730. (a) The following two words which are the names of two rivers are derived by means of this nffix; भिनति कलं भियः from भिद् + क्पप्; उज्झत्युदकं उज्ड्यः, उज्यु + क्यप्; see Rag XI. 8. In other cases these roots take the affix ठृ; मेत्रा, उज्सिता.
(b) Similarly the words gुष्य: and लिध्ष:; both the names of the constellation Pushya, are derived from पुष्व and सिप्र respectively with the affix क्यप् ; पुष्यन्न्यसिमन्नर्थाः पुष्यः, सिध्यन्त्यरिमन्य सिध्यः.
§ 731. The roots पू, नी and जि, preceded by वि, take tnis affix, when they are connected with the words हुंज, कल and हल respectively; बिपूयो सुक्ज:' The Munja grass to be prepared for weaving into a rope' ( मुनादिकरणाय शोधयितब्य घ्पर्थः Sid. Kau. ); बिनीय: कल्कः 'sin which ought to be destroyed;' बिजित्यो

[^121]हालि: 'The plough to be pulled with great force;' बलेन फष्टव्य:, in other cases thess take the affix यत् ; विपत्य, बिनेय, जेय.
§732. The following words are derived from the root घ्रह with the affix क्वप्:-अवगृहलं, प्रगृब्लं, पदं 'two technical terms in grammar;' गृह्यका: 'birds restrained from free motion, such as parrots, \&e.; पशरादिबन्धेन परतन्त्र्रीका इत्पर्थ । Sid Kau. ग्रामगृह्या सेना ' an army stationed outside a village'; आर्यै र्गृद्यते आर्यग्यह्यः तत्पक्षाभित इस्यर्थः ( Sid. Kau. ) 'siding with the noble.' See Rag. II. 43.
§ 733. The roote कु and वृ take both क्यप् and ण्यत्; छृत्य, कार्य; वृंय, वर्य 'what ought to be chosen, best,' \&c.
§734. युज्ञ in the sense of 'to be harnessed' takes the affix क्यप् and changes its final to गू ; युग्यः गौः ' $a$ bull to be harneseed to the yoke;' in other senses it takes the affix ण्वत्योज्य.

By means of the affix ण्यत्.
§ 735. Roots ending in $\mp$, and those ending in a cousonant take the affix ण्यत (य) in the same sense as यत्. Before this affix the ending चु and जा of a root are changed to क् and गर respeotively and the final vowel and the penaltimate अ take Vriddhi substitute; any other penultimate vowel generally takes Gupa.

क्क-कांर्य 'what ought to be done,' धु—धार्य 'what ought to be worn,' \&ec.; ग्रह—ग्राब्घं, वभू-दाभ्यं 'what ought to be impelled,' \&c.; वच्-वाक्यं 'what is arranged, a sentenee,' पच-पाक्यं 'what is to be cooked,' सृज्-मार्ग्य ' what is to be purified,' \&c.
§ 736. The root बस्त when preceded by अमा 'with' takes the affix वuत् before which the penultimate $अ$ is optionlly changed to Vriddhi; अमा सह बमतोडर्यां चन्द्राकीं अमाधम्या or बास्या 'the day on which the sun and the moon are with each other i. e. ure in conjunction.'
(a) सृज् when preceded by पारणि or the preposition समव takes the affix वयतू; as पाणिम्यां सुज्यते पाणिसर्ग्या रन्न्डु:; similarly समवसर्ग्या-
§737. ( a) The roots यज्, याच्, रुच्, प्रवच्, त्पज्, and पच् do not change their च् or ज्व to क्त or ग्र before बयव्; याज्पम् याच्चम ; रोच्चम्, प्रवाच्चम् ( ग्रन्थविशोषः ), अर्च्य, त्याज्य, पाच्य.
(b) वच् does not change its च् to क्र before vad when the meaning is 'what ought to be spoten out, speech,' वाच्यं: but वाक्यं: 'a sentence.'
(c) वञ्च् when it means 'to $\mathrm{go}^{\prime}$ does not change च् its to क्; वर्णयम्; when it means 'to bend' the च् is changed to क्रं बङ्रन्य काष्टम्.
(d) युज् when it is preceded by 9 and नि, takes the affix vea in the sense of 'what is possible or capable of ${ }^{3}$ ' and does not change its ज्य to घू; प्रयोंत्रुं शक्य प्रयोज्यः, नियोर्फ़ शक्यः नियोज्यः घृष्यः।
(o) भुज् has भोज्यं meaning 'food,' and भोग्यं 'what is fit to be enjoyed.'
§ 738. Roots ending in ड, short or long, take the affix o्यत् in the sense of 'what ought or mast necessurily be done;' लू-लाठयं 'what must necessarily be cu's off;' पाउय 'what müst necessarily be purified; सू with आi-असाब्यं, यु 'to mix, याव्य, \&c.
(a) The roots वप्, रप, लप, भप् and चप also do the same; बाप्यं 'what must necessarily be sown;' राप्यम्, 'what must be spoken of distinctly;' लाव्यम्, भाव्यम् , चाप्यम् .
§ 739. The following words are irregularly derived by means of the affix णयa; अननारय: 'what ought to be brought from the Gârhapatya i. e. the Dakshinâgni;' ( fr. नी with आ ) दक्षिणाम्निबिशेष एवेदम । स हि गाहिपत्याद।नीयतेडनिल्यश्य सततमज्बलनात्। ( Sid. Kau.; ) but आiनेय in other casee; as 'a jar;' प्रणरया: (fr. नी with प्र) चेरः श्रीट्यन्र्ह इष्यर्थः (Sid. Kau.); 'disgusted with worldly plessures;' as प्रणाध्योन्तेवासी विरक्त इत्पर्थः । but प्रणेय in other cases.

740 मीयते अनेन इति माय्यं 'a measure' (fr. मा); सम्यड् नीयते होमार्थमझिं प्रति हति सान्नाच्यं (from, नी with समू ) हविर्विझेष: 'a kind of offering (Soe Śis XI. 41.)'; निचीयतेSस्मिन्धन्यादिक

निकाय्यः निबासः ( fr. चि with नि); धीयते अनया समिदिति धार्या (fr. धा) ऋक्र; कुण्डेन पीयते ( अरिमन्र सोमः ) कुण्डपार्यः फतुः; संचीयते डसी संचाध्यः ( a sacrifice); परिचाय्यः, उपचाय्यः, समूलः ( particular places for depositing the sacrificial fire); परिचेयम , उपेचयक्य, संबाह्यम् iu other cases; चीपते असी चिस्यः आग्मिः; अझ्लेः चयनं अश्निचित्या.
§ 741. The roota शू and गै take the affix यव; बच् and स्था take अनीय; and जन, प, प्g and पत् take णयक्, in an active sense; भबतीति भः्यः ( also भध्यमनेन ); गायतीति गेय: ' one who sings' ( also गेयं साम अनेन ); प्रश्चनीय: 'one who speaks' उपस्थानीय: 'one Who stands by'. जन्यः, प्लाब्यः, पार्य ।
(3) By means of केलिमर ( एलिम ).
§ 742. A few transitive roots take the affix एलिम having the same force as the affix य: पचेलिम fr. पच्, 'fit to ripen or to be cooked; as पचेलिमा माषा:; भिंदेलिमाः ( fr. भिद् ) सरला: ' the pine trees ought to be felled;' \&o.
§743. The declension of these Participles follows that of nouns ending in अ.

## II. Indeclinable Paeticiples.

(a) Indeclinable Past Participles.
§ 744. The Indeclinable Past Participles are of the nature of gerunds. They fall under two heads:-(1) Those derived by affixing ख्वा tc the simple root 3 and (2) Those derived by means of य affixed to the root compounded with prepositions or words used prepositionally; गम्-गर्बा 'having gone;' सू with अनु—अनुलूय ' having experienced;' \&c.
I. Indeclinable Participles formed with त्वा.
§ 745. The indeclinable Past Participle or gerund in त्या is formed of all roots or derivative verbal bases to which no preposition (nor a prepositional word) is prefixed. The affix त्वा is of the same nature as the $\pi$ of the Past Passive Participle, so
that all the changes that take place before त genorally also take place before त्वा. In other wodds from the P. P. Ptc, of a root, separate the त or न from it, add a्वा instoad, and this will be the form of the gerund in त्वा e.g.

§ 746. When the intermediate इ is inserted, the preceding vowel takes its Gnṇa substitute; शश- शयिल्वा, कु-कबित्वा, जागृजागरित्वा, \&e.
(a) The roots तृष्, घृष्, ซृष् and ऋव take Guna optionallj; दपित्वा or तर्षित्ना, सृषित्वा or मर्षित्वा, क्रषित्वा or कर्षित्वा; ऋत् कतिस्बा or अर्तित्वा.
(b) But the roots मृड्, पृष्, गुण्, कुष्, मुष्, and क्किश्, the roots mentioned at § 463 and बिज्, 7 cl. do not take Guna,; मृड्-मृढित्वा ' having rejoiced;' मृद्र-पृवित्वा, गुधू-यधित्बा 'having covered;' कुषित्बा, प्रुजित्वा, हिश्रिशित्वा or हिस्बा; कुर्-क्रुटित्वा, बिज्बिजित्वा, \&c.
§ 747. Wet roots, except द्रशच्च which takes इ necessarily, and स्ट, स्, and ध्रू which rejeet इ, the five roots given under § 472 and the roots marked with an indicatory उ" admit of ₹ optionally before त्वा $0 . \mathrm{g}$.

Roots.
सृज् to cleanse गाह to enter

Ind. P. Ptc, or Ger.
मार्जित्वा, सृष्टा
गाहित्वा, गाढ़ा

* The following are the more important of the roots marked with उ; अच् 1. P. A. अन्चू 1. 10. P. A. अस् 4 P. ॠण्, कम्न 5. P. 1. A. क्रुज्, क्रम् 1. P. कृद् 4. P. क्षण् 8. P. A. क्षिण् 8. P. A. क्षेत् 1. 4. P. क्षीव्र 1. P. क्षेद्र 1. P. खन् 1. P. A. गुध्र 4. P. ग्रस्त 1. A. म्रुच् 1. P. ग्लुच् 1. P. ग्लुत्च्त 1. P. घृण् 8. P. A. घृष 1. P. चन्च 1. P. चम 1. 5. P. छृद् 7. 5. A. जलू 1. P. जस् 4. P. 10. P. $\Delta$. त₹्च् 1. P. तन्व 8. P. A. 1. P. A. 10. P. तृण् 8. P. A दम्यू 5. P. दम् 4. P. दिश्र 4. P. 10. A. धाव् 1. P. A. धंध्र 1. A. पृष्र 1. P. घुप 1. P. बस्त 4. P. सृश्र 4. P. अम् 1. 4. P. अंशू 1. A. 4. P. अंस्त
 रुप्, सुप, all of the 4th cl. P. वज्च्च, 1. P. A. बन 8. P. वस्. 4. P. विद्ध 1. P. वृद 1. 4. A. 10. P. A. वृध्र 1. A. 10. P. A. वृष् 1. P. शाम 4. P. A. शास् 1. P. शंस्स 1. P. शास्स 1. P.2.P. A. गुण्र 1. P. A. श्रम्ब 1. P. शन् 4. P. श्रिब् 1. 4. P. श्लिब् 1. P. सन् 1. P. 8. P. A. ह्वित्र 1. 4. P. सिद्य 1. 4. P. हफम्भ्, स्तम्भ्भ, 4. 9. P. स्यम् 1. P. स्रंस् 1. A. स्रिब् 4. P. and हद्द 1. P.

Roots.
युह to conceal
गुप to proteot
इन् to desire
सह to endure
लुख्य to covet
अज्च् to go, to worship
क्षण् to kill
खन्त to dig
तन to atretch
दम to tame
शम् to pacify
कम् to go \&c.
बस् 4 P . to be straight, \&o.
चृव 1 A . to be

Ind. P. Ptc. or Ger.
युहित्वा, गूहित्वा, गुढूा
गोपायित्ता, गापित्वा, गुपित्ता, युफ्त्वा
एविंबा 0 इ इध्वा
सहित्वा or सोद्वा
लोभिल्वा or लुछध्वा
अक्त्वा having gone, अय्वित्वा having worshipped
क्षत्वा, क्षणित्वा
खनित्बा, खात्वा
तनित्वा, तत्वा
वमित्वा, दान्त्ता
शामित्वा, श्रान्वा
क्रमित्वा, क्रन्त्वा, कान्त्वा*
बसित्वा, व₹्त्वा
वर्तित्वा or दृत्वा \&c. \&c.

## But त्रशच्-व्रश्विस्वा, रृन्नृत्वा, सू-सूत्वा, धू-धून्बा.

§ 748. The roots ग्धि, ही, शी, पू and जू, Set roots onding in consonants, roots of the 10th class and all derivative verbs, admit ह before त्वा; roots of the 10th cl. preserve their अप before त्वा; वि-१्धयित्वा, ढी-ढयित्वा, जह-जरीत्षा or जरित्वा, नृत-नर्तित्बा, ठ्यच्-विचित्वा, लज्ज्-लजित्वा, जीव्-जीबित्वा, \&c., चुई-चोरयित्वा; कथ्-कथयित्वा, बुध्-cau. बोधयित्वा; desi. बुबोधिषित्वा; Atm. fre. बोबुधित्वा, \&c.
§ 749. (a) The roots स्कद् and स्यन्द् do not drop their nasal; सकन्द्-सकन्त्वा; स्यन्द्र-स्पन्त्वा, स्यन्दुध्वा.
(b) The penultimate nasal of roots ending in थू or फh and that of बक्च् 'to roam abroad,' 'to deceivo' and ल్लुच्च् 'to tear out,' are optionally dropped; घन्थु-मन्थित्ञा, ग्रथित्वा; गुम्फू-युम्फित्वा, खफिख्वा; बक्चू-बश्चिस्वा, वचित्वा, वक्त्वा; लुक्चू-त्रुख्यित्वा, लुखित्वा.

[^122] the root तञ्च optionally drop their nasel before त्वा; अन्प्रंक्स्वा or भक्वा, रश्रू-रक्रा or रक्वाद अन्न-अक्जित्शा, अङत्वा or अक्चा.
(b) मस्ज्य and नशू insert a nasal optionally; मक्त्वा or मंक्ता; नाशखखा, नंस्टा or नध्रा.
§ 750. Gup̣a is optionally substituted for the penultimate इ and उ, roots beginning with any consonant and ending in any except यू or व् when त्वा has $\overline{\text { ह p prefixed to } \mathrm{it} \text {; लिग्ट्-लिखित्वा }}$ or लेखित्वा; क्रिद्र-क्किदित्वा or क्होदित्वा (also क्कित्वा); हुलू-6. P. लुभित्बा or लोभित्वा; टुव्- दुतित्बा, बोतित्वा; रिष्-रूपित्षा, रंपित्वा and रिध्वा; so रुष्, \&e., but दिक्-देवित्शा, घ्रुत्शा.
2. Indeclinable Participles formed with य.
§ 751. When a root is compounded with ons or more prepositions or words prefixed to verbs like prepositions, the indeclinable participle $1 s$ formed by affixing य immediately to it; the $य$ is changed to त्य after a short radical vowel (even when it combines with the final vowel of a preporition to a long vawel ); e. g.

दा with आ-आदाय
चि with निस्र-निश्वित्य
जि with परा-पराजित्य
नी with वि-बिनीय
भू with अनु—अनुभूय
₹ with अधध-अधीत्य

इ with प्र-प्रेत्य
कु with सम् - संरक्रत्य
क्र with द्विधा-द्विधाक्टत्य
मिद्ध with निस्ट-निर्भिय्य
प्लुत् with उत-उत्वल्लुत्य
\&c. \&c. \&e.
$\S 752$. The rules given at $\S \S 394,395 ; 459,502$ and 687 apply to the roots also in the gerund in य:

दियू with $\Omega$-प्रद्वव्य
क्ष with अव—अवकर्य
q. with आ-अपृर्व

वच् with प—प्रेच्य
वस्स with प्र-प्रोष्य
ग्रद्र with वि-विगृत्य

बन्ध् with नि-निबध्य
मि, मी, मा and
मे* with अनु-अनुमाय
\#ै with परि-परित्राय
दे with आ-आदाय

हे with आ-आहूय
दी with उप-उपदाय
ली with वि-बिलीय or बिलाय
\&c. \&c. \&c.
§ 753. Roots of the 8th class onding in a nasal, except सन्र and the roots मनू, वन्त and हन्, drop their nasal vecessarily; गम्, नम्, यन् and रम् do it optionally; तन् with बि-बितत्य; मनू with अब-अवमत्य; यन with नि—नियम्य or नियत्य; रम्र with बि— बिरम्य or विरत्य; नम् with प्र—प्रणम्य or प्रणत्य, \&cc.
§ 754. The roots खन्, जन्य and सन्व have respectively निखन्पनिखाय; प्रजन्य-प्रजाय; and प्रसन्य-प्रसाय.
§ 755. क्षि lengthens its ₹ before the affix य and जायु changes its final vowel to Guṇa; प्रक्षीय; प्रजागर्य.
§756. बे, ज्या and ब्ये do not take Samprasâraṇa; पषाय; प्रज्याय 'having become old;' उपष्याय 'having covered;' but o्ये with परि or सम, takes Samprasâraṇa optionally; परिव्याय or परिबीय; संव्याय or संबांय.
§757. The roots mentioned under § 486 do not change their आ to ई; प्रयाय, प्रधाय, प्रमाय, \&o.
§758. Roots of the Tenth class and Causals preserve their अयू before य, if it be preceded by a short penaltimate vowel; if not, it is dropped; चोरय-प्रचोर्य; बोधय-प्रबोध्य; कृ——cau. विकार्य; नी cau. wih आ-आनाय्य, \&cc but गण्-विगणय्य, प्रणमय्य, प्रकथय्य; प्रबेभिब्र्प ' having again and again caused to be broken.'
§ 759. ( a ) आप् cau. may retain its अयू optionally-प्राप्य or प्रापच्य.
§760. Desiderative bases add य immediately and Freq. bases add it after dropping their , when it is proceded by a consonant and dropping the final अ when it is preceded by a vowel; बुध-प्रश्रबोधिष्यः Fre. प्रबोबुष्यः भू Fre, प्रबोभूय्य \&cc.

* मे changes its fnal to optionally; so अनुमित्य also.


## (b) Tee Adverblal Indrclinable Participle

or
The Gerund in अस् .
§ 761. There is another Indeclinsble Participle having the same sente as that in त्वा, formed with the affix अम्. Belore this the root or the derivative verbal base generally undergoes the same changes as it does before the ₹ of the Pass. Aorist 3rd sing.; नी-नायम 'having carried or led'; दा-दायम् 'having given'; यू-भाबम, भिद्-भेद्म, मह-माहस्, गस्-गमम्, \&c.
§ 762. This Participle is generally used at the end of compounds; स लोट्घातं हतः 'he was pelted to death;' बन्दिग्राहं वृढ़ता (Vik. I.) 'She was taksn a captive;' स मूलघातं न्पवर्धीदरींश्व (Bhatti. I. 2.) 'He totally exterminated his enemies, \&c.'
§ 763. The participles in त्वा and अม् * when repeated yield the sense of repetition of the raion or condition expressed by the verb; ₹दृत्शा ₹घृत्वा or ₹मारं ₹म - 'having repeatedly remembered; पीत्ञा पीत्वा or पायं पायम् 'huving drunk again and again;' similarly भुज्-भुुक्त्वा भुक्त्वा or भोजं भोजम ; श्रु-ध्रुत्वा श्रुत्बा or श्राबं श्रावम्, गम्-गतंता गत्ना or गामं गामम् or गमं गमम, लमू-लबधवा ल玉धवा or लम्भं लन्सम or लाभं लाभय्, प्रलक्भं प्रलम्भमू, जागृ-जागरं जागरम , $\dagger \& c$.

* आभीक्ष्ष्ये णम्नुल्र I Pân III. 4. 22.
$\dagger$ At the end of compounds this may not be repeated and yet have the sense of repetition; as ins
'लतानुपातं कुछुमान्य मृह्लात्स नयवस्कन्दमुपास्पृशः ।
क्रुतूहलाच्वारुशिलोपबेशां का कुत्स्थ ईषत्₹मयमान आसत $n$ ' Bhat tii. II. 11 The descendant of Kakuteths, smiling gently, repeatedly bending down the creepers would pluck their flowers, wading through every stream (that he came across), would sip the waters, and seating himself on every charming slab would remain there (in admiration of the scenery ).
§764 The Gerund अय् does not, in many instances, express the notion of repetition.
§ 765. This gerund or the one in त्वा is used with the words अय्ये, घ्रथमं and पूर्ष, used as prepositions, although the notion of repetition is not present in these compounde; अग्रेभोजं-सक्या या श्रजात 'having first eaten he goes out.' so प्रथमंभोजं or भुक्त्वा पूर्वभोजं or भुक्त्षा व्रजाति.
§ 766. The gerund in अम् of the root क्र is used *
(a) with the noun governed by it, if it be compounded with it prepositionally when censure is implied; चौरकारं आकोशाति ( चौरशब्दं उचार्येत्यर्थः ) 'cries out (he is ) a thief, a thief.' In this case च् is added to the noun governed.
(b) with the words स्वाद्ध, लवण, and संपन्न, हू being added to these as before; अस्वाद्युं ख्वाद्युं क्रुखा भुंक्ते ख्वादुँ-लवणं-सम्पन्नं-कारं भुंक्ते the eats having sweetened or seasoned his food.'
(c) with the words अन्यथा, एवं, हत्थं, and कथं, provided the root क्रु loses its sense; अन्यथाकारं हृते 'he speaks in a different manner;' एबंकारं भुंक्ते 'he eats thus:' similarly इत्थंकारं, कथंकारम्, but शिरोन्यथा क्रता भुंक्ते.
(d) with the particles यथा and तथा when an angry reply is given; यथाकारं मोक्ष्ये तथाकारं मोक्ष्ये किं तबानेन (Sid. Kau.); 'I will eat in this mnnner, I will eat in that manner, what have you do with that?"
§ 767. The Gerund of the roots दृर् and बिद्र $\dagger$ is compounded with their objeots and expresse totality; कन्यादर्श बरपति 'chooses as many girls as he sees, i. e. all of them;' घ्राझणनेंदं
* कर्मणबाकोशो क्रतः खहुम् । स्वादुमि णहुल्ड। अन्पथैक्थमित्थंस्डसिद्याप्रयागश्वेत् । यथायथयोरस्रूयाप्रतिबचने। Pân. III. 4. 25-28.
$\dagger$ कर्माणि दृशिबिबोः साकल्ये। Pân. III. 6. 29.

भोजयति, यं यं आास्रणं जानाति लभते बिचारयति वा तं संब्बं भोजयति इत्यथेः (Sid. Kau.) 'he feeds every Brâhmaṇa that he knows or comes across or renembers $i$. $\theta$, all of them.'
(a) The gerunds of बिद्य 'to get' and जीव् 'to live' are joined with यावत् in the same sense; यावद्दे दं भुंत्त 'eats what he gets.'
(b) $\dagger$ With the words चर्मन and उदर the gerund of gूर is used; चर्मgूरं ₹्वृणाति; उदरपूरं भुंन्त् ' eats so as to fill his bellv'
§768. This gerund of विष्श is used with इडुष्क, चूर्ण and रूक्ष; $\ddagger$ शुर्कपेषं पिनट्टि ब्रुष्कं पिन仑ीत्यर्थः ( Sid.Kau. ); so चूर्णवेषं पिनटि The grinds to powder;' रूक्षपेषम्.
§769. With the words समूल, अकुत and जीव are used respectively the gerunds in अम of the roots हन, क् and मह in a cog.
 अक्रतकारं करोति 'does what ought not to have been done;' जीवमाहं गृह्नाति ' captures him so as to preserve him i. e. alive.'
(a) The gerund of हन् and पिष् is used with words signifying instruments (of action); पादघातं हान्ति= पादेन हन्ति'strikes (kicking ) with foot;' उद्दपेषं पिनाष्टि = उढकेन पिनध्टि 'grinds with ( using ) the water.
(b) Similarly the gerund of gृत् and मह is used with हसत 'and its synonyms, and that of पुष् with स्व; हत्तबर्तं वर्तपति; so करवर्तम्, हस्तेन खुलिकां करोतीत्यर्थः। Sid. Kau.; हस्तमाहं गुहातिः similarly पाणिग्राहम्, करश्राहब, \&e.

[^123]§770．The gerund of बन्ध्र is used with words denoting peculiar arrangements of stanzas，\＆cc．，चफबन्ध्ध बध्नाति，होश्चन्न्यं बस्शः स्तुरजबन्ध्ध बद्धः，मयूरिकाबन्धम्य，अट्टालिकाबन्धश्，\＆cc．
§771．† With the words जीब and gुरु used subjeotively the gerunds of नशू and बह् are used；जीषनाशं नछयति जीबो नक्यतीत्यर्थः， पुरुपषाह वहति पुरुषो बहतीत्यर्थ：
（a）$\ddagger$ The gerunds of बुve and पू天 are used with ऊर्ण simi－ larly；ऊर्ष्वशोषं शुष्यति，बक्षादिरुर्ष्य एव तिठ्य ध्रुप्कत्तीत्यर्थः। ऊर्द्धपूरं घूर्षते，ऊर्ष्वद्युस एव घटादिर्घर्षोदक्काढिना पूर्णो अपतील्पर्थः । Sid．Kau．
（ 6 ）$\dagger \dagger$ Sometimes the Gerund in अम् is used with words de－ noting a standard of comparison；घृतनिधायं निहितं जलं＇the wator was kept with as much care as ghee？＇अजकनाशं न巨ः अजक इब नह्ट इइसर्थः।
§772．§ The gerund in अम् of roots having the sense of हिस्ट ＇to strike，＇\＆c．are used with words denoting the instrument when the object of the gerund and of the principal verb is the same；दण्डोपघातं गाः कालयति i．e．दप्डेनोपघातं＇he colleots to－ gether cows beating（them ）with a stick；＇दण्डताउस् ；but दृण्डेन चोरमाहत्य गाः कालयति．
（a）The gerunds of पीड्र，रुद्य and कर्ष，with उप，are used with nouns having the sense of the Loc．or the Inst，：पार्ब्षोपपीकं शेते i．e．पार्श्वाभ्यां उप्पीडम् ；व्रजोपरोधं गाः ₹थापयति i．©．व्रजेन क्रजे उपरोषं बा；पाण्युपकर्ष धानः संतृर्वाति i．e．पाणातुपकर्ष पाणि－ नोपकर्षे बा । Sid．Kau．
（b）Similarly केशामाहं युध्यन्ते i．e．केशेष्ड परहात्बा；हस्त्राहीं i．e．
＊धधिकरणे बन्धः। संज्ञायाम् Pẫ．III．4．41． 42.
† कर्तोर्जी बपुरुषयोर्नशिबहो：। Pân．IIL．4． 43.
$\ddagger$ ऊर्ष्षे खुषिपूरो：। Pân．III．4． 44.
†t उपमाने कर्मणि च । Pân．III．4． 45.
§ डिंसार्थानां च समानकर्मकाणाम्य । सम्तम्यां चोपपीठकघकर्षः। समासफो। अ्रमाओे च । अवादाने परीप्तायाम्य । लितीयायां च। PAD．III．4．48－53． H．B．G． 29 ．
 वा उत्र्कर्ष्य ।
(c) Nouns having the sence of the Ablative and the Accusative are used with this gerund of a root when haste or hurry is intended; इार्योत्थायं धाषति 'runs having quickly got up from the bed;' यटिप्रांहं युध्यन्ते; लोष्टमाहव्, \&c.
§ 773. * A root may be used in its gerandive form in अम्य with its object prefixed to it if that object be a part of the body which can besevered without fatal effects; गु विक्षेपं कथयति 'narrates contrating the eyebrows; but शिर उनिक्षिध्य (not शिरउनक्षेपम) as the severance of the head would cause deatb
(a) Similarly when a part of the body is completely hurt or pressed in the action, the gerund in अघ is used with that part; उरःपतिपेष युध्यन्ते i. ©. कुस्तम्नुः पीटयन्तः 'afflicting the whole bosom;' उरोविदारं प्रति चस्करे नखैः।
§ 774. TThe roots बिश्र, पदू, पद्, and स्कन्द्र are used in their gerundive forms in अम् in the sense of ' oomplete occupation or pervasion or repetition' with nouns which if not compounded would have stood in the Acc.; गेहानुप्रवे शमास्ते गेहां गेइमनुरवंशार्। गेह्हमनुप्रवेशमनुपवेशाम 1 so गेहानुप्रपातम्, गेहानुप्रपाद्य, गेद्दानुस्कन्दम्, \&c.
§ 775. (a) $\ddagger$ The gerunds of अस्त् and तृष्थ are used with nouns denoting a period of time intervening between the repetition or performance of the action; दूचहात्यासं or ढूघहमत्यासं गाः पाययति 'he makes the cows drink water allowing two days to intervene i. e. every third day' अय पाययित्वा द्वघमढातिक्रम्य पुनः पाययतीत्यर्थः। ( Sid. Kau. ); similarly द्यहतर्तर्षम or द्वहांतर्षम् .

[^124](b)* Similarly the gerunds of दिश with आ, and घह् are used with नामन्श and in the sense of the Aco.; नामदेशमाचर्टे नामग्राई मामाह्वयति, \&c.
(c) The gerund of भू may optionally be used after तुष्षीं and अन्बच्; वूष्णींदूय-यूत्वा-भाषं; अन्बग्भूय, अन्बग्भूत्बा, अन्वग्भावर्य .

> (c) The Infinitive.
§776. The Infinitive is formed by the affix तुम्म with the sume -difect as the ता of the Future; e. g.

| Ruots. | Infinitive | Roots. Infinitive. |
| :---: | :---: | :---: |
| E to go | एतुष्ट | ग्रन्य्य to compose ख्यन्थितुप् |
| एधू to grow | एधितुय | पच् to cook पक्तुम्प |
| दा to give | दातु ${ }^{\text {¢ }}$ | त्रश्च् to cut त्रश्वित्तुम् or त्रहुष्य |
| नी to carry | नेतुष्य | यह to cover गुहितुप्त or गोटुम् |
| Eto do | कर्तुष्ब | सह to bsar सतितुग्र or सोटुम् |
| भू to be | भवित्तुम् | चुरू to steal चोरायतुम् |
| yू to shake | धवितुम्म or धोतुप् | बुप्र Cav. बोधयितुम |
| It to chooso | वरितुम् or बरीतुम्य | Desi. बुबोधिषितुय् |
| Aै to sing | गातुप् | Atm. Freq. बोबुधितुष्ष |
| गम्र to go | गन्तुम्र | \&c. \&c. \&c. |

## SECTION II.

## Verbal Nouns Formed iby means

of
Various Křt Affixen.
§777. In the following list are alphabetically arranged almost all the common Krt affixes forming nouns ( substantive and adjeotive ) with varions significations from roots or derivative bases. अ-( अच्, अण्, अपू, कन्म, खच्, खश़, खलू, घ, घञ, ट, टक्, ढा, ण, and का ):-

[^125]अच्－denoting＇the agent＇is added to－पच् and other roots； पचतीति पचः＇one who cooke；＇चर्यरः，चुर्चोरः ब्यदः， नद्－नदः（नदी）；－to सृ and षच्，when the words जाए and शन् are prefixed to them reapectively；जारमरा＇an adulteress；＇ च्वपच：＇a Ohândâla＇－to ce when the noun governed by it is used prepositionally and when the idea of difficulty is not present or when the whole compound denotes＇age；＇अंशं हरतीजि अंशहर：‘ one en＇ltled to a share，a heir＇；but भारहार：‘ a load－ bearer＇（ भार＋हृ＋अण ）；कबलहरः＇a young shild；＇also when आा is prefixed to it in the sense of＇in the habit of．＇पुण्पार्जि हतं शीलमस्य असौ पुष्पहर：；－to the root मह्र when the words श्रित्ति ＇a missile，＇लांगल＇a plough，＇अंकुरा＇an iron hook，＇तोमर＇ javolin，＇याष्ट＇a stick，＇घट，घटी and घजुष्ट are prefixed to it； शक्तिं ग्ह्नातीति श्ञात्तिमह：＇one armed with a spear，＇\＆c；लांगलग्राइ： \＆o．；also when स्रत्र is prefixed to it and the root is used in the sense of＇wearing＇；घुत्रश्र：＇wearing a sacred thread；＇but सूत्रझाहः（ सून्र＋ग्रह्र＋अण ）＇one who takes in his hand a sacred thread；＇－to अर्反 when a noun used objectively is prefixed to it；घूजामर्हतीतिति पूजार्ोों ज्राल्मणः＇a Brâhmaṇa deserving worship；＇ －to रह् and जक्र when the words स्तम्ब and कर्ण in the Loc． are prefixed to them respectively；स्तम्बेरम：＇an elephant，＇ कर्णेजप：＇one who whispers into the ear，a spy；＇－to any root when the word शं is prefixed，शंकरः，शांभबः，शंबद：\＆cc．，－to शी when a word showing the place of aotion precedes，खे शेते ख－ （ से ）शयः＇dwelling in the sky，＇ 80 ह्हाँ＇＇dwelling in the heart，i．© Madana＇；also when words like पार्ग उदर，पृס，\＆c． and उत्तान，\＆c．precede，पार्व－उदर－पृष्ट－शाय：＇sleoping on the sides，＇\＆c．，उत्तानशय：＇lying on the back with the face up－ wards．＇so अबदूर्धशय：（अवनतो मूर्धा अस्य तथा शोते）i．o．＇with the face downwards．＇When added to roots ending in $\overline{\xi^{\prime}}$ and to nome others it forms abstract nouns，चि－चयः＇$a$ collection，＇ जि－जयः，मी—मयं，दृष्वर्ष：＇a shower of rain．＇\＆c．
अण्र一is added to roots when the words forming their objects are prefixed to them，क्रुभकारः＇a potter，＇भारहारः一When a an－
hanta is profized to हन्द with सब, the न् of this root is changer to द् optionally; बर्णसंघात्तः or-cः 'a, collection of words.'
अभ-is added to roots ending in उ and 末e short or long; it sometimes forms abstract nouns, sometimes shows the place or the instrument of action denoted by the root; स्ठु-स्तब: praise, यु-यवः barley, पू-पष:, स्यबः, क- कर: the instrument of doing anything i. o. the hand, गु-गर: poison, द-दरः fear, वृ—बरः a boon \&c., स्तृ with वि-बिष्टर: a tree or a seat, बिस्तरः otherwise; हन् with सद्य takes this affix; संघ: a collection; गयू also takes it, गम:; अद्द preoeded by a prefosition takes this affix and is changed to घस्ष ; निघसः, प्रघसः, बिघसः \&o.; food or eating; (when no preposition precedes, it takes घग्-घासः ); the roots जप् and व्यभ् not preceded by a preposi tion take अष् ; जप: muttering prayers, द्रपधः the act of piercing; (but when a preposition precedes, they take घञ ; as उपजाप: secret whispering into the ear, separation, \&c.); the roots स्वन् and हस्त by themselves take अण् or घञ्र; स्वनू-स्वनः or स्वानः sound; हस्तु हस: or हासः; with a preposition they take the latter ouly; घस्वानः; प्रहासः \&c.; यम् without any preposition or with the preposition उप, नि, बि and सम् takes either अपू or घग् ; यमः or यामः restraint, control, \&c, उपयमः or यामः marriage; similarly नियमः or निपामः \&c.; the roots गद्, नद्, पद् and ₹्वन्, with नि take अप् or धड्र ; निगदः or निगाद: speech, निनदृ or निनाद: sound, \&c. क्रण with or without नि takes अप् or घञ्र; क्रणः or क्राणः, निक्रणः or-काणः the sound of a lute; the root मद् when a word other than a preposition is prefixed to it takes अण्; with a preposition it takes घञ ; घनमद्: the pride of wealth, उन्मादः madness, insanity; but when preceded by प्र or सम् it takes अप्. when the meaning is joy; प्रमद: or संमद; in other cases it takes घम्; प्रमादः, संमाद. carelegsness, oversight, a blunder. The affixes अपू and घत्र are added to several other roots too numerous to note here; the difference between these is that घझ, occasions Vridahi of the preceding vowel, अप् does not.

क-is added to roots having इ, उ, ₹, or ल for their penultimate, and to the roots पी and कृ and denotes the agent; लिखलिखः one who writes, क्षिप्-क्षिप:; one who throws, बुर्यु-ुपः \&c. प्री-घिय: one who pleases ; कृ-किर: one who scatters ; it is also added to roots onding in आ with or without any preposition, the final आ being dropped ; ज्ञा- ज्ञः or प्रज्ञः one who knows, wise ; ह्वे 一冨: or आह्वः one who calls; also when a subsata is used prepasitionally with it; दा-गोव: one who gives cows or cuts the hair; पा-द्दिपः ( इाभ्यां विबतीति) an elephant; when alded to स्था it has various meanings; समसथ: happy; विषमस्थ: placed in difficulties; पर्थ: \& measure of corn, i\&c. This is also added to ख्यह—गृहं a house, गृहा: a wife, a house.

कञ्र-is added to दृश् not meaning 'to see' when a pronoun precedes it; तत् + दश्र=अ=ताद्धा; like that; also when the words समान and अन्य precede; सद्धाः like to, अन्यादृशः like another स is added similarly; सद्कः, तादक्षः \&c.

खच् and खश्—Before these the अ of the noun forming the object of the root with which it is used prepositionally inserts the syllable म after it. खच् is added to the root वद् after प्रिय and वशा; प्रियं बदतीतित प्रियंबद्द: ' one who speaks sweetly; वशीक्दः 'subject to the influence of, obedient to the will of;-क after the words क्षेम, प्रिय, मद्र, and भय; क्षेमं- प्रियं-मन्रं-करः doing good, \&c.; भयंकर: causing fear, dreadful, अभयंकरः; -to the root गम् after a subanta; विहड़्म: passing through the sky, a bird; -to the roots भू, तृ, दृ, जि, ध, सह, तष् and दन् when the whole is a name ; विश्धंभर: God; रथंतरं a portion of the Saima Veda; पतिंबरा a birde who chooses her busband; शा ज़ंजयः an elephant, युगंधर: name of a mountain; परंतपः neme of a king ; अरिंद्मः name of a king;-to यम् after वाच्, बाचंयम: one who restrains his speech for the observation of a vow; -to the roots सह and $\varepsilon$ after the words सर्व and पुर raspectively ; संर्बसक्ष the earth; पुरंबर: Indra;-to कष् after the wordsसर्ष, कूल, अभ्र and करीष; संर्बकष: all destroying, all powerful;
slao a rogue; क्रलंकणा ( a river) sweoping away its banks; जरंकण: dashing against, coming in collision with the olouds as the wind; करीषंकषा blowing away dry cowdung, as a strong wind or gale. खंश is added to प्र cau. as in जनमेजयः making the people tromble with fear; name of a king;-to अज्, धे, तद् and हा 'to go' after the words बात, शुनी, तिला and शार्₹ flatulence; बतम जः facing the wind, a kind of deer; स्रानिंधय: \& kitten; तिलंतुर्ःः an oilman; and शार्द्रुजहा: caasing flatulence ( माषा: ) a kind of bean;-to धे and धमा after the words स्तन and नाडी, respectively. स्तनंधय: a taby sucking breast; नाहिं( ठीं )धमः a goldsmith;-to तुद्र after बिध्रु and अरुष्त विध्रुंतुदः the afflictor of the moon i. e. Ráhu; अरुतुद्ः (अरूंथि मर्माणि तुवतीति) wounding the vital parts, painful;-to पच् after words showing measure as प्रस्थंपचा स्थाली, खारिंपचः कटाढः and after मित and नख-मितंपच: one who cooks measured corn, a miser; नखंपचा nail-scorctuing (as यवायू: );-to द्धश् ond तप् after the words असूर्य and ललाe; असूर्यंपछयाः those who do not see the sun i. e. the queens of a king who are shut up in the harem; ललाटंतप: scorching the forehead;-to हृश, मट्र and ध्या afer उघ्य, हरम and पाणि respectively; उमंपइय of a fierce aspect, इंरमवः ligatning; वाणिंधम: a road (shrouded in such darkness that one has to clap one's hands for driving away serpents \&c. that may be in the way ); to मन् meaning 'to consider oneself' as, पण्डितंमन्य, a pedant, who considers himself a Pandita; गांमन्य: one who coneiders himself a cow $i$ e. who is very hamble; \&ec.
सल - is added to any root with ईषत्, दुर or तु prefixed to it when the idea of esse or difficults is present, ईष्कर: done easily; दुष्कर done with difficulty; छकर done easily; so हुः शासन, दूर्यो $\begin{gathered}\text { न } \\ \text {, \&cc. \&cc. }\end{gathered}$

- -is added in the sense of the place or the instrument of the action or forms abstract noune; क् with आ-आकरः a mine ; खन्त with आा, भखन: a spade; पण with आ, आपणः a place of traffic ; कष्निकषः a touch-stone; चर-गोचरः a pasture-ground; संचर: \& path; वह—वहः a shoulder, निगंमः that by which the
people are guided, the Veda; त्रज: and c्यजः a fan. Before this छाद् not preceded by more than one preposition becomes छछ्; ब्न्तच्छद्ध the lip, प््छ्छद; but सहुपच्छादः .

घन्र-added to roots ending in consonants has almost a universal application and a variety of senses; before this the final चg or -ू are changed to क्र or ग; पच्-पाकः food; कम्-कामः desire; श्रम-विभ्राम: rest; ए-सार; strength, substance, with अति-अतिor अतीसिरः dysentery; हृ—द्धार: a necklace, पद्याद: a foot; स्याग्र: being, a thing \&e; विश्रेशः a house; रुज्योगः a disease, सपृर्य -स्पर्शः touch; इन्धू--एध: fuel; श्रन्थू-पश्रम्थ: laxty; चि-चायः ( चीयतेडस्मिन्नादिकं) the body, with निनिक्राय: a house, \&c.;-to रु when preceded by a preposition, बिराब: the wasbling of birds (otherwise रब:). The roots सफ्फुर and सकुल change their vowel to आ before this; स्फार: or स्फालः the throbbing of the hand, \&cc. रु and पू preceded by आ take both धम् and अण्; आराबः or-रब: a loud sound; आघाबाब: gब: a deluge. Sometimes the affixes घञ्र and अप् are used in different senses; नी -नाय: chief, प्रणयः friendship, kindness; परिणायः the act of moving a piece at chess, draughts, \&c. परिणय: marriage: ₹ with नि-न्याय: justice, न्पय: ruin $_{3}$, मह with अन्न or नि-अबग्राह: or निग्राह: impediment, separation; अवय्यह: a grammatical mark; चारस्य नित्रह: the confinement of a thief, but अवभाह:- ग्रह्ठ: draught, want of rain; fच after पुष्प take the affix घञ् when the whole means 'gathering flowers with the hands' पुष्पचाय:, but पुष्पचय: 'collecting flowers with a stick' \&c.; it is also added to भुज्त and उब्ञ with नि; भ्रजः the hand; न्युब्ज: hump-bactzed, the Nyagrodha tree.

ट-is added-to the root कृ preceded by दिवा, भास्, यद, तव, किम्, a numeral, and nouns governed by it; दिवा करोतीति दिवाकर:, भास्कर: the sun, यत्करः \&c.:-to स्व preceded by पुरः, अग्रतः, अप्रे, and पूर्वः, पुर:सरः, अपतःसरः a leader, \&o.; and to चर preceded by मिक्षा, सेना, दाय and words showing the place of action; मिक्षाचर: a boggar, सेनाचरः a soldier, \&cc.

टक्-is affixed to हन् preceded by जाया or पति, हन् changing to इ्न the whole meaning 'bearing an ineaspicious mark'; a husband orusing the death of his wife-जायाஜ: bearing a mark on his body indicative of the death of his wife; similarly पतिही;-this is also added to हर् when the agent of the aotion is not a man; वित्तघं checking bile, such as ghee; वतिही (पाणिरेखा ), \&c.;-to हन्न preceded by हुस्तिन् and कपाट in the sense of 'having the power to do what is denotea by the root;' हत्तिघ 'one able to kill an elephant,' \&o.;-and preceded by पाणि and ताड in the sense of 'one having the skill;' पाणिघ: 'one who beats time with the hand, also a drummer (beating a drum with the hand ); 'to पr 'to drink' and गt if not preceded by a preposition; सोमप: 'one who drinks the Soma juiee'; नाम गायतीति सामगः 'one who chants the Sâma Veda '; but सामसंमायः (whan a prep. preceder it ); पा 'to protect' takes अ; क्षीरपा जाहणी, \&c.
E-is affized to गम् preeeded by अन्त, अत्पन्त, अध्वन्, दूर, पार, सर्ब, अनात, सर्बस्र, पस्ष creeping on the ground,' उरस् and बिह्हायस्ष and denotes the agent; to गस् preoeded by द्वुर and चु and shows the place of action; before this the final consonant with the preceding vowel or the final vowel of a root is dropped; अम्न गซ्छतीति अन्तग: 'one who goes to the end;' अध्वगः 'a traveller;' बत्रणः, उरोगः 'a serpent;' बिहायस् is changed to विह-विहग: 'a bird,' दूर्ण: ‘a fortress,'\&c.;-to हन् when a blessing is implied' तब पुत्रः रानुह् म मबेव 'may thy son be the destroyer of his enemies;' -sleo to हन् with अण after the words क्ठेश and तमस्त् केशापछ: 'removing pain, consoling, a son;' तमोषह्: 'the dispeller of darkness, the sun;'-to जन् preoeded by a word having the senss of the Loc. or of the Ab. and not denoting a class, or when it is preceded by a preposition and the whole is a name; मंदुरज: 'born in a stable;' सरासिजं 'a lotus;' संस्कारजः 'produced after some operation;' अटृ ग्नः \&o.; प्रजा:, अन्डुजः 'a younger brother;' the words द्धिजः, अजः, अाहणजः \&c. are also formed by means of this affix: this is also added to स्य with परि; परिखा 'a ditch'

ण-is added to roots onding in आ whioh insert \& bemfore it; दा-दाय: 'one who receives a share,' धा-पायः ' one who holds,' sce-to हघये when preceded by अब and प्रति, अबरपायः 'mist, frost,' प्रतिइयायः 'a catarrh or cold;-to ह, हु. सो and E preceded by a preposition; अत्यायः 'violation,' संस्राब: ' oozing, trickling;' अवसायः ' end ', अबहार: 'a thief, a seamonster';--to लिह्र, श्लिष्, बह्, ब्पभ्र, अ्वस् and भू; लेह्ह: 'a lambative, an electuary;' '乡ष्व: 'an embrace,' प्राE: 'an alligatof,' ब्याष: 'a bunter,' भ्वासः ' respiration,' माषः ' a thing;-to नी and $\frac{1}{\text { s. not preceded by a preposition; नाय: ' a leader', दाव: ' a }}$ forest-fire;'-to ज्बलू, चल्, जल्, टल् 'to be confused', तल्र 'to smell,' हल्र, पल्र, बल्, पुल्, कुलू, शत्र, हुल्य, पत्, क्य, पथ, नथ्, बर्, , अ्रझ्, क्षर्, सह, इाद्, क्रुश्र, बुध्, and कस्, (these may also take अच् ); ज्गालः ( or ज्बलः ), flame or blare,' \&c:to शीलू, कम and भक्ष, when their objects are prefixed to them; मांसझीलः ' one who keeps flesh;' मांसकमः ' one who wishes for flesh;' मांसमक्ष: ‘ one who eats flesh';-to ईक्र, क्षम्र and चर् with आ; सुलप्रतीक्ष: ' one desiring happiness,' बहुक्षम: 'forgiving much.' कल्पाणाचार: 'good-conducted;'-to हे, हे and मा after their objects; स्वर्ग ह्वयते स्वर्गहायः, तंतुवायः 'a wenver, घान्यमाय: ' measure of corn;'-to अद with नि, न्यद: 'food.' शा-is added to $\pi$, घा, धमा, धं, and हृश ; पा-पिब: 'one who
 sees;-to वा and धा 3 cl.; दा-दईः 'one who gives,' धादघः 'one who holds;--to लिंप् and बिद्य ; लिंप: 'one who plasters;' बिम्द:'one who knows;' also when the former is preceded by नि and the latter by गो and other words; निलिम्प: 'a god;' गोविन्द: 'name of Vishna:' अरबिन्द्ध: ' a lotus;'-to the Oau. of चिद्, $\boldsymbol{c}_{\text {, }}$ एज् with उत्, and $\mathfrak{y}$; चेतय: 'one who thinks or knows;' पारयः ' one who fills'; उद्देजय: 'one who makes another tremble,' of. Bhatti. 1.25. धारय: ' one who holds'; added to all roots it forms abstract fom. nouns; हु-क्रिया 'an act;' इब्रच्छा a 'wish;' परिचर्परिचर्पा 'service;' बूग-घृगया 'hunting;' अद अटाब्या rambling;' जागृ-जागर्या 'wakefulness, \&cc.'

अ－iorms abstract nouns from derivative bases；Fु－चिकीर्षा a： desire to do；दुय्रकाम्या a denire to have a son，\＆te．Also from roots ending in a consonant having a long vowel for thair penultimate；ईह－र्दहा desire，ऊह一 ऊहा a gueas；reasoning，\＆c． अछ－similarly forms abstraot nouns；it is added to roots marked with an indicatory \＆and to भिद्द and others；जृं－जरा old age； छस्－त्र्पा shame，\＆c．；भिद्र्－भिबा distinction；separation；चित्－ चिन्ता contemplation，anxiety；घृज्－घृजा cleansing \＆c．－－to क् which changes its $I$ to कर－क्रा mercy；to roots ending in आ it． a preposition or the words अवू and अन्तर precede，दा－प्रवा giving gift，भा－प्रभा lustre，\＆cc．धा with श्रत－ध्रत्वा faith；with अन्ता－ अन्तर्धा disappearance．
कुक－（ कुन् ，णुुू • तुम्，बुन्न，हबुन् ）－
कुझ्टाs added to ₹ज्ज्ञ ；रजक：＇a washerman．＇
णनुल्र－io affixed to all roots and aqnotes the agent of the action； कु－－कारकः one who make日，acting，\＆c．；पच्－पाचकः one who cooks；हन्－घातक：दा－वायकः，धा－घायकः，\＆ce；it is added to इाम and other roots of that group；but in this case the preced－ ing vowel is not lengthened．शम्－शमकः，द्य－दमकः，बघक： a killer，जनकः a father，\＆cc．Added to some roots it forms the name of diseases；छुट्र－प्छच्छर्बिका vomiting；बह－प्रवाडिका dysentery；diarrhœe；चर्च्－बिचर्चिका itch，seab，\＆c；sometimes it is added to denote the meanings of roots aास－आसिका sitting，घी－शायिका sleeping，\＆c．；sometimes it has the sense of futurity，क्षष्णं वर्षाको याति he goes dosirous of seving Krishṇa；सतां पालकः \＆o．
घुमू－is added to निन्द्，हिंस्，हिश्नि，खाव्；नशू with वि，क्षिप् with परि रद，बद्，ल्ये，भाब＇and स्ट in the sense of the＇agent，＇or＇in the habit of；＇निन्द्र－निन्द्कः＇one who blames or is in the habit of blaming or censuring others，＇हिंस－हिंसक：，हिश्रि－क्रेश्रक：\＆c．；一to बिद्ध and क्रुशू preceded by आ；आदेवकः＇＇a gamblor，＇अाफोशक： ＇one who calls out or vociferates，reviler．＇
 स्रु-सरकः, 'skilful in walking;' लवक: 'skilful in cutting:' this may by added to any root when the idea of a blessing is to be conveyed; जीबकस्त्वं अूया: 'mayest thou live for many years,' नन्द्रक्रस्यं बूया: 'mayest thou be the giver of delight.'
पुद्र $\quad 15$ added to वृ区, लन् and इज् in the sense of 'one who knows the art of,' नर्तक: 'one who knows the art of dancing;' खनक: 's digger,' 'a miner;' रअ्ञ ' '\& dyer.'
अथु-(अथुच्) - बेप्-केपथुः 'tremor;' ग्वि-ख्वप्यु: 'swelling, a tumourr? ' $\bar{g}-$ व्वथु: 'pain, anxiety', \&c.
अन्व-(ण्युव, युच्, ल्यु, ल्युद्र) -
vega-is affized to गै and हा; गायन: 'a singer;' हायन: 'a year,' 'a kind of rice.'
युच्-is affixed to verbs meaning 'to go or to sound,' चल्-चलन: 'one who moves.' $\overline{-र व ण ः ~ ' o n e ~ w h o ~ m a k e s ~ a ~ s o u n d, ' ~} n 0$ शब्दनः \&c. It is also affixed to verbs meaning 'to ornament, to deek, and to be angry, -मूब्य-स्यपण: serving as an ornament: मण्ड्-मण्डनः,
 बस्, पर्, पद्र; ड्डु-जषनः ‘ a swift walker: ' सृ-तरण: ' one who goes ' युध-गर्धनः ' a glutton;' ज्वलनः 'that which blazes, fire;'-to some other roots ending in a consonant, वृव - चर्तनः, बृर्न-बर्धनः \&c.:-to the freq. of क्रम् and न्रघ्र, चंक्रमणः, वंक्रमण: ' one who goes again and again ', it also forms fem. abstract nouns with the causals of roots and the verbs श्रन्थ, घट, वन्द्र and इष्र not meaning 'to wish,' कृ-कारणा 'doing action,' द्ब-हारणा, आस-आसना, श्रन्यू-श्रन्थना, घद्य-घटना, बन्द् बन्द्ना, बिदु-बेद्ना. इष्ट with अनु-अन्बेषणा ' हөarohing.'
ल्यु--is affixed to नन्द्र and other roots; नंदन: ' one who delighte, a son,' मद्-मव्न: 'he who exbilarates, the god of love, ',साथ्साधनः 'one who accomplishes,' बह-सहनः ' one who bears,' सूद्-मधुसूद्नः 'the killer of Madhu,' अर्ई--जनार्६नः 'the chastiser of the sinful,' भी-बिभीषण: 'terrifier, nsme of Rávana's brother.'

ल्यद्र-is added to all nouns to form new. abstract nouns; सह्र सहनं endurance, हस्हसनं laughing, शी - चायनं sleeping, पापानं drinking, भुज्य-भोजनं, साधू - साधनं, \&.c. This is also added in the sense of 'the instrnment of an action'; उश्चु-व्रश्वनः an instrument for cutting; an axe, \&cc; दुह्योदोहनी a milk vessel (here it shows the place of action of Adhikarana).
आक- ( बाकव )-is affixed to जल्मू, मिक्ष, क्रहट लूंड्र and in the eense of cin the habit of;' जल्पाकः ( जलिपतृं शीलमस्य ) ' B prattler; मिक्ष- मिक्षाकः 'a beggar;' क्रटृाकः ' he who divides or cuts;' बुंठाकः 'a robber;' बराकः 'a poor man.'
आरु-गृ-र्शरारु destructive, hurtful; बंद्द्बंदार praising, a panegyrist.
आलु-is added to the cau. of स्शृ्र, मह and पद, to वर् and to the words नित्रा, तन्द्रा and भ्रां सृृ्रयाल longing for, denirous of; दयातु compassionate; निद्राट्डु disposed to sleop; तन्द्राल్ुः,

## श्रद्वाल़ं ' full of faith.'

इ— (इ्, इग्, हण्, कि )-
इक्र-क्ष-क्ृबि: 'one who tills the ground'; यु-गिरि: a mountain. इञ-is added to वप् and other roots; $\begin{aligned} \text { nपि: a well; बाबिः a }\end{aligned}$ dwolling.
इण्य-is added to अज् and other roots of the group; आजिः a battle, आतिः \&cc.
कि-is added to the roots वा and था and others assuming these forms; धा-उपाधि: fraud, condition, \&c.; निधिः a treasure, संधि: a joint, peace, \&ce.; जलधिः the sea (here it is used in the sense of अधिकरण).
इत्र-( इचच् ) is added to ₹, रू, धु, स्, रन्, सह, and चर; 〒अरिणं a rudder, helm; an oar; लविभं a sickle; धबितं a fan made of the deer's skin; सबिध्रं cause of generaticn; सनित्धं a spade; सहित्रं patience, forbearance; चरित्रं.
इन्र-( दनि, धिजुण्र, जिजि ) -

इनि-is affixed to ज्ञु with प्र, जि, ह, क्षि, श्रि with बि, बम्, व्ययू with आ, अब् with अमि, यू with परि and सूर्र with प्र; प्रजबिन्द swift-going; जथिन्द \& conqueror; दरिन् timid. \&c., क्षयिन्न wasting away; it is also added to की with fि when the noun governed by it is prefixed to it and when the ides of censure or reproach is to be conveyed; तैलविक्यी, सोमषिफर्यी, \&cc.
धिनुण्- is affixed to त्यज्, र₹, भज्, दुश्, द्विश, दुए दुह, युज्, यद्ध with आ, यस्, कीड्र्, and मुप् with आ; तृ, दित्, क्षिप्, एट्, बद्, दह्, प्तह, all with परि; वृज्, पच्, जब्द, all with समूं बिच् and चर् with बि; लष्, सृ, मन्थ्य, बद्, वष्ट all with $\eta$; वर् with अति and अप; हच with अभि, रुण् with अनु; and denotes the agent; त्यज्-त्यागिन्य one who abandons, रागिद्य -ull of passion, impassioned, a lover ; भागिन्न one who takes a share, दोषिश one who blarnes; similarly देषेच्न, द्रोंिन्न , \&cc.; this is also added to शक्य and the other soots of that group but without occasioning any change in the roots; शब्र - शमिन्त tranquil; मद् - मदिन्त्, but मद् with उत् or श—उन्मादिन्न, प्रमादिन्य.
रणनि-is added to the roots of the मह group in the sense of 'the agent;' गृहातीति ग्राहिन्न 'one who takes;' स्था-स्थाबेन्न, सि with iव-विषयिन्न 'a sensualist;' रए with अप-अपराधिन्द 'one who is guilty;' यू with परि-परिभाबिन्न 'one who defeats;' \&c.;-to हन् when preceded by कुमार and रीर्ष; कुमारं हन्तीति कुमारघातिन्न 'one who murders a child,' घीर्षघातिन्न 'one who cuts off the head.' This is added to any root, when the subanta other than one denoting a class, precedes it, in the sense of 'in the habit of,' 'disposed to'; उबणभाजित्र (उषजं भोन्तु 'शीलमर्य ) 'one who eats hot things;' संधुकारिन 'one who acts well;' घह्नवादिन्न 'one who expounds the Vedas or the nature of Brahman;'-to मच् after any subanta. पण्डितमानिन्न 'one who considers himsalf a Pandita.' दर्शानीयमानिन्न 'one who considers himself handsome,' \&o.; this is added in the sense of the Past Tense to थज् preeeded by the name of a eacrifice; सोमयाजिद्, 'one who has performed the Soma sacrifice;' so

अंश्रिष्टोमयाजिश् ; and to ह\% when the noun governed by it is prefixed to it; बिवृद्यधातिन्य 'one who hat killed his unolo.' This is also added to a root when a noun signifying a standard of comparison is prefixed to it; उष्टकरोशिए 'one who utters a sound like that of a camel'; ध्वांक्षराबिन्द 'one who cries lite a crow; this is also added when the observance of a vow is to be indicated; ₹थंडिलश्रायिन्न 'one who observes the vow of sleeping on the alter,' also in the sence of 'necessity' or the payinent of a debt ; अघइयं भाषिन्न 'what takes plece of necessity;' इतांद्वाष्य 'one who pays off a debt of Re. 100.'

इण्तु-(इष्थुच्, तिष्धुच् ) is added to क्ठ with अलं and निरा, जन्न with प्र, पच्, पद and मद् all with उदू, रुच्, उप with अप, बघ, सह, and चर in the sense of 'in the habit of, possessed of the properties of,' or 'expert in' 'acting well;' अलंकरिब्णु 'decorating, skilled in decorations; निराक्तु शीलमस्य निराकरष्बुः (soe Bhatti. V. 1.) 'repudiating, turning aside;' उत्पतिष्णु 'clever in flying up;' बतिब्यु, बर्धिबणु, सहिष्णु, रोचिज्यु, \&\&a.; it is found added to some other roote also by poets ; e.g. प्रभविष्णु 'powerful,' आ्राजिष्णु 'resplendent,' क्षयिण्णु, \&c.

इबणु and उक-( त्रिब्ुच्, खुकमू) are added to भू with the words आध्य, उुण, ₹शूल, पलित, नझ्न, अंध and प्रिय prefixed to it in the Sense of अभूतद्दाब 'being what a thing or person was not before;' अनाब्यः आब्यः संजातः आब्यंभविण्यु: or-भानुकः becoming rich not boing rich at first, ( see Bhaṭti. III. 1. ) so आब्यं, करणन् \&c.
उ ( 3 , and हु)
उ-is added to Desiderative bases to form nouns; चिकीषे, desirous of doing; बिजिगीकु: desirous of conquering, \&c.; and to शंस्प with आ, भिक्ष, बिद्ध, and इृष्; आशांसु: desirons, hopeful. भिक्षु: a beggar ; बिदु: one who knows, knowing ; हच्छु wishing. डु-is added to भू. with बि, प्र, and सन्र विभु: all pervading, mighty, घभु: able, संभु: creating; also to हु—मितब्न: that which
moves to a measured distance; इ्ञातु: which runs in a hundred streams, Name of a river.

उक-(उकम्)-is affized to लष्, पत्, पद्, स्था, ब्, दृष्, हर्, कम, गय्, and गृ and denotes the agent; लष्- लापुक: sporting, glittering पातुक: falling भू-भातुक: happening, living; हन्य—घतुक: कम्-कासुकः amorous.
उर्- (कुरच् )-is affixed to विद्,, मिद्, and छिद् ; विद्रूः 'who knows, knowing;' भिदुरः 'breaking, brittle;' छितुरः 'cutting.'
ऊक-( रूक) is added to जागृ and the Fre. Baees of यज्, जप् and दंश; जागरूक 'watchful,' \&c. ( vide Bhatti. I1. 22. Rag. XIV. 85. Sis. XX 36 ); ज्रनः जुनः अतिशयेन बा यजनशील:\% यायजूक: 'one who performs sacrifices frequently' (see Bhatti. II. 20.); पुनः पुनः अतिशयेन वा जपतीति जंजपूकः 'one who mutters prayers repeatedly, an ascetic;' पुनः जुनः अतिशयेन बा दशतीति बंबशूक: ' biting frequently, a serpent, demon' (vide Bhatṭi I. 26 ).
किन्, किष्, and णिब-Derivatives are formed with these affixes which are added to roots and then dropped; the difference between the first two is that in the case of the latter व is inserted between it and the root, if it ends in a short vowel.
क्किन्-is affixed to ₹पृश्र preceded by a subanta; ध्रतस्पृश 'one who touches ghee ; मन्त्रस्पृश्र ' one who touches anything after reciting a holy verse,' \&o. except when the subanta means water; उदकस्पर्शः 'ove who touches water' and not उदकस्पृर. The following words are to be' accepted as they are; यज्- -हत्विज्य (कतौ ऋतौ यजते) sacrificing regularly at uvery season; a priest who officiates at a sacrifice; धृष्- दध्रृप्-proud, haughty; सृज्य-घज् a garland; दिश्र-दिश् a direction; सिह्र उब्जिह्ह name of a metre, words like प्राचीन derived from the roots अज्चू and the words झुज्य and कञ्चू ought to be considered as derived by means of this affix.
fिem-this is added to a root with or without any proposition prefixed to it; सूते असौ सू: or प्रसू: one who bring forth, a mother; सद्- चुसद्: those who sit in heaven, the gods, द्विष्-प्रद्धिष् a powerful enemy; युज्-अग्बयुज् the constellation of stars called 'Aswini;' नी—सेनानी the leader of an army; राज्बिशज् the creator; चि-अग्निचिद्व one who consecrates the sacred fire, a honseholder; जि-इन्द्रजित्र the conqueror of Iudra, name of Râvaṇa's son; स्टु-देवस्तुव he who praises the gods; घुसोमसृत् the extractor of Soma juice; कु-कर्मक्ठव, भापाक्रतू, टीकाक्रव, \&c. This is also added to दृश, स्पृश, and सृज् when the object governed by them is prefixed to them; सर्वद्हश seeing all; मर्मस्पृश् touching the vitals; बिभ्धसृज् the oreator of the universe;-to अद् and हन् ; फ्यद्याद्य a flesh-eater, a demon; बहाहन् the Killor of a Brahmana ;-to छाद् changed to छुद्; तनुछछछ्ठ ${ }^{2}$ garment. Before this affix roots ending in a nasal lengthon their penultimate; as ज्ञाब-पशाय tranquil; तन- प्रतान् one who stratches, \&c., except in the case of roots गम्, नम्, यम्, and तन्, which drop their nasal and then obey the general rule; अध्रानं गचछ्छतीति अध्वगत् a traveller; परि तनोतीति-परीतत् stretching on all sides; सुनव yielding, poor; संयत well restrained, \&c.; the आ of श्रास् is changed to इ before this; मिन्रं शारतीति-मित्रशिष् one who gives advioe to his friend; आशिष् a blessing; गु forms गिर् speech; the roote श्रंस्, घंस्, and धテंष्ट drop their nasal and insert त् before their final; बाहसत् dropping down from a vehiole, उखास्रव dropping down from a vessel; पर्णघ्नव falling down from a leaf; before this affix दिव्व changes its á to उ and other roots change their घ् to ऊ; अक्षदुतू (अक्षैद्रीब्यति) a gambler; वे-ऊः a weaver; अव्-ऊ: a protector; this forms Vriddhi with a preceding अ; जन + ऊ = जनो: the protector of the people, ज्वर-जूर feverish, त्वर-वर swift-going; before this affix चू or च् following ₹ it dropped; घूर्छा-मूर swooned; धुर्व-ध्र् hurting, injuring; अक्षप्र्र what troubles, i. e. presses heavily on the axle of a carriage, hence the cart-load: the following words aro irregularly H. S. G. 30
derived; बच्-बाच् speech, प्रच्छ् - भाच्छ् one who asks; पुरुकटप्रू: acting by will; name of Shiva, a kind of worm, a gambler; \&o.; श्रि-श्रीः wealth; त्रज्-परिव्राज्त an aecetic; दिक्-वियुत् lightning; गम्-जगव् the world; ध्ये—धी the intellect.
fिव-is affixed to भज् which lengthens its अ before it; अंशभाज् one who takes a share; प्रभाज् devoted to, worshipping, \&c.

ति-( क्तिन्न) forms fom. abstract nouns; कृ—छकृति an act, \&c.; स्तु-ततुति pruise; गम्-गति gait, \&c.; रमू-रति sport; नम्नति a bow ; स्था-स्थिति state; गै-गीति a song, \&c; पा-पीतिः drinking; पच्-पक्तिः cooking; यज्-इट्टिः a sacrifice, \&c.. It is added to the roots श्रु, त्वज्, सतु and इष् in the sense of 'the instrument of'; श्रुतिः the instrument of hearing i. e. the ear, \&c. To the root पद् with सम्र or बबे, क्तिन् or क्रिप् is added; सम्पत्तिः or सम्पत्, prosperity; विपत्तिः or विपद् adversity; नि instead of ति is added to routs ending in $\boldsymbol{F}_{6}$ and to $\mathbb{c}_{\text {a }}$ and otbers; क-कीर्णि: scattering. The following words are to be taken as they are:-सो-साति end; हन्रोति a weapon; कृतू—कीर्ति fame.
तृ-( वृच्, वृन्न -वृच-is affixed to all roots and denotes the agent; कृ-कर्तृ a doer; गम्-गन्त्र, पच-पन्तृ, सहु-सोढृ or सहितृ, इण्-पष्ट्ट or एवितृ \&c.; कम्-कन्त्व or क्रान्द्ध or क्रमितु one who goes, \&c., होतृ 'one habitually sacrificing' ( वृन) \&c.
च-प्र्रन्न is added to दा or दो, नी, शास्, यु, युज् , स्तु, तु , सिच्, मिह, पद, पद्, नह and दंश् and shows the instrument of the action denoted by the root; दा or दो-दात्रं an instrument for cutting, a sickle, नेन्रं the instrument of guidance i. e. the eye, शाष्य शास्रं a weapon, शास्-शासं, यु-योंत्रं, युज्-योक्शं the rope by which an animal is tied to the pole of a carriage, स्तु-रतोत्रं a hymn of praise, तु-तोरं \& whip, सिच्-सेक्नं a watering pot, मिइ- मेढ्रूं, पद-पत्रं a vehicle, the wing of a bird, \&c. नह -नधी a leather-strap, दंश्र—दंट्रा the jaw; it is also added to-पू in the sense given-पों्रं the snout of a hog, a ploughsbare, the thun-
derbolt, a garment; -पवित्रं an instrument for purifying: a sort of ring of kusha grass worn on the fourth finger on religious occasions, and to धे and धा; धात्री: a mother, a foster mother, the earth, name of a tree, Emblic myrobalan.

त्रिम्- ( क्त्रिम ) is added to a few roots; पन्त-पक्विमः ( पाकेन निदृत्त:) xipened, matured; कृत्रिम artificial from छ, दंब्रिम: produced by gift ( see Bhattici. I. 10, 13).
थक-गै-गाथकः a singer.
न-( नङू, ननू ) -
नड्-is added to यज्, याच्, यत, विच्ए, प्रच्ह, and रक्ष; यज्ञः a sacrifice, याæ्चा heggary, यत्नः an effort, विइयः going, lustre, पश्न a question, रक्ष्ण: protector.

नन्न-₹व्र: sleep, a dream.
नज्-(नजिए्र)-is added to ₹ब्वप्, तुष्, and धृष्, in the rense of 'in the habit of;' संत्रम्र् sleepy, तुष्णज् thirsty, धुष्णज् bold, confident.
तु-( क्नु )-is added to उस्, गृध्र, धृष्त and क्षिप् in the sense of 'in the habit of,' छक्जु timid, गृध्नु covetons, greedy, धुष्णु bold, क्षिप्डु throwing, casting.
मर-( क्मरचृ ) स्स-स्टमर going, a kind of deer, घष्प्घस्मर and अद्-अद्नर voracions, gluttonous, glutton.
य-(क्पण्)-is added to त्रज्, यज् and कृ and forms form. abstract nouns; व्रज्या asceticism, an attack, इज्या a sacrifice, क्टत्या doing; it also takes श and क्रिन्न किया, क्रति:; it is affixed to अज्, ( not changed to बी in this case) with क्षब, सद् and पत् with नि, मन, बिद्, तु, झी, भृ and इ in the sense of either the place or the instrument of the action denoted by the roote; समज्या assembly, निषधा a couch, a market place, the hall where an assembly meets, निपत्या elippery ground, मन्पा the nape of the neek, बिया, तुत्या a sprinkling with the Soma juice, शर्या a bod, मृत्या wages, इत्या a vehiole.
₹-is affixed to नम्, कम्प्, रिम, कस, हिंस, and बीप् ; नझ्र bowing down, yielding, कम्म shaking, tromulous, समेर smiling, कग्र desirous, beantifnl, Sिंन्न injurious, murdorous, दीप्र shining. The word अजष्रं $a d v$. is also derived from जष्ष with नं (changed to अ ) and ₹.
रु-is added to दा, घे सि, श्ड and सट् ; दा-दारः 'one who gives or eate;' घे-धारुः 'one who drinke;' सेकः ' one who binds;' शाहु: 'one who goes or destroys;' सब्ड: 'one who goes or takes rest.'
बन्- ( क्रनिप्)-पारदृइवन्य from दृक्र 'one who has seen the other side, hence, adept in,' राजयुष्बन्, 'one who has fought with \& king'; similarly राजक्रत्वन्त, सहगुध्बन्, and सहक्रत्वन्.
बर-(करप्) is affized to the roots ह, जि, नशू and स्; इत्वर going, cruel, जित्वर victorious, नभ्वर perishable, fleeting; it is elso added to गस; गस्वर transient, going.

## CHAPTER XV.

## SYNTAX.

§ 778. Syntax deals with the mode of arranging words in sentences. Of the three divisions of Syntax-Concord, Government and Order, the Syntax of Sanskritit mainly concerned with the first two. Syntax in English depends principally upon the last. In Sanskụit and other cognate Languages which are rich in inflection, the relation, which one word bears to another in a sentence is determined by its grammatical form, and no change occurs in the meaning of the sentences, how-so-ever the order of words be changed. But in English and other languages, deficient in inflection, 'order' is everything. Change the order of words and there is a corresponding change in the meaning. In Sanskrit, therefore, the mere order
of words is not of material importance, though a perfect arbitrariness in that respeot is not allowable. Sanskzit Syntax alse takges farther into account the meaning and use of participles, the various tenses and moods, and participles. These will be treated of in their proper order.

## The Abticle.

\$779. There are no articles in Sanskrit corresponding to the English Definite and Indefinits articles. The words कभिवर्व und एक, however, are ofton used in the sense of ' $a$ certain' and i he pron, तब् $m . f . n$. as equivalent to 'the;' कश्वित् नर: a certain man; एकः पान्यः a traveller; स राज the king, \&o.
§ 780. As already remarked ( Soe §54) there are three numbers in Sanskrit: a singular number, denoting a single individual, a dual number denoting two, and a plural number denoting more than two. Besides these general senses-

[^126]M. Williame' Grammar for Beginners.
(a) The singular may be used to denote a class; सिंह: श्वापदराजः the lion is the king of beasts; नुद्धिमन्ग्त नरः श्रेष्ठः \&o.
(b) The duel sometimes denotes a male and a female of the same class; पितरौ parents; चटकौ a male and a female of sparrow.
(1) Note:-Words like दूय, द्वितीय, युग, द्वंब, \&ce meaning 'a pair,' \&ce. which are dual in sense but singular in form ought to be always used in the singular, except when eeveral pairs ara meant.
(2) Note:-Words like ह₹तो, नेने, पादौ, \&c. should always be used in the dual in Sanekrit.
(e) The plural, like the eingular, may represent a class, जाह्मणाः पूज्याः ( or आाझण: पूज्य: ) Brâbmañas (i. e. the Brâhmaṇa class ) are adorable.
(1) The plural is not unfrequently used as a mark of yespect or reverence. इति श्रीशंकराचार्या:; so ( says) the venerable Shankarâchârys; इति आचार्यपादा: this is the opinion of the revered preceptor, \&c.
(2) In the first person, great personages and writers sometimes use the plaral instead of the oingular; बयमवि भघत्यो किमपि qृच्छाम: we (i. o. 1, ) too ask you something; इलि तु वर्यं but we (i.c. I, the writer) hold this opinion; बयमपि च गिरामीरमहे we rule over speech (i.e. language ).
(3) W ords like दाराः, गृहाः, अक्षताः, सिकता ', आपः, प्रणाः, लाजाः, \&c. are always used in the plursl, though some of them are singular in sense.
(4) Names of countries which are really the names of the people inhabiting them, must be used in the plural; स बिदेहान उपाघयौ be went to Videha, \&c.

But in the case of compopuds ending in words denoting a country; such as देश, बिषय, \&ce. the sing. must be used; अस्ति मगधदेशो पाटलिबुन्ं नाम नगरम् there is a town called Pâtaliputra in the country of Magadha.
(5) The plural of proper nouns deuotes a family or race as in English; जनकानां रघृणां च यत्क्हत्तनं गोच्रमद्नलम् Utta.

## SECTION I.

Concord.
§ 781. Ooncord is the agreement of words in a sentence as regards gender, number, person or tense.

The concords deserving notice in Sanskrit are three:-(1) Concord of the verb with the Subject; (2) Concord of the Adjective with the Substantive; and (3) Concord of the Relative with its Antecodent.

## Concord of tee Verb with the Subject.

§ 782. The verb' mast agree with its subject in number and person; आसीव राजा नलो नाम there was a king, Nala by name; अहं गच्छामि I go; त्राद्वणौ गच्छतः two Brâhmaṇas go, \&c.
§ 783. ( a ) When two or more subjects differing in number are connected by 'and' the verb mast be plural; ततः कुन्ती च राजा च भीष्मश्र सह बन्धुरिः। दद्धु: भाद्यं तदा पाण्डो: \&c. Mah, Bhâ. Sometimes the verb agrees with the nearest subject in number, सा च सत्यवती देबी गान्धारी च यश़ितनी। राजदारैः परिवृता गान्धारी चावि निर्ययो II Mah. Bht. अहश्व रानिश्व उभे च सन्धे धर्मोवि जानाति नरस्य वृत्तय्त् ॥
(b) But when they are connected by 'or' and are all aing. the verb will be singular, and when the subject differ in number the verb will agree with the one nearest to it; राम: गोबिंदो बा ब्रजतु 'Let Râma or Govinda go,' स वा इमे बालका वा आंसं यृल्हु 'let him or these boys take the mango fruit.'
§ 784. (a) When a verb agrees with two or more subjects of different persons connected by 'and,' the first person has preference over the second or third, and the second over the third; त्वमहं रामश्रैतक्करिष्याम: Râma, you and I shall do this; ंबं रामश्व पाठशालां गच्छतम्.
(b) But when the subjects are connected by 'or', the verb
agroes with the one nearest to it स वा बरं वा तस्संपादयाम: he or wo accomplish that अहं रामोथबा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति oither I or King Râma or Lakghmana will perish.
§ 785. The predicate may not always be a finite verb; but a paxtidiple, or an adjeotive or a noun may take its place.
(d) When a participle is used as the predicate it must agree with the subject in number and gender; स तदुक्तबान he said that, स तदुक्तबती she said that, तेषां बन्धनानि छिन्नानि their bonds were cut off, कार्य छकतं the work is done, लता छिन्ना the creeper is cut; \&e.
(b) Whan an adjectiveror a noun is used as the predicate, a form of the roots अस् or ex may be used with it or may be omitted; the adjective used predicatively agrees with the subject in number and gender; 'words like आस्पद, पात्र, भाजन, स्थान, पद \&c. retain their gender and number; सुभृत्यः दुर्लुभः a good servant is difficult to be obtained, स्तुक्नः वित्ठः गर्बास्पद्यम् a good son is the object of his father's pride, सम्पदः पद़मापदां riches are the abode of miseries, स तु तस्या अभिमानभूमिः \&c.; in these cases the verb agrees with the subject in number anu not with the noun used predicatively; सम्पद्: आपशं पदें सन्ति and not अस्ति, \&c.
§ 786. When a substantive or an adjective is used predicatively with verbs of incomplete predication such as ' to grow, to seem, to be, to sppear,' \&c. the substantive or adjective so used must agree with the subject in case; एष मे निश्वृ: this is my resolve; स भूपतिः पजागरक्हशः लक्ष्यते that king seems emaciated through wakefulness; पभुर्वुभूष्रुर्भुवनचयस्य desirous of being the lord of the three worlds.
(a) The same applies to transitive roots of incomplete predication used passively; तेन म्नानिना स मूबकः शिडालः कृतः by that sage the mouse was made ( transformed into ) a cat, \&c.: तृपे हि विण्णु: मन्पते a king is thought to be Vishṇu.
§ 787. When an indeclinable used with an adjectival force takes the place of the verb, the object governed by it is put in the Nominative case. " बिषశृक्षोपि संबर्ध्य ₹वयं चछछेत्तुमसांग्रतम् (Kum. II. 55. ) it is not fit to cut down even a poisonous tree having first reared it up; here the indeclinable असांपतं is equivalent to न युज्यते and the whole sentence to वृक्षं संबर्ध्य तं छछछेनुँ असाम्प्रतं ( न युज्यते ) योपि विषदृक्षः र्यात्।

Concord of the Adjective with the Substantive.
§ 788. Ain adjective, particpial or qualitative, must agree with the substantive it qualifies in gender, number and case ${ }_{3}$ रूपबान् पुरुष: à handsome man; स्पषती सी a beautiful woman; महत्संकटम्न a great calamity; पते मयूरा:, तानि घुस्तकानि; गच्छनी नारी, \&o.

But numeral adjectives of fixed gender and number remain unchanged:- शांत ज्वाह्नणा: \& hundred Brâhmanas, शतं श्रियः a hundred women, बिंशतिः बालकानि twenty ohildren,
§ 789. When an adjectives qualifie two or more substantives it agrees with them in their combined number; when the substantives differ in gender, the adjective will be masculine when the substantives are masculine and fominine; and neuter when thoy are masculine, fominine and nouter राजा राज्ञी च स्तुत्यचरितौ स्तः the king and his queen are of laudable conduct; धर्मः कामश्न दर्पश्व हर्षः कोधः सुखं वयः। अर्थदेतानि सर्वाणि प्रवर्तन्ते न संशय: fulfilment of duty, satisfaction of desires, pride, anger, happiness snd long life; all these proceed undoubtedly from wealth.
(a) Sometimes the adjective takes the gender of the majority of the substantives: दृद्धौ च मातापितरो साध्री भार्या हुतः शिक्युः। अप्यकार्य शतं कृख्वा मर्तव्या मनुरन्रवीव 11 aged parents, a good wife and s. young son should be maintained even by doing a hundred foul deeds; so has Manu spoken (laid down).

[^127](b) And sometimes it takes the gender and number of the substantive nearest to it when the particle च is ueed; उट्रेग: कलहः कण्डूः सेष्यमाना च वर्धते dejection, quarrel and an itching sensation prevail all the more they are attended to; यस्य बीर्येण क्रतिनो वयं च भुबनानि च ( कृतीनि) by whose valour we have become happy and so have the three worlds.
§ 790. When a past or potential passive participle is used as predicate with a noon in apposition to the subject, the participle agrees with the subject; क्ठताः शारब्यं ढ्रारिणा तबास्राः ( $\mathrm{S}^{\prime}$ ak. VI. ) the demons are made the marks of your arrows by Hari.

Concord of Relative with rys Antecedeats.
§ 791. The relative agrees with its antecedent in gender, number and person, the cases of the relative and its antecedent being determined by their relation to their respective clauses; यस्यास्ति विच्तं स नरः कुलीनः he who has wealth has a noble family; यस्य शुद्धिर्बलं तस्य; यबेन युज्यते लोके बुघस्तत्तेन योजयेत् what, which is fit to be united with anything, a wise man should anite with it \&c.
§ 792. When the relative has for its predicate a noun differing in gender from the antecedent the relative generally takes the gender of the antecedent noun, the demonstrative pronoun following that of the noun it qualifies; परयुणासहिब्युत्वं हि य़त्स दुर्जनानां स्वभाव:-non-endurance of the merits of another is but the nature of the wicked; शौत्यं हि यस्सा पकृतिर्जलस्य.
§ 793. The relative pronoun यत् neu. sing. is used like the English 'that' to introduce a clanse, the gender of the demonstrative pronoun being the same as that of the antecedent noun; यड्बिद्धान्य अपि नरः अन्यान् विगणयति स धनमद एव it is the pride of wealth that even a learned man slights another; सल्योयं जनप्रवाद: यन्संपत्संपद्वमनुबधनातीति it is a true saying that one good fortune fọllows another.

Obs:-Sometimes the antegedent noun or pronoun is omitted and has to be inferred frolu the gender and number of the relative; e. g. धनेन कि यो न ददाति याचके i. e. तस्य धनेन, \&c. what is the use of wealth to him who does not bestow it on mendicants, \&ec.

## SEC'TION II.

## Governmert.

§ 794. The only portion of Syntax treated separately in Sanskrit grammars is the Kârakaprakaraṇa or the chapter on Government. Kâraka is the name given to the relation absisting between a noun and a verb in a sentence. There are six Kârakas in Sanskrit belonging to the first seven cases, except the Genitive, which is, therefore, not a Kâraka case. These are कर्ता, कम, करण, संघदान, अपादान and अधिकरण.
§ 795. There are several indeclinables in Sanskrit which also govern cases. Oases governed by indeclinables are called Upapadavibhaktis, as distinguished from those governed by verbs which are called Kârukavibhaktis. In cases where both are possible the latter predominates over the former (उपपंदविभक्तः: कारकविभक्तिर्बलीयसी ); as in स्रुनित्रयं नमसक्छुत्य although नमस् alone would govern the Dative.
§ 796. The Nominative, as in English and other languages is simply the naming case; itg office, when used by itself, is to express the crude form of a word, gender, measure and number and nothing more.* When used with a verb it forms its subject.

The Accosativi Casf.
§.797. The Acousative denotes the object i. e. the person ot thing upon whom or which the effect of an action takes place;

[^128]होर्रं सेबते ho worships Hari; मारं गच्ठ्ठन्न तृर्ण स्वृशति going to a village he touches grass. *
§ 798. All transitive verhs govern an Accusative; gुष्पाण्यबचिनोति collects flowers; अप पव ससर्जादो (the creator) created water first, \&ce. Several transitive verbs govern what is called in English a factitive object besides a direct object; त्वामामनन्ति प्रकृतिं त्वामेव कुरषं बिद्दु: Kum. II. 13. they consider thee to be Prakriti, they know thee to be Purusha; कुमारं नेतारं कृत्वा having made Kumâres the leader ( of the forces ); नाम्ना तमात्मजन्मानं अजं चकार made his son $\mathbf{A}$ ja by name.
§ 799. † Intransitive roots govern the Accusative nouns denoting space or country, or duration of time and distance ${ }_{3}$ फुरूर् स्वपिति he sleeps in the country oî the Kurus; तत्र कतिपथान दिवसान् अन्तस there he dwelt for some days; गोदोहमास्ते he site down till a cow is milked; क्रोशां प्रतिष्ठते he walks for a Kosia; क्रोशा कुटिला नदी the course of the river is winding for a Kośa; but मासस्य द्विरधीते stadies twice a month; कोशस्यै कदेशे पर्वतः the hill is situated in a part of a Kosia.
§ 800. Roots having the sense of motion, real or metaphorical govern the Accusative of the place to which it is directed. ग्रामं गच्छति goes to a village; अधिज्पधन्वा विचचार दावम् with his bow strung he roamed all over the forest; आनन्द्दस्य परां कोटिमघ्यगच्छन्न they reached the highent point of joy; मनसा कृष्णमेति goes to Krishụs (thinks of him) mentally; इति चिन्तयक्षेब स नित्रiं गया while thus pondering he sank into sleep.
(a) When the motion is real, the Dative may also be used; मामाय ग्रामं वा गच्छति; bat not of words denoting 'a road;'

[^129]षन्यानं गच्छति only; but उत्पथेन पथे शच्छाति he renches the main road by taking a by-path.
§801. The roots* शी, स्था and आस्, with अधि, govern the Accusative of the place where the sotion takes place; अधिशोते अधितिठति अध्यास्ते वा वैकुण्ठं हरिः; शिलापट्टमधिशयाना reelining on a stone-slab; अर्धासनं गोत्रभिदोधितरथो occupied balf of Indra's sest; अध्यास्त सर्वर्तुछुखामयोध्याय् lived in Ayodhyi dolightfal in all seasons.
§802. $\dagger$ बिश् with अभिनि governs the Accusative; अभिनिविघते सन्मार्गम्य he pursues the path of goodness; धन्या सा गणिकादारिका यामंब भवन्मनोऽभिनिबिषते happy is that barlot girl on whom you have fized your mind ( see Bhattit. VIII, 80. ). Rarely this governs the Loc, अभिनिषिशते पषे fondly resorts to sin. विश् with a proposition governis the Acc. but with उप meaning 'to sit' takes the Loc. आसने St्मिन्नुपषिश sit on this seat.
§ 803. $\ddagger$ The root बE preceded by the prepositions उप, अन्डु, अधि and आ governs the Accusative case; उप-अनु-अधि-आ-बसति बैकुंठं ढ़रि: Hari dwells in Vaikuntha ; शून्यमन्बबस दूनं he dwelt in a dreary forest; but बस्स with उप meaning 'to abstain from food' is used with the Loc.; उपवसति बने राम: Râma observes a fast in the forest.
§ 804. TTbe particles उभयतः, सर्वतः, उपर्युपरि, अधोषः, अध्यधि and धिक्; अभितः, परितः, समया, निकषा, द्वा and प्रति meaning 'to, and अन्तरा 'between,' and अन्तरेण 'without,' 'regardivg to,' govern the Accusative; उमयतः कृष्ण गोपा: the cowherds are on both

[^130]sides of Krishṇa-सर्बतः प्रासादं जापति दंडधधारिण। guards keep vigil on all sides of the palace. उपर्युपरि लोक हरिः Hari is over all the worlds; अधोथे लोकं पातालः Pâtâla is below the world. अध्यधि लोकम् ; धिग्बो जालमान् fie upon you rogues; धिक्सानुजं कुरुपतिं fie upon the lord of the Kurus, with all his brothers; (धिक् ) is used sometimes with the Nom, and sometimes with the Voc. जिगर्थाः कटसंश्रया: fie upon wealth which is attended with troubles; धिङ मूर्ग fie upon thee fool; रक्षांसि वेर्दि परितो निरास्थदङ्गान्ययाक्षीदभितः प्रधानम् ( Bhatṭi I. 12 ) he diepelled the demons from around the altar and offered sacrifices to the minor deities arranged round the principal one. अभितसतं पृथासून्डुः इनेहेन परितस्तर Kir. XI. 8: ग्रामं समया-निकषा ज्रजति goes near to the village. Vide Sis. I. 68, VI. 73. हा क्रु्णाभक्त woe to him who is not a devotee of Krishṇa; मन्दोर्सुक्योशिम नगरगमनं प्रति I have but a faint desire to go to the town; अन्तरा त्वां मां हरि: हारिमन्तरेण न सुखं happinesa is not possible without Hari; देवीं वसुमतीमन्तरेण with reference to queen Vasumati.

Some of the indeclinables given above are used with the Genitive; e.g. उपर्युपरि मर्बेषामादित्य इब तेजसा (he stood) very high above all by his lustre, like the sun, \&c.
§ 805. *The following prepositions are used with the Accusative.
(a) अति 'superior to, higher than,' अनु 'just after, after, by the side of, inferior to,' अभि 'close to' and उप 'near, inferior to ;' e. g. अति देबान् कुष्णः Krishụa excels gods in might ; अतिरामं गोविन्द: Govinda is superior to Râma; जपमनु प्रारर्षत् it rained just after the muttering of prayers; सर्ष मामनु ते every thing

[^131]of thee is after mine; अनु वितरं गच्छति छुतः the son imitates his father; न भबान्न अनु रामं चेत् if you are not inferior to Râma; so अनु हरिं छराः, भक्तो हरिं अभि the devotee is close to Hari; उपशूरें न ते वृच्तं your act is not like that of a hero (lit. is inferor to his ); उपढ्रार्िं सुरा: \&c.
(b) The prepositions अभि, अनु, परि and प्रति are used with the Accusative when they refer to particular things; गिरिं-अभि-अनु—परि-प्रति-विद्योतते वियुत the lightning flashes towards the mountain; also when they mean 'to every one,' \&c. वृक्ष चृक्षमभि-अनु-परि-प्रति-सिंचति waters each and every tree; so अभि-अनु—परि-प्रति सीं सी जात्रमन्मथः।
(0) अनु, परि and प्रति also govern the Accusative when they imply 'one's own share;' लक्ष्मीः हरिमनु-परि-प्रति Lakshmi is the proper share ( property ) of Hari.
§ 806. The roots given in the following Kârikâ govern a double Accusative-

## दुहाच्यच्पद्धण्ड्रुधिप्रचिछ्छाचिन्र्शासु जिमथम्नुषाम्न । कर्मयुक्स्य।दकथितं तथा स्याशीहृकृष्वहाम्त्त

i. e. the roots दूह to milk, पच् to cook, बण्ड् to punish, रुध् to obstruct, प्रच्डू to ask, चि to collect, न् to speak, शा सू to instruct, जि to win ( as a wager), मन्यू to churn, and मुण् to steal; as also नी, हृ, and क्कप् and वह् ; and the synonyme of these; गां दोगिध पय: he milks (draws milk from) the cow; बलिं याचते बहुधां he begs the earth of Bali; तण्डुलानोदनं पचति he cooks rice (into food); similarly गर्गान इतं द़ण्डयति, व्रजमतरुणद्धि गां. माणनकं पन्थानं पृच्छति, वृक्षं अवचिनोति फलानि, मरणबकं धर्म ब्रूते- श्ञासित, ज्ञात जयति देवदत्तं, सुधां क्षीरनिधिं मशनाति, देबदत्तं इातं हुष्णाति, माममजां नयतिं-हरति-कर्षति-वहाति वा; So माणवकं धर्म भाषते-वक्ति वा, बलिं बतुधां भिक्षते, \&c. Vide Bhaṭ̣i. VI. 8-10.
§ 307. * When these verbs are used in the passive, the secondary object in the case of the firet twelve roots and the principal one in that of the last four is put in the Nominative case, the other Accusative remaining as before: घेतु: पयो दुघते, दघरथः रामं ययाचे कौशिकेन, उदधिः सुधां ममन्थे देवैः \&c., तेन गाव: ग्रामं नीयन्ते डियन्ते क्रप्यन्ते उह्यन्ते वा, \&c.
§ 808. † In the case of the causals of roots implying 'motion,' 'knowledge,' 'eating,' roots having some literary work for their object, intransitive roots and the roots हर् and जल्प, भाप् with आ; लप् with बि, मह् and श्रु, their sabject in the primitive eense is put in the Accusative case.

> शच्रूनगमयत्स्तर्ग बेदार्थ स्वानवेदयत्। आशयचाघृतं देवान्वेद्मध्यापयद्विधिम्। आसयस्सलिले पृथ्चीं खः स मे श्रीहरिर्गतिः ॥ Sid. Kau.

That venerable Hari is my refuge who despatched the enemies ( of gods) to the next world, explained the meaning of the Vedas to his (followers), made the gods drink nectar, taught Veda to the Creator and seated the earth (made it rest) on waices.

दर्शायाति हार्रिं मक्रान is makes. the devotess see Hari; जल्पयति भाषयति विल्रापयति धर्मपुन्रं देवदत्तः; पुत्रं विय्यामग्राहयत् (ef. Kum.I.52); अश्रावयत्परिषदान्कथाम्. But when the double causal is used the subject ceases to be the subject of the root in the primitive sense und therefore takes the Instrumental; गमयति देबदत्त: यज्ञदृंत्रं, गमयति देबद्तेन यज्ञदत्तं बिण्णुमित्रः

O3s:-दशू is sometimes found used with the Dative; प्रत्यभिज्ञानरलंँ च रामायादर्शयत्कृती Rag. XII. 54.
(a) The causals of नी, and बह् when it has for its subject a

* गौणे कर्मणि दुद्यादे नीद्वक्ठप्वहाय *** लाद्यो मताः Sid. Kau. on Pân. VII. 1. 69.
 52. जल्पतिप्रमृतिनाहुपसंख्यानय्य। होोश्र्व Vartikas.
noun othar than one denoting a driver, govern the Instramental of the primitive subject;* नाययति बाढपति बा मारं मृत्येन he makes his servant caryy a load; but बाइयति ₹थं वाहान्न सूतः the charioteer makes the horsus draw the chariot.
(1) $\dagger$ The same bolds good in the case of the causal of अद् and खाद् ; आद्यति खाद्यति वा अन्षं बनुना he makes the boy eat his food.
(2) $\ddagger$ भक्ष when it has not the sense of हिंसा ' pain or injury to a sentient thing' does the same; अक्षयत्यन्नं बदुना; but भक्षयति बलीवर्दान्य सस्पन् ( when the loss of corn causes pain to the mind).
(b) स्टृ and घ्रा which denote a kind of knowledge are construed with the Instrumental, though the former when meaning 'to remember with pain' is cometimes found used with the Accusative also; समारयति आ्रापयाति था देबदृत्तेन; अयि चंद्रहुसदोण अतिभान्तपार्थिवयुणान ₹मारयन्ति प्रहतीः । Vide also Śis. VI. 66.
(e) § The causal of the denominative शब्दाय also is construed with the Instrumental; शब्दाययति बेबदृत्तेन he causes Devadatta to make a sound.

Note:- I By intransitive roots are, meant such roots as are not capable of governing an object other than one denoting space, time, \&rc. and not such as, though transitive, may be used without their object being actually expressed; मासं आसयति देबदृसं; but देबदृत्तेत बाचयति and not देबदृप्तं though the object of पच् is not actually expressed.
§ 809. §The primitive subject of the verbs तe and कृ, of

- नीषझोर्न। नियन्तुर्तृकर्य वहेरोनिकेषः । Vârtikae.
$\dagger$ आदियायोर्न । Vârtika. $\ddagger$ भक्षेरहिंसार्थस्य न। VArt § श्वाब्दायतेर्न Vârt.

[^132]H. \&. G. 31

अभिवद्, and द्शश when used in the $\Delta$ tm. is either put in the Accusative or the Instrumental; हाररयति कारयति बा मृष्यं भृत्येन बा कहम he causes the servant to take or weave a mat; अभिषादयते दर्शयते देवं भक्षं भक्तेन वा be makes the devotee bow down to, or see, God.
§810. When the causal forms are ased in the passive, the principal object (i. e. the primitive subject) is pat in the Nominative case; but in the case of roots implying "knowledge or eating' and roots having a literary work for their object the principal object is put in the Nominative case and the secondary object in the Accusative or vics versa; देबदत्तः कटं करोति Devadatta prepares a mat-देबद्तं देबदत्तेन वा कटं कारयति; देंबद्नः कटं कार्यते he makes Devadatta prepare a mat, देबदनः ग्रामं गच्छति Dev. goes to a village; देबदत्तं ग्रामं गमयति causes Dov. to go to a village; देषदत्तः मामं गन्पते; Devadatta is made to go, \&a, माणवकं धमं बोधयति he mekes Mânavake know his duty; बोहघते माणवकं धर्मँः, माणवको धर्मे इति वा. Mâṇavaka is made to know, \&c., बड्टमोदननं भोजयाते he makes the child eat food; बडुरोवनं भोज्यते or बडुमोद्नो भोज्यते the boy is made, \&c.
§ 811. As regards the ouusal of roots governing two Acçusatives the general rules given at § 808 bold good; कौशिकः दशारथं गमं अयाचत; (देबाः) कौशिकेन द्ञारथं राममयाचयन्न ; गोषोडजां ख्रामं हरति, (₹ ीे) गोपेन अजां ग्रामंम हारयति, \&c.

## The Instromental Cask.

§812. † The Instrumental case primarily expresses either the agent ( when the construction is passive) or the instriment or means by which an action is done, तब महिमानं अजानता मया अस戹तोसि thou wast disrespected by me, not knowing thy grearness ;

[^133]रामेण बाणेन हतो वाली Vâli was killed by Râms with an arrow ( here रामेण is the agent; बाणेन the instrument ).
(a) *The Instrumental is also used in the following senses. प्रक्टत्या दर्शानीय: lovely by nature B $_{3}$ प्रयेण याज्ञिकः he is almost a ritualist; गोत्रेण गार्ग्य: Gârgya by family name; छुखेन याति goes with ease; so समेनैनैति, विषमेणिति, \&c. द्विद्रोणेन धान्यं कीणाति he buys two dronas of corn at a time; साहलेण पशून्र क्रीणाति he buys one thousand beasts at a time, \&ce.
(1) In the case of numerals and words expressive of mese sure the Acc. may also be used; इिशोणं क्रीणाति धान्यं, इतेन झतेल श्रां शतं बस्सान् पाययति पयः; \&c.
(b) Obs:-† The root बिव् 'to pluy,' however, governs the Accusative or the Instrumental of the instrument used; अक्षे: अक्षान्व बा दीव्यति he playE at dice.
(c) t The root ज्ञा with सस् also governs the Accusative or the Instiumental; पित्ञा पितरं बा संजातोते he recognises or lives in peace with his father, but विष्णुं संजानीण्ब remember Vishṇu.
$\S 813 \ddagger$ When the accomplishment of an object is to be expressed, the Instrumental of words expressing the length of time or space is used; अह्ना क्रोशोन वाsनुब्रीकोर्धतः the seetion (of the Veda) was studied by him in a day, or a Kosa (i. e. by going over it); but मासमधीतो नायातः as the aosomplishment does not take place.
§ 814. § Words expressing some defect in a limb of the body govern the Instrumental of the defective limb; अक्ष्पा काल: blind of one eye; so पारेन खअः \&cc.

[^134]§ 815. * A characteristic attribute indicative of the existence of a particnlar state or condition is patin the Instrumental; जटाभि: तापस: he is an ascetic (whica is spparent) from his matted hair ( जटाज्ञाव्यतापसत्वविशिष्ट इत्पर्थः Sid. Kau. ).
§ 816. †The Instrumental is also used to express the canse or motive or the object of purpose of an action as distinguished from the mere instrument of it ; पुण्येन दृषो हारेः Hari was seen by ( virtne of ) merit; तेनापराधेन दण्ड्योसि thon art to be punished for that fault; अध्ययनेन वसति dwells for the purpose of atndying; also when the objeet to be accomplished is simply implied; अलं क्रमेण away with your efforts i. e. thoy will not succeed; श्रमेण साध्यं नास्तित इत्यर्थः (Sid. Kau.)
§817 The Instrumental is used with words expressing the idea of -
(a) excelling; पूर्बाज्त महाभाग तयातिशोषे Oh fortunate one, you excel vour ancestors in that (devotion); घम्बातिशाययति धाम सहम्रघाम्म: (Mu.3.17.) he surpasses, by his lustre, the lustre of the aup; दूरीक्टता खलु गुणिरुयानलता बनलताभः । S'ak. I.
(b) resemblance, likeness, equality; स्वरेण पितरमनुछराति resembles his father in voice; देढबन्धने स्वरेण्ण च रामभव्रमनुहराते (Utta. 4.); अस्य मुखं मातु० त्ठरेन संबदति his face resembles that of his mother; विध्णुना सःझो बीर्यं equal to Vishṇu in valour.
(c) swearing; अरतेनात्मना चाहं शापे I swear by Bharata and mysel?, शापितासि मम जीवितेन I oonjure thee by my life.
(d) rejoicing, being pleased; भक्या गरौौ मर्यनुक्रम्पया च शीतारमम I am pleased with thee by thy devotion to your preceptor and compassion upon me; कापुरुषः स्वल्पकेनापि तुष्यति a low persont he satisfied with little.

[^135](0) motion (the conveyance or the part of the body on which a thing is carried being put in the Instrumentsl case ): रथेन संचरते ' he moves about in a chariot.'
( $f$ ) price ( real or metaphorical) at which a thing is bought; शतेन क्रीत: bought for a huudred (rupees, etc.); स्वभाणव्ययेनाथि रक्षणीयाः सुह्टदसब: 'the life of a friend ought to be saved even at the cost of one's lifé' .
§ 818. The following words also govern the Instramental case:-
(a) Words expressing the idea of use or need, such as किं, कार्यं, अर्थः, प्योजनं and the like, and the root क्र with किं used in the same sense; धनेन किं य: \&cc. what is the use of his wealth who \&c.; वुणेन काँ्ये मबतीव्वराणाय- even the rich sometimes stand in need of graos, 'similarly कोर्यः पुत्रेण जातेन यो न बिद्धान धार्मिकः, न स्वामिपादानां मया किमावे घयोजनम्, \&o.
(b) The particles अलं and क्रुतं meaning 'enough,' अलं रुदितेन 'enough of your weoping (do not weep):' कृतं अद्यादरेण 'away with overpressing'; अलं is also used with a gerund अलं अन्यथा संभाष्प 'away with misunderstanding.'.
(c) Particles expressing 'accompaniment' such as साकं सार्घ, समं, सह, \&c.; आस्व साकं -मया सौधे (Bh. VIII. 70.); बनं कया सार्धमसि प्रवन्नः Rag. XIV. 63: आहो निक्स्स्ति समं हरिणांगनाभिः। Śak I. 27. \&c.
(d) Words meaning ' having or destitute of;' सम(युत्तोप्पर्थै: ( परिमबपदृं याति कृषणः ) 'though possessed of wealth,' \&c.; अर्थेन हीन: 'destitute of wealth.'
N. B. For the optional use of the Instrumental see the Abl., the Gen, and the Loc. cases.

## The Dattve Oase.

§ 819. *The primary sense of the Dative case is Sampra-

[^136]danna ( संम्रदानं). The indirect object of the root दा is called Sampradina; also the person or thing with reference to whom or which an action is donie; विप्राय गां ददाति ' he gives a cow to a Brâhmana;' युद्धाय संनह्यते 'prepares for battle;' न रूदाय मर्तिं ब्षाa 'The Sudra should not be instructed in the Vada, \&co.'
*But in the ease of the root यज्ञ the proper object is put in the Instrumental case and the indirect object in the Accusatives पश्युना रूं्र्र यजते 'he sacrifices a bull to Rudra.'

Note:-Though the root दा ought to govern the Dat. of the indirect object, it is sometimes found used with the Gen. or the Loc. राज्यं शिबीनां बृद्धं है ददामि तब खेचर : Oh sky-wanderer, I will give you the prosperous kingdom of the Sibis;' यरत्वं रामे पृथिर्षीं वातुमिच्छासि 'thou who art thinking of bestowing the earth upon Râma,' \&c.
§820. †The roots रुच and others having the same sense govern the Dative of the person or thing pleased or satisfied; हरये रोचते मक्ति: ‘Hari likes devotion;' अपां हि तृप्ताय न वारिधारा स्वादुः ह्रुग्चिछः स्वदते तुपारा 'a stream of sweet water, cool and perfumed, is not liked by one who has already drunk enough of water.'
§ 821. ҒThe roots श्लाघ् 'to praise,' ह्नु 'to hide,' सथा 'ंत atand,' and श्रा ' to swear,' govern the Dative of the person to whom some object or feeling is to be conveyed; गोपी समरात् क्रुबाय श्राघते-ह्रुते-तिष्टते-श्रपते वा : a cowherdess being incited by love flatters Krishna or apparently conceals ber feeling from him or waits for him or swears before him;' (Vide Bhatti. VII. 73. 74. ); but राजानं श्लाघते मू्नी 'a minister praises his king.'
§822. § The creditor (or the person to whom something is

[^137]due ) in the case of the root ig ' to owe;' and the person or the thing desired in the case of ₹ृृह, are put in the Dative case; वृक्षसेचने दे धारयसि मे 'you owe me two sprinklings of trees ' (Ssi'k. ); भक्राय धारयति मोक्षं हरिः ; (Sid. Kan. ) तस्थै स्वृहयमाणोसी ' he longing for her (Bhatti VIII, 15. );' पुष्पेम्य: स्पृहयति 'he longs for flowers ;' but पुष्पाणि स्पृहयति where no longing is implied.
§ 823. * The roots क्रुज्र, दूहु, ईर्ग्य, and अस्बूय्, and others heving the same sense govern the Dative of the persun against whom the feeling of anger, hatred, \&ce, is directed; हरये क्कुध्यति हुछ्मति-ईर्प्यति-अस्वपति वा (Sid. Kau.) 'he is angry with Hari, or bears hatred towards him, or is jealous of him or finds fanlt with bim;' सीतायै नाक्रुध्यन्नाप्यस्यूयत (Bhatt.. VIII. 75.) ihe did neither get angry with Sitt nor find fault with her;' but भार्यामीर्ष्यति ' he keeps a jealous watch over his wife' (that others may not see her मेनामन्योsद्राक्षीदिति Sid. Kau. )
(a) $\dagger$ But क्रुण् and दुछह preoeded oy a preposition govern tho Accusative case; किं मां संक्रुध्यसि 'why do you get angry with
 vours to do harm to my body.'
$O b s$ :- दुहा with अभि is also found used with the Dat.; मया कुनरेम्थ एवाभिदुग्धमझ्ञेन ( Utta. VII.).
§824. $\ddagger$ The roots राध् and ईक्ष्र both meaning ' to detemine the good or bad fortune of' govern the Dative of the person with reference to whom the inquiry is made; क्ठजणाय राध्यति ईक्षते वा। पृष्टो गर्गः ब्युभाडुर्म पर्यलोचयतीव्यर्थः। Sid. Kau,

* क्रुधडुछेर्ष्या सूयार्थानां यं प्रति कोषपः। Pân. I. 4. 87. क्रोधेऽsमर्षः ब्रोहोडपकारः ईर्यांडक्षमा अस्यूया यणेषु देषाविष्करणं। द्रुहादर्थोपि केपप्रभवा एब गुहान्ते । अतो विशेष्णं सामान्येन । Sid, Kau.
$\dagger$ क्रुधनुहोरुपस्टृथ्टोः फर्म। Pân. I. 4. 38.
$\ddagger$ रारीध्द्वोर्यस्थ विप्रशनः। Pân. I. 4. 39.
§ 825. * श्रु with पति and था meaning 'to promise, ' governs the Dative of the person to whom a promise is made after solicitation बिप्राय गां प्रतिग्णाणति आइृणेति बा। बिप्रण महां देछीति प्रबर्तितः प्रतिजानीते इूर्यर्थः। Bid. Kau.
§826. † The root की with परि 'to hire, as a servent,' \&o., optionally governs the Dative ( and optionally the Inst.) of the price at which he is hired शत्रेन शताय बा परिक्रीतः । Sid. Kau.
§827. $\ddagger(a)$ A noun expressive of the purpose for which anything is done, or the result to which anything leads or the effect for which anything exists, is put in the Dative case; मुक्तये हरिं भजाति ' worships Hari for final beatitude;' भक्तिर्जानाय कल्पते सम्पयते जायते वा 'devotion leads to knowledge;' घुत्राय कल्पते जायते सम्पद्यंत यबागू: ( Mb.) 'water gevel tends to (produce) urine,' घुणुण्डलाय हिरण्यं (Mah. Bhals.) 'gold for Kundala (a kind of ornament );' यूपाप दाई ' wood for a sacrificial post,' \&c.
N. B. The roots भू or अस् are often omitted after a Lutive used in this sense काष्पं पशासे ( भबतित , poetry is for fame.'
(d) §An evil foreboded by a poscentous phenomenon is also put in the Dative case; बाताय कपिला विद्युa 'the tawny lightning forebodes a storm.'
(c) $\$$ The word हित is used with the Dative; बाद्यणाय हितं 'good for a Brahmane.'

[^138]§ 828. *The object governed by an infinitive mood not actually used but implied, is put in the Dative; फलेम्यो याति i. e. (फलानि आहंतु ) 'goes for (in order to bring ) fruites; ' वृर्सिहाय नमस्कुर्मः (i, ब. वृर्सिहमनतुकूलणित्ठ) ' We bow down to Nrisimha ( to propitiate him ).'
(a) The Dative of an abstract noun formed from a root may be usd to express tho sense of the infinitive of the same root; यागाय याति 'goes to perform a sacrifice;' त्यागाय संघृतार्थानां (Rag. 1. 7.)' who had amassed wealth in order to give it away, \&c.
§ 829. $\dagger$ The particles नमः, स्वस्ति, स्वाहा and स्वधा ( exelamations used in offering oblations to gods and manes respectively), अलं meaning ' equal to, a match for' and बषट्र (an exclamation accompanying an oblation to \& deity) govern the Dative case; तरम्म नमः इं मषे 'bow to that Śambhu;' प्रजाभ्यः स्वस्ति ' may it be well with the subjects; ' स्वस्स्यस्तु ते (Rag. V. 17.) 'Farewell to theo; ' अभूये स्वाहा ' this offering to Agni; ' similarly पितृम्यः स्वधा; दैत्योग्पो हारिः अलं 'Hari is a match for the demons;' so अलं मद्धो मलक्राय (Mah. Bhâs. ) 'one wrestler is a match for another; ( see Rag. II. 39. Bhatti. VIII. 88.); इंक्राय बषद्र 'this oblation to Indra.'
(a) But when $\overline{5}$ is used with नमः, it becomes the principal verb $\ddagger$ and therefore governs the Accusative ease;' नमस्करोति देबान 'bows down to gods' (when the sense of an infinitive is suppressed, of course the Dative will be used; see § 828).
( b ) Words having the sense of अलं, such as प्रभु:, समर्थः, इक्तः, \&c. and also the verb प्रश्रू, are used with the Dative (Sid. Kam.) दैल्योम्यो हरिःः प्रभुः समर्थः ज्ञाको वा; प्रभु:-समर्थः-इक्तः मल्को मळ्नाय; प्रभबति मझो मह्राय; बिधिरवि न येभ्यः प्रभघति (Bhar. II, 94.); प्रभु and the other words may also be used with the Genitive (Sid. Kau. )

[^139]प्रभबति निजस्य कन्यकाजनस्य महाराजः ( Mâl. Mad. IV.) the great king has power over his daughter.
(c) Verbs meaning 'to salute' such as प्रणम, प्रणपत्, \&co. may govern the Dative or the Accusative; न प्रणमन्ति देबताभ्य: (Kad.) they do not bow down to deities; तां भक्तिप्रवणेन चेतसा प्रणनाम saluted her with a mind bowed down with devotion; प्रणिफत्य स्ररास्तर्मै श्रमयित्रे सुराद्विणां (Rag. X. 15.) the gods bowed respectfully to him, the annihilator of the enemies of the immortals: वागीशं ( वान्भिरच्चर्चामिः ) प्रणिपत्य ( Kum. II. 3.) having bowed to the lord of speech \&ec.
§ 830. With verbs of telling such as कथ, ख्या, शास्, चक्, निविद् cau. \&c. and of sending such as हि with प्र, तृज् with बि, \&cc. the Dative of the indirect object is used; राममिष्वसनदर्शनोत्डुकं मैथिलाय कथयांबमूब सः । (Rag. XI. 37. ); Ho told the king of Mithilá that Râma was eager to see the bow; आल्याहि मे को भवाजुग्ररूप: (Bhag. XI. 31.) Tell me, who thou art in this fierce form, \&c., उपरिश्रां होमनेलां गुरवे निवेदयामि (S'ak. IV.) I will tell my preceptor that it is time to offer the morning oblations; हदरिररमे धुरांगनां प्रजिघाय ( Rag. VIII. 79.) Indra sent a heavenly damsel against him ( $i$. e. to dieturb his contemplations ); रक्षत्तरमे महोपलं प्रजिघाय (Rag. XV. 21.).
§ 831 . WThe indirect object of the root मन् cl. 4. 'to think' if not an animal, may be put in the Accusative or the Dative case when contempt is to be shown; न त्वां वृणं मन्ये दृणाय aा I do not consider thee a straw; but न त्वां तृणं मन्ब्व (मन्न cl.; 8) when mere comparison is meant, the Accusative is used; r्वां तृण मन्ये (Mb. )

* मन्यकर्मण्यनादरे विभाषाऽप्राजिणु। Pâṇ. II. 3. 17. On अभाणिष्ड Kâtyâyana remarks 'अप्राणिष्डु इत्यपतीय नौकाकान्न যुकगृगालवर्ज्ये बिच्चति बाच्यम्य ' i.e. "Instead of 'If not en animal' it should be said, if not one of a sbip, or food or a crow or a parrot or a jackal," न त्वां मन्ये नाबं अवं बा, न त्वां शुत्ते भालं बा मन्ये; in the former cose though neither.नो nor अन्न is an animal, the Accusative ought to be used, in the latter though raन्व is an animal the Dative may be optionally used.
§832. *The object of roots implying motion (i. o. the place to which the motion is direoted), if it be not a road, is pat in the Accusative or the Dative, when actual motion is meant; अ्रामं मामाय बा गच्छति 'goes to a village ; ' but मनसा हरिं ब्रजति, पन्थानं गचछछति.


## The Ablatite Oase.

§ 833. The principal sense of the Ablative case is अपादान or 'motion away from $\dagger$;' hence the noun from which the motion, real or conceived, takes place is put in the Ablative case; ग्रामादायाति 'comes from a village;' धाबतोग्धात्पताति 'falls down from a running horse'; सदाचाराइ अ्रंशते.
(a) $\ddagger$ Words having the sense of जुुुयुप्सा, बिराम or 'cessation,' 'pause,' and yमाद 'swerving from,' also govern the Ablative case; पापाू ज्युयुसते 'he hates sin;' न नवः प्रप्राराफलोदुयात्तिथरकर्मा निराम्म कर्मण: (Rag. VIII. 22.) the new monarch, steady in action, did not desist from efforts until they bore their fruit'; धर्मात्रमायति 'swerves from duty'; स्वाधिकाराश्रमत्तः (Meg. I.) 'careless, failing in the discharge of the duties (of his office )'; so धर्मान्हुह्याति; प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्षमांसस्य मक्षणाव (Manu Sm?. V. 49.), \&e.

मद् with y in the sense of 'to be careless about' is used with the Loc. also; अतोर्थान्न צमायन्ति प्रमदास्तु विपश्रितः । (Manu Smp. II. 213) on this account wise men are not careless about their wives.
§ 834. § In the case of words expressing fear or protection from fear, that from which or whom the fear proceeds is put in the Ablative case; चोराट्दिभेति is afraid of a thiof; भीतो रणे श्वेतबाहाव I was afraid of the white-horsed one i. e. Arjuna; इवल्पमप्पस्य धर्मस्य श्रायते महतो भयाव (Bhag. II. 40) even a little

[^140]of this (kind of ) pigty saves one from great fear ; क्रेरश्रासिपुर्नादार ( Bhatt IX. 11.) were afraid of the roar of the monkey.
(a) *hat from which one is kept off is also put in the Ablative; पापान्निंबारयति wards off from sin; यबेश्यो गां वारयति keeps off the cow frbm barley.
§ 835. † In the case of जि with परा the thing unbearable is put in the Ablative case; अधyयनात्पराजयते finds study unbearable or difficult; तां पराजयमानiं स मीतेः ( Bhatṭi. VIII. 71.) who got disgusted with the love ( of Râvaṇa); but शानून्न पराजयते।
§836. †When concealment is to be had recourse to, that whose sight one desires to avoid is put in the Ablative case; मातुर्निलीयते क्रष्ण: 'Krishṇa conceals himself from his mother; but चोरान्न दिद्क्षते.
§ 837. (ब) §The teacher from whom something is learnt regularly is put in the Ablative case; उपाध्यायद्धीते learns from the preceptor; but नटस्य गाथां हृणोति.
(b) Similarly the prime or original cause in the case of जन्य to be born, and the souree in the case of zू are put in the Ablative; बहाणः प्रजाः भजाघन्त्र the creation proceeds from Brahman; गोमयाहृश्विद्धो जायते the scorpion is born from cowdung; हिमवतो गड्रा प्रभवति The Ganges rises from the Himalayas; कामास्क्रोधोमिजायते from desire anger is produced.

Note:-Verbs meaning 'to be born' or 'to be begotten upon' are often used with the Loc.; तस्थां शतानन्द आद्रिरसोऽजायत from her was born Śatananda Ângirasa; मेनकायास्बुत्पन्वां begotten upon Menskâ; See Manu Smr. 154. I. 9.

[^141]§ 838. When the sense of an indeclinable participle is suppressed in a sentence the object governed by that ptc, or the place at or on which the action takes place is put in the Ablative case: प्रासादाव प्रेक्षते sees from a palace ( प्रासादमारहत्य प्रेक्षते Sid. Kau. ); eimilarly आसनात् प्रेक्षते = आसने उपषिइ़य प्रेक्षते; श्वश्राराज्ञांति = श्वशुरं बीक्ष्च जिह्षेति, Sid. Kau.
§839. (a) † The place or time from which the distance of another place or point of time is to be expressed is put in the Ablative case; the distance in space being put in the Nominative or the Locative and that in time in the Locative; बनाव भामो योजनं योजने बा (Sid. Kan. ) the village is a yojana from the forest; गर्वधुमतः सांकाइयं चत्शारि योजनानि चतुर्ष योजनेषु वा (Mb.); कार्तिक्या आमहायणी मासे (Sid. Kau.) the fall moonday of Margasiriruha is a month (at the interval of a month ) from thau of Kartika सहुत्रत्पर्परी कोशो.
(b) The Ablative is also used in questions and answers; कर्मात् शं । नया: whence art thou ? from the river; कुतो मवान् । पाटालिप्रु्राव् where do you come from ? Pâtaliputra.
§840. ЏThe words अन्य, डतर and others having a similar sense, the particles आरात् 'near or distant,' कते ' without, ? words expressive of direction used with reference to time or space (except when they refer to the limps of the boby) and those derived from the root अ貿 at the end of compounds, and in declinables ending in ओ and आहि are construeted with the Ablative; अन्यो भिन्न इतरो वा कृष्णात् different from Krishns; हतरो रावणदेष राघबाजुचरो यदि Bhtti. VII. 106. If he be one other than Râvaṇa and a follower of Râma; आराह्दनात्र near or away from the forest; 末ते क्रैर्याटसमायातः (Bhatṭi. VII, 105) come without (setting aside) his crueity; अ्रामात्पूर्वा उत्तरो वा to the

[^142]east or the north of the village；चैर्नास्पूर्व：फाल्युनः the month of Fâlguna is prior to that of Chaitra；but पूर्व कायस्प the（forepart） of the body；प्राक् घत्यग् बा मामाव् to the east or to the west of the village；प्राक्रभातात्（Bhatṭi．VII．106）before the day dawned； दक्षिणा दक्षिणाहि वा ग्रामम् to the south or in the southern direction of the village；उत्तरा समुत्राव（ Bhattii．）in the north of the sea．

Obs：－कते is sometimes used with the Aocusstive；कतेपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे（Bhag．XI． 32 ）even without thee all will die．
（a）Words like प्रभृति，आरभ्य，बहि？，अनन्तरं，ऊध्ध्व，परं \＆cc．are used with the Ablative；the firet word may also be used with adverbs of time；तर्माद्दिनाल्यभृति from that day；ततः－तदा－प्रभृति sinoe then；अयम्रभृत्यवनता⿱宀㠯्हि तबारिम दासः（Kum．V．86）；ततः，तरमा； ड्दिनादारम्य，मालस्याः प्रथमाबलोकदिबसादारभ्य；ग्रामाब्दुहः outside the village；प्ररगारुस्मतगोपुराद्धाहः（ निरगात् ）went out of the emerald gate of the town；ऊर्ध्व संबत्सराव（M．S．IX．77）after a year－ अत ऊर्ष्व hence forward；बर्त्मन：परं（Rag．I．17）beyond the path； भाग्यायन्नमतः परं；उुराजपज्ञापगमाबनन्तरं（Rag．III．70．）after the dropping of old leaves；see Bhag．XII． 12.
§ 841．＊The ablative is used with－
（a）The propositions अप and परि meaning＇away from， without＇and आ meaning＇as far as＇or＇including，comprehend－ ing＇；यत्संम्यत्यप लोकेम्यो लंकायां बसतिर्भयाव（ Râm．）now that he dwelt in Lankâ，in terror，away from the worlds；अप हरेंः संसार：Samsâra exists outside Hari；अप निर्गर्तेम्यो वृष्टो देबः it rained everywhere，except in the country of Trigarta．Similarly परि हेंः संसारः परि त्रिर्गते म्यो दृटो देबः（ Vop．）\＆c．आमुक्ते संसार， आसकलाद् व्रह्न Brahman pervades every thing；आ परितोषाव बिद्युपां； until the learned are satisfied．
＊अपपरी बर्जने । आइ्मर्याद्धाबचने । Pân．I．4، 88－89．वअ्वम्यफङ्－ परिभिः Pân．II．3． 10 प्रतिः प्रतिलिधिभ्रतिद्दानयो！। Pân I．4．92．प्रति－ निधिप्रतिदाने च यस्माव। Pån．II．3． 11.
(b) प्रति meaning 'the representative of, in exchange for or giving in return for;' 패युत्रः क्रष्णात्पति (Sid. Kau.) Pradyumna is the representative of Krrishṇa; तिलेम्पः प्रतियच्छति मापान्य gives mâshas in retarn for sesamum.
§842. When a word expressive of 'a debt,' is merely intended to be stated as a cause, it is put in the Ablative case; श्रताद्चद्धं द्रव्यं a thing mortgaged for a hundred rupeer; ॠणाट्वर्दं इब tied down as it were by the debt he owes.
§ 843. (a) The Ablative often denotes the cause of an action or condition and may be translated by ' on account of, by reasou of,' \&c.; मौनान्यूर्खः गणयते one is considered a fool by reason of Lis silence ( if he keeps silence ); गोमानुषाणां बधार (H.) on account of my killing cows and men.
(b) The Ablative is used to make a causative assertion or to advance an argument; पर्षतो वत्निमान्न ध्रमाइ। The mountain is fiery ( has fire on it ), because there is smoke; ₹मृत्यनवकाशदोषप्रसङ़ इति चेन्नान्यस्ट्रत्यनककाशदोषप्रसंगाव (Ved. Su. II. 1.1) A disputant says-if you say that our argument is liable to the fault of giving no scope to your smritis then we reply: this your argument will not hold; for in that case other smifitis will have no scope given to them.
(c) The Ablative is used with comparatives or words having a comparative sense; भक्तिमार्गात ज्ञानमार्गः ₹्रयान the way of knowledge is more efficient than that of devotion; अणोरप्यणीवान् Bmaller than an atom; अभ्षमेधसहस्रेभ्यः सत्यमेबातिरिच्यते truth alone is superior to a thousand, horse-sacrifices, चैत्ररथादनूने not inferior to Chaitraratha.
§844. † The indeclinables पृथक्, बिना and नाना govern the Ablative, the Accusative and the Instrumental cases; சृथक्त रामाइ-रामं-रोेण बा different from or without Râma; so नाना रामं,

[^143]\&c. नाना नारीं निष्फला लोकयाना ( $\nabla$ op.) worldly life is vain withont a woman (wife)
§ 845. *The words 干तोक 'a little.' अल्प 'a little,' कृच्ड्र 'difficulty, ' and कतिपय 'some' when used in an adverbial sense with verbs, are used in the Ablative or the Instrumental; सतोकेन स्तोकात्रा घुक्तः let off with little; similarly अल्पेन अल्पन्मुक्तः, क्रचच्तूण क्रच्छाह्दा छ्रतः done with difficulty; कतिपयेन कतिपयाद्धा प्रासः, but स्तोकेन बिषेण हत: killed with a little poison; when used adverbially they take the Accusative also; स्तोकं गचछ्छति goes a little.
( $n$ ) दूर and अन्तिक and others having the same sense, are used in the Ablative, the Accusative and the Instrumental cases; ग्रामस्य ढ़रात् दूरं दूरेण वा sway from the village; so अन्तिकात् अन्तिकं अन्तिकेन वा near the village.

## The Genitive Oase.

§ 846 ; $\dagger$ The Genitive, as already remarked, is not a Kâraka ease. It, therefore, expresses simply the relation of one noun to another in a sentesce, such as that of a servant and bis master (a relation which is other than that expressed by a Kâraka case ); राजः पुरुषः, पुज्ञस्य माता, प्रध्यस्य गुणः \&c.; and even in those cases where the genitive is used in the eeuse of other cases it expresses simple relation or सम्बन्ध only, as in सतां गतम्य सर्षिषो जानीते; मातुः स्मरतिं; एध उदकस्य उपक्रुरते; भजे शंभोश्वरणयोः ; फलानाँ तृत्तः, \&c.
§847. $\ddagger$ When the word हेतु (cause, object) -is used in a sentence, that which is the object and the word हेतु are pat in the

[^144][^145]Ganitive care; अन्करस हेतोर्घसति dwells for the sake of (with the object of gaiting ) focd; रोदिपि कस्य हेतोः Mark P. 23. 12. हेतेर्योजस्य कैसिल्या: प्रासत्वीजामसंकथान् (Bhatti. VIII, 103.) he bagass to give her sn account of Râma in order to show her that ho (Iremumet) was Rama's messenger.
(a) * Wher s pronoun is used with the word हेतु, the Instrumental and the Genitive may both be used; कस्य हेतो:, केन हेठुना, with what object? Why? The Ablative may also be used; तेन हेतुना, तरमाद्धेतोग, तस्य हेतो:; when a word having the same sense as हेठ, such as निसिच्त, कारण, \&cc., is used with a pronoun it may be used in any case in agreement with the pronoun; कस्य निमित्तस्य, कस्य प्रयोजनस्य; केन निमित्तेन, करमै निमिक्ताय \&c.; but they are generally used in the Accusative used like on adverb; fि-निमिश्र-कारणं-प्रये जरं-अर्थ, \&c. when \& pronoun is not used, any case except the Nominative and the Accusative may be used; ज्ञानेन निमिचेन ( हरिः सेन्यः ), ज्ञानाय निमित्ताय with the objeot of aequiring knowledge.
§ 848. $\dagger$ Words ending in the termination तש and showing direotion and others having the same sense, such as उपरि, उपरिद्टाव, अधः, अधस्ताव, डुर:, पुरसताू, पअ्वाव , अग्रे, \&c, are ueed with the Genitive; श्रामस्य दक्षिणतः उत्तरतः \&cc. to the south or to the north of the village, \&c.; अर्कस्योपरि ( S'ak. II. 8.) on the Arlas plant; तरूणामधः ( $\mathrm{S}^{\prime}$ ak. I.) under the trees; तस्य त्थित्ता कधमपि पुर: (Meg.) standing before him with great difficulty, \&c.
(a) $\ddagger$ Words ending in एन such as वक्षिणेन, उप्तरेण, \&c. are used with the Genitive or the Accusative; दक्षिणेन आ्यामं ग्रामस्प वा to the sonth of the village; उच्चरेण स्रबन्तीं (Mâl. Mâd. IX. 24.) to the north of the river; दण्डकान्दक्षिणेनाहं (Bhattii. VIII.108.); बनपतिगहानुत्तरेण (Meg. 80) to the north of Kubera's palace.
§ 849. + The words दूर and अन्तिक and their synonyms

[^146]govern either the Genitive or the Ablative; यामाव ग्रामस्य वा चनं दूरं-निकटं-समीपं का the forest is distant form or near the village; रामाहुद्रस्य यो दूरं पापाहु:ख्यस्य सोन्तिक्र be who is away from Râma or S'iva is near sin; प्रत्यासको माधनीमण्डवस्य close to the bower of the Mâdhavi creeper; तस्य सकाशां, \&ce.
§ 850. * The root ज्ञा meaning- 'to have an incorrect knowledge of ' governs the Genitive; तैल सर्विषो जानीते aupposes oil to be ghee; but सर्पिर्जानशति.
(a) Verbs implying 'to think of, to remember,' such as स्द्ध, ₹ with अधि, 'to be master of,' such as ईण्, , दू with y, \&ce, and to have compassion on such as दe् \&oo, govern the genitive of their object; कच्चिद्धर्तः स्मरसि (Meg. 90) dost thou remember the lord ? ₹मरद्र राधवबाणानां वि०पथे राक्षसेश्वरः Râm. VI. 60. 3 अध्येति तव लक्ष्मणः ( Bhatti VIII. 119. ) Lakshmaṇa remembera theo; प्रभवति निजस्य कन्यकाजनस्य महाराजः ( Mâl, Mâd. 4.) the great king has mastery over his daughter; यदि तं प्षेक्षमाणा आत्मनः पभविष्याएम ( Uttar.) if after I see him I shall have control overmyealf; गान्नाषां अनीशोsरिम संवृत्तः ( $\mathbf{S}^{\prime}$ ak. II. ) I have lost all power over my limbs; कथंचिदीशा मनसां बभूढ़ः ( Kam. III. 34.) with great difficulty they could control their minds; शोबस्तिकत्वं बिभषा न येषां व्रजन्ति तेषां द्यसे न कसमातू (Bhatṭ. II. 33.) why dost thou feel no compassion for those whose wealth does not see the morrow? रामल्य द्यमानः (Ibid. VIII 119) taking pity on Rêmâ.
(b) क् meaning 'to impart additional propertios' governs the Genitive; पधोबक्त्य उपस्कुरुते 'fuel imparts heat to water.' मा कस्यचिद्नुपस्ह्धथा: Bhat!ti. VIII. 110.
§ 851. † Verbs meaning 'to be afflisted with a disesse?

- ज्रोऽविंदर्थस्प करणे। अधिगर्थदयेशां कर्मणि। क्रअः प्रतियले। Pâp 11. 3. 51-53,
$\dagger$ छजार्थानो मझबबचनानामजज्वरेः। Pân. II. 3. 54. अज्वरिसंताप्योरिति बाच्यम् ; Vârt.
govern the Genitive of their object when used impersonally or when they have for their subjeot names of diseases; चौरस्य ज्वरस्य रुजा the thief is afflicted with the pain of fever; पुरुषस्य रुजयत्यतिसारः dysentery inflicts pain on the man; except when ज्वर and संताप are used as subjects; ( vide Bhaț̣i. VIII. 120; ) तं कुजयति ज्वरः or संतापः fever or affliction pains him.
§ 852. "नाथ् meaning 'to wish' governs the Genitive when the idea of a benediction is implied घ $_{\text {en }}$ त्या नाथस्ब wish to have pationce; धनस्य नाथते desires to have wealth. So सर्षिषः नाथनम्.
§ 853. †The roots जष्, हच् with नि or प्र or with both, नट्, क्रण्र and पिश्श govern the Genitive when meaning to injure, to punish, \&c.; चौरस्योज्ञासयति राजा a king punishes a thief; निजोजसोज्ञासयितुं जगदुहां ( Sis I. 37. ) to kill the enemies of the world (the demons ) by his own power; मन्योरुजासयात्मनः kill (drive away) your anger; राक्षसानां निह़निप्पति or प्रहुणिष्यति or निप्रहजिष्यति or प्रणिहनिष्यति रामः Rdma will kill the R'akehasas; नृषलस्य-उबाटयति- काथयति does injury to a Vrishale; साद्बसिकस्य पिनट्टि गजः \&e, in other senses they govern the Accueative; धानाः पिनट्टि he grinds fried rice.
§854. $\ddagger$ The roots अ्यवह ( $i$. d. दृ with वि and अब), पण् and दिव् when they all mean to transact businese, or to stake in gambling, govern the Genitive of their object; ज्ञतस्य क्यबहरति invests a hundred rupees in business; प्राणानामपणिध्रासी he staked his life; अदेबीव बुंधुभोगानां lost his brothers and pleasures in gambling, \&o.; but when दिव् is preceded by a proposition, the Accusative may also be used; शंतस्य क्ञत वा प्रतिवीव्यति (Sid. Kau. )
§ 855. II Words having the senses of क्रत्व: i. e. denoting fre-

[^147]quency of time, such as द्दि:, त्रिः, पश्चक्ठस्व: \&cc. govern the Genitive of the time in the sense of the Locative; पश्बत्वाह्नो भोजनम् taking food five times a day; द्विरह्नो भुजूक्तेः, \&c.
§ 856. *The Genitive is used subjectively and objectively with Kridantas or Primary Nominal Bases derived by meana of the Krit affires (i.e. is used in the sense of the subject or the object of the action denoted by the Kridantas ); कृष्णस्य क्रतिः an act of Krishṇa i. e. of which Krishṇa is the agent; जगतः कर्ता the Ureator of the world, which is the object of the action denoted by the noun कर्त्र्; similarly सतां पालक: the protector of the good; पयसः पान the drinking of milk; तस्प कवे: क्रिया \& work of that poet; साधारणी सृल्टिरियं न धातुः ( Fidmacharita XII, 117. ). This is not a common dreation of Brahmen.
(a) : In the case of verbs governing two $\Delta$ ccusatives the secondary object of the Kridanta may be put in the Genitive or in the Accusative; नेताश्वस्य हुम्नं बुg्नस्य वा (Sid. Kau.) the taker of the horse to Srughna.
(b) $\ddagger$ When the agent and the object of the bases derived by means of Krit affixes are used in a sentence, the object is put in the Genitive ease and not the agent; आश्वर्यों गवां दोहोडगोपेन the milking of cows by one who is not a cowherd is a wonder.

Exceptions.-This rule does not apply to Krit nonns ending in the affixes अक and अ when feminine; बिभिस्सा भेदिका वा कद्रस्य जगतः ( Sid. Kau.) the desire of Rudra to split the universe or the splitting of the universe by Rudra. According to some when the Krit affixes are of feminine gender, and according to others

[^148]when they are of any gender, and the agent and the object are both used, the agent is put in the Instrumental or Genitive case; बिचित्रा जगतः क्रति: हरेईरिणा वा wonderful is the creation of the world by Hari; \{्वब्दानामनुशासनमाचार्येजाचार्यस्प बा (Sid. Kau.); शोमना सष्टु पाणिनेः ( पाणिनिना वा ) सूनस्य छतिः। (Mb. ).
§ 857. * When past passive participles are used in the sense of the present tense the Genitive is used; राज्ञां मतो बुद्धः पूजितो चा respected, known or honoured by kings; यो घर्मः स सतां मतः; रामस्य संमतं Bhaṭ̣i. VIII. 124.
(a) Past participles showing the place of an action, as well as those used as abstract nouns are used with the Genitive मुकुन्दस्यासितमिदमिद्ध यातं रमापतेः। भुक्तमेतबनंतस्पेत्यू चुर्गोप्पो बिद्धक्षवः। मयूरस्य नृष्तं, कोकिलस्य व्याहतं, नटस्य भुक्त, छाइच्य हासितं, \&c. (Mb. ) See, Bhatṭ. VIII. 125.
§858. † The Genitive is not uned with present participles except that of द्विष, verbal derivatives ending in उ and उक except that derived from कम्, verbal indeclinables, past participles, passive and active, nouns formed with the affix खल् ( 800 p. 456 ) and with such as mean (in the habit of, or having the properties of or doing any thing woll'; कर्म कुर्षर्श or कुर्षाज:; but प्रुरं स्रुरस्थ बा द्टिवन्श हरिः Hari, the enemy of Mura; हुरिं दिद्धुः desirous of seaing Hari; हरिं अलक्करिब्णः, ढैत्यान्य घातुको हंरिः Hari is the killer of demons; लक्ष्म्याः कान्बुक!, जगस्सृष्धा, धर्य कर्ठ \&c. विष्युना हता देत्या:, बैत्यान हतथान्ं; ईषत्कर: प्रपंचो हरिणा worldly life goes easy with Hari; आत्मान अलूर्रिब्यु: in habit of decorating oneself; अवंत्रं मिक्षु: a habitual beggar; कर्ता कटं one who prepares a mat; $\ddagger$ also in the case of nouns derived by means of the terminations

[^149]अक्र showing futurity and ₹ंन्र showing necessary payment; हरि वर्शको याति he goes desiring to see Hari; शतं दायी one who has to pay a hundred (rupees.).
§ 85y. Fn the case of Potential passive participles the agent of the action is put in the Genitive or in the Instrumental case; मया मम बा सेख्यो हरिः Hari ought to be served by me; राक्षसेन्द्रस्य सररक्ष्यं मया लब्यमिबं वनं (Bhatti. VIII. 129.) this forest which the lord of the demons ought to preserve must be destroyed by $\mathrm{me}_{\mathrm{F}}$ गन्तब्या ते बसतिरलका \&o. (Meg. ) Thou should go to Alak\&
§ 860. † In the case of words denoting equality or likenese, such as तुल्य, सह्श, \&e., the person or thing with whom or which any object is compared is put in the Genitive case, except in the case of तुला and उपमा; तुल्यः सहशः समो बा क्रष्णस्य कष्णेन वा equal to or like Krishṇa; कोन्योस्ति सहशो मम who else is equal to $m e$ ? but क्रब्णस्य तुला उपमा वा नासित (Sid. Kau. ).

Obs.-The words तुला and उपमा, however, are found used by good authers with the Insrtumental against Pânini's rule; तुषां यदारोहति दन्तबाससा (Kum. V. 34.) which rises to the high pooition of being compared with your lip; सकुटोपमं घूतिसितेन शंभुला ( Sia. 1. 4. ) clearly deserving to be compared with S'ambhu white with ashes; see Rag, VIII. 15.
§ 861. $\ddagger$ The words आयुष्यं, मूं, भन्रं, कुशलं, तुखं, अर्थ: and हितं and words having the aame sense, when used in a sentence containing a benediction, govern the Dative or the Genitive case ${ }_{F}$ आड्डुर्यं चिरंजीवितं क्रष्णाय क्रष्कस्य बा घूयाद (Sid. Kau.); may Krishṇa live long.; similarly मद्यं, मद्रं, क्रुशलं, निरामयं, छखखं, शां, अर्थ", पयोजनं, हितं, पश्यं बा धूयात (Sid. Kau. ).

[^150]§862. The Genitive is used with indeclinables like मृघ्ये, वारे, कते, \&c.; गढ्राया मध्ये परे बा in the middle or on the othor side of the Ganges ; अमीषां प्राणानां क्टते for the sake of this life.
§ 863. With superlatives, and words having the sense of the superlative, the Genitive is used; नृणां जाइ्यण: श्रेष्ठः ; अभ्रणीर्मन्द्रछुतासृवीणाम् (Rag. V. 4. ) the chief of sages, the authors to the Mantras.

Nate:-Words having the sense of comparatives are used with the Ablative and sometimes with the Instrumental; अयअस्माद् बलेन हीनः or अधिकः this person is superior or inferior to him in strength; imilarly देबद़त्तो यज्ञदत्तात्वडु' मूर्बो वा; को त्र स्वन्ततरो मया who will have a happier end than I? The word अधिक is used with the Genitive, the Locative or the Instrumental; चतोहै तासामधिकोपि सोडभबत् he was more (i.e. dearer) to them than their sons; तेषामप्यधिका मासतः पश्च च द्वादश क्षपः they passed five months and twelve nights more than (those years ); क्रुछेऽधिकः प्रसथ: A Prastha is larger tuan a Kudavá.

## The Looative Oasz.

§864. \# The place where an action takes place with reforence to the eubject or object is called Adhikarans ( अंधेकरण ) and is pat in the Losative case; $\dagger$ स्वपिति गिरिगर्मे (Bham. 1. 60); बासो नन्दृनकानने ( 1 bid 64 ); सथाल्यां ओवनं पचति sooks food in a cooking utensils कर्ण कथयति tells (something) into the ear; मोक्षे इच्छा अस्ति, \&c. The Locative also denotes the time when un sotion takes place; तस्मिन्द विप्रक्ठताः काले दिबौकसः (Kùm. II. 1.) the gods being harassed at that time; दिनान्ते निलयाय गन्क्ठ (Rag. II. 15.)
(a) $\ddagger$ Verbal derivatives in $\bar{q}$ and having the sense of the p. p. participle govern the Locative of their objeot ${ }_{3}$ अधोती

[^151]व्याकरणे one by whom grammar is studied; गृहीती बट्रस्वर्नुक्ड by whom the six Angas were mastered, \&c.

The words सालु and असाधु govern the Locative of that with reference to which they are used; साधुः क्रण्णो मातरि well boheved towards his mother; असाध्रुर्मातुले ill-behaved towards his maternal uncle.
(b) * The object or purpsse for which any thing is done is put in the Locative case when the thing desired is intimately connected with that on which the action takes place; चर्मणि दीविनं हन्ति दन्तयोर्हन्ति कुअरम् । केशेषु चमरीं हन्ति सीद्धि पुष्कलको हतःः ॥ ( Mb ). (Man ) kills the tiger for his skin, the elephant for his tusks, the Chamary deer for her hair and the mask-deer for his musk. If there is no intimato union the Dative is used.

Obs,-Sometimes the Instrumental is used to denote the object for which any thing is done; बेतनेन (for wages) घान्यं बुनाति. Sometimes the Loc. is used to denote the object in general; यथा सृद्टोसि घात्रा कर्ससु तस्कुरु since you are created by the creator to do duty, fulal it.
§ 865. † The Loostive or the Genitive is used with the words र्वामी a master, ईग्बर, अधिपति a lord, दायाद a heir, साक्षिन्त, प्रतिष्यु a bail, and प्रसूत born for ; गबां गोडु वा स्वामी the mester of kine; पृथिन्या: or पृथिब्यां ईश्वरः the lord of the earth; झ्रामाणां or ख्रमेब्डु आधिपतिः the lord of villages, similarly पिन्रंशास्य पिच्रंशे ता दापादः, व्यवहारे व्यबहारस्य वा साक्षी, दर्शने दर्शनस्य बा पतिष्: (suroty for appearance in a court ); गोपु गषां बा प्रद्रतः गोष: a cowherd is born for cows.
§866. $\ddagger$ The words आयुक्त and कुराल meaning 'appointed

[^152]$\dagger$ स्वामीभ्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूपभूतैश्र्व । Pan. II. 3. 39.
$\ddagger$ आयक्तकुरला प्पां चासेशायाब्य। Pan. II. 3. 40.
or devoted to ' are construed with the Locative or the Genitive आयुक्तः कुशलो वा हरिपूजने हरिशूजनस्य वा appointed to worship Bari; क्रशशलोन्वेषणस्था other senses they are construed with the Locative; आयुक्तो गौ: शबकटे a bull harnessed to the yoke of a carriage; कर्मणि क्रुशलः oxpert in the performance of an act.
§ 867. When an ouject or an individual is to be distinguished from a whole olass, the Locative or the Genitive is used; नृणां तृष्ड का ज्ञाहाणः श्रेष्ठः ( $8 e 0$ Manu S. I. 96. ), गोषु गवां वा कृष्णा बहुर्क्षरा; गचछतां गच्छत्ठठ वा धाबन् शीप्रः, छानाणां छात्रेतु बा मेत्रः पडुः! ( Sid. Kan. )
§868. †The words साधु and निgुज, not preceded by the prepositions अनु, परि and प्रति, are used with the Loc. when the sense of adoration is to be conveyed; मातरि सार्धुर्नियुणो वा reverentially disposed towards his mother; but निडुषः राज्ञः भृत्यः a clever servant of the king. When preceded by the propositions अनु, परि and प्रति those are used with the Acousative; साधुर्निडुो धामातरं प्रति पर्थन्डु वा.
§869. $\ddagger$ With the words प्रसित and उत्कुक, the Locative or the Instrumental is used; प्रसित उत्सुको वा हरिणा हरो बा intent upon Hari; पत्या प्रस्थितेन पत्यै। प्रस्थिते बा योविद्दुन्हका, a woman gets anxious (or restless) when her husband goes out; तेजस्विभिरुत्तुकानाय Kir. XVI. 7
§870. § When the names of Nakshatras are nsed as showing a particular time the Locative or the Instrumental is used; মूलेनावाहयेद्देवीं अवणेन बिसर्जयेव । घले श्रषणे जति वा I (Sid. K8u.)

* यतश्र्न निर्धारणन् । Pân. II. 3. 41. जातियुणक्रियासंज्ञाभिः समुदुरायादेकबेशस्प्य पृथक्तरणं निर्घारणम्। Sid. Kan.
$\dagger$ साधुनिकुणाम्यामर्चायों सत्रम्यत्रतः $\operatorname{Pan}$.II. 3. 43. अमत्याबिभिरिति बक्तब्पम । Vart.
$\ddagger$ प्रसिसे न्सुकाम्पां वृतीया च। Pan. II. 3. 44. विषयबिबक्षया सब्रमी। करण्गत्वषिकक्षया तृतीया। Bharata on Bhatti. VIII. 117.
§ नक्षत्रे च लुषि। Pân. II 3. 45.
§871. Words expressive of the interval of time or space sre nsed with the Ablative or the Looatives अब भुक्त्वायं द्यह है द्वघहाद्धा मोक्रा having dined to-dey he will dine again after twodays; इहस्योयं फोशाव फोशे बा लक्ष्वं विध्येव् standing here he will hit a mark two miles distant.
§ 872. †The prepositions उप in the sense of 'exceeding' and अधि in that of ' the master of 'govern the Locative; उपपरार्षं ठोर्रणा: the merits of Hari exceed a parârdha; अधि भुषि रामः or अधि रामे भू: Râms is the lord of the earth; in other senses these prepositions are used with the Aceusative, for which see § 805.
§ 873. The words दूर and अन्तिक and others having the same senso ate used in the Locative also; ध्रामस्य दूरे - वूरं- दरेण-दूराव्र वा: तल्याः समीवे-समीपेन- समीपाव गत्बा.
§ 874. Verbs having the sense of 'love, regard for, attachment to 'such as खिहु, अढुरज्ञ्, अभिलब्, रघ, \&o. and their derivatives generally govern the Locative; विता पुद्टे बिह्याति a father loves his son; अति मे सोदरसेहोषि एतेक्ष ( $\mathbf{S}^{\prime} \mathrm{ak}$. I ) I have a sisterly affection for them also; न खत्डु तापसकन्यकायां ममाभिलाष: I do not, indeed, love the ascetic's daughter, अशुख्यद्वपक्रतो राजिए जनता नातुरज्यते people do not love a king whose ministers are corrupt; अ्रातुर्षृतस्य भार्यायां येनुरज्येत कामतः (Manu. S. III. 179). रहसि रमते ( Mal. Mad. III. 2.) takes pleasure in solitude; रतः श्रेयास (Bhaṭt. I.) devoted to his welfare.

Note:-अनुरञ्ज and अभिलष् are sometimes used with the Accusative also; समस्थमनुरज्यन्ति (Râma.); मानुबानभिलकन्ती (Bhatt. IV. 22.)
§875. Verbs of acting, behaving towarde, \&c. such as वृत्त, व्पबह्ट, \&c. and of throwing, such as अस्, तुच्, क्षिप, \&c. govern the Locative; যुरुष्ड विनयेन वृत्तः कार्या one shoald act modestly towards respectable persons; क्रुु प्रियसखीधृन्तिं सपत्नीजने (Sisk

[^153]IV. ); ते तस्मिमूझराच धुसुचुः चिक्षिप्रुर्वा; न लडु न लत्रु बाणः संनिपात्योयमस्मिन् घृदुनि बृगशारीे । ( S'ak. I.); तस्मिब्धास्यविपीकास्नम् (Rag. VII, 28.).
§ 876. The root राध् with अप'to offend' is generally construed with the Locative and sometimes with the Genitive; कस्मिनचाषि पूर्जार्ठे अपराद्धा शक्रुन्तला $\mathrm{S}^{\prime}$ akuntalâ has offended some one deserving respect; न तु गीष्मस्पैंब छुभगमपराद्ध युषतिष्यु ( $\mathrm{S}^{\prime}$ sk. III. 9.), किंुनरसराबलेपेन भवतीनामपरांद्ध। Vik. I.

The Genitive axd the Locative Absolutiks.
§ 877. "Whon the participle agreer with a subject different from the subject of the verb, the phrase is said to be in the abso-. lute construction. "Bain.

In English, the Nominative is used as an Absolute case; in Sanskrit the Genitive and the Locative are so used. The English Nominative Absolute ought, therefore, to be transluted by the Sanskrit Locative Absolute. When the Absolute Oonstruction is to be used, the subject of the participle must be pat in the Genitive or the Loeative case and the participle made to agree with it in gender, number and case.
N. B. When the subjeot or object of the prinaipal sentence is the same as that of the participal phraee, the absolute contruction should not be used; as अयोध्यां निवृत्तो रामो शज्यमकरोव् and not अयोध्यों निदृत्ते रामे स \&0.; आगतेभ्यो बिश्रेभ्यो दक्षिणामयच्छव. and not आगतेक्डु बिमेन्डु तेम्व: \&<.
§878. When the action done or suffered by a person or thing indicates another action i. e. when the time of the happening of the one action which is known indicates that of the second aotion, the Locative Absolute be used; गोड़ दुष्धमानाह्ड गत: he went away while the cows were being milked; अवसकायां

[^154]रत्रो the night being ended; क्रुतो धर्मक्रियाविघः सतां रक्षितरि स्वयि whence oan there be obstacles to our religious rites when thon art the protector of the good.
879. The locative or Genitive Absolute may be used to express the sense of the English particles 'when, while, since, although,' \&c. (and may thus supply the place of a pluperfect tense ); एवं तयोः परस्पर बदतो:; while they two wore thus talking; दृष्टे सूर्ये पुनरणि भबान्पाहयेद्ध्रेषम ( Meg. 40 ); Thou wilt accomplish the rest of thy journey when the san rises again.
§ 880. "When ' contempt or dieregard' is to be shown, the Genitive or the Locative Absolute is used; रुबति रुवतो वा पुन्ने पुन्नस्य वा प्रात्राजीत् he turned out a recluse disregarding his weeping son i.e. in spite of the weeping of his son. In this sense the Genitive Absolute is used more often. The Locative or the Genitive absolate may thus have the sense of 'in spite of, 'notwithstanding,' \&c. in English.
(a) The Locative Absolute be made to express the idea of 'as soon as,' ' no sooner than,' ' the moment that' \&c. by compounding it with the word एब or मान्र; तास्मिन्न...संड्रितमात्र एव (Rag. XVI. 78. ) no sooner was the arrow fixed, \&cc. अनवसितबचन एब मयि scarcely had I finished my apeoch whon.

## Section III.

## Pronouns.

§881. The chief peculiarities in the Syntax of pronouns have been already noticed in chapter IV.
§882. The pronouns of the first and second person viz. अस्मव and युष्मव have no gender. The other pronouns follow the

* बही चानादृरे। Pan. II, 3. 38.
gender of the nouns they refer to. For the user of the shorter forms of अस्मव् and युष्मव see chapter IV.
§ 883. भघतू is used in the second person like 'you' in English as a courteous form of address though it is to be regarded as a pronoun of the third person and ought to be treated as such, भवान्य अत्र मष्टब्यः you ought to be asked here; भबान् अपि तत्र गच्छतु you may also go there.
(a) When respect is to be shown, अत्र and तत्र are prefixed to भबत् according as the person with reference to whom it is used is near, or at a distance or absent; अन्नभवान्न काइयप: the venerable Kâshyapa (who is near); इवमासनं अलक्इरोत्वत्रभबान् may you occupy ( lit. ornament ) this seut; तन मवती इरावती lady Iravati (who is not present ). Sometimes तद् is used with भबत् to show respect; as यन्मां विधेयबिषये स भबान्त नियुझ्के। Mal. Mad. I.
§ 884. The pronoun तद् has often the sense of 'well known, renowned,' \&cc. तौ पार्वतीपरमेश्वरौ those (well-known) Pârvatî and Parameswara; तान्येव बनसथलानि those well-known forest sites.
(a) When repeated, this pronoun has the sense of 'various, several;' तेबु तेष्डु रम्बतरेड्ड स्थानेषु in those various highly delightful spots; क्रतेरषि तैस्तैः प्रयल्नै: notwithstanding several efforts-कामैस्तै; सैर्हृत्ञानाः \&c. ( Bhag. VII. 20 ).
§ 885. The pronouns एक and अपर or अन्य are used in the plural in the sense of 'some-others;' विधवाया: बुनुद्वाह: सशास्र इत्ये के शास्रप्रतिषिद्ध इत्यन्ये कलो निषिद्ध इत्पपरे some think that widowremarriage is sanctioned by the S'astras, some say that it is prohibited by them, while others hold that it is not allowed in the Kali age. केचित् may take the place of एके.
§ 886. The pronouns अस्मव्, युष्मव, यद् and किस are often nsed in combination with other pronouns; सोहि-रधूणामन्बयं बक्षे that I will describe the race of the Raghue; सोह सर्याजमो लोके
that I am the most degraded of all the people; ब त्वं प्रशस्ते महित मदीये-अग्न्यगारे-वसन् that thou dwelling in my fire-sanctuary; \&o.; ते बयं दमपन्त्यर्थं चरामः पृथिबीमिमाम् we, of this description, roam over the earth for (in eearch of ) Damayantî; sometimes अस्मत् and घ्युष्मव may be understood; सा क्षिप्रमातिष्ठ रथं गजं बा i. ©. सा त्बं that thou quickly sit in a chariot or mount an elephant. सोर्य पुक्रस्तव मदहुचां वारणानां विजेता this is that son of thine, the subduer of elephants shedding ishor; तथा विनाक्रतः पुर्बैर्यो हमिच्छामि जीवितुम् I, who wish to live still, even though deprived of my sons in that manner, \&c. \&c.

Comparative and Suprriative Degrere,
§ 887. Adjectives in the Comparative degree are used with the Ablative; बर्धनाब्रक्षणं श्रेय: protection (of one's subjects) is better than aggrandizement. अन्ञानायुधिटिरो ज्यायन्न Udhisthira was older than Arjuna.
(a) Sometimes the comparative is used with the Instrumental; पाणै प्रियतर: dearer than life. See also § 863 Note.
§ 888. The superlative may either be construed with the Genitive or Loeative; अयमेतेषां एतेश्ड वा गरिष्ठः गुरुतमो वा-
§ 889. The sense of the comparative and the superlative may also be expressed by the particular case used; अस्य हदृयं पाषाणात्कठिनें his hoart is barder than stone; छात्राणां छात्रेक्ड वा चैत्रः पदु: Ohaitra is the claverest of all stadente.
§ 890. The words घर and प्रवर when ased in the sense of tho superlative govern the Genitive or the Loestive; अुत्र स्पर्शबतां बर: ' $a$ son is the best of things possessed of touch;' चतुष्पदां गोः $\operatorname{yबरा~}$ लोहानां काश्घनं बरं 'the cow is the bost of quadrupeds and gold of metals'; the neu. sing of बर is used (with a word expressive of negation ) in the sense of 'better and not, or but not;' अकरणान्मन्दकरण बरं doing any thing slowly is better than not doing
it at all; अजातसृतमूर्बाणां बरमादी न चान्तिमः of ( the three kinds of) sons-not born, born and dead, and foolish, the first two are better, but not the last. याच्जा मोध। बरमधितुणे नाधमे लख्षकामा । Mog. I. 6. बरं प्राजैः वियोगः न तु मानहानिः better death than diagraco.

## Section IV.

## Partictples.

§ 891. All declinable participles in Sanskrit partake of the mature of adjectives i. o. they agree with the nouns they qualify in gender, number, and case. The participles often discharge the funetions of verbs. They are largely empolyed to take the place of the Past and Future tenses and more especially of passive verbs. When so employed they follow the same rules of syntax as are laid down for the roots from which they are derived.

## Present Participliss.

§ 892. The present particple is to be used when contamporaneity of action is to be indicated. It is often idiomatically used to express the sense of 'while' or 'whilst' in English; अरण्ये चरन् while wandering in the forest; विबाहकोतुक बिश्रत एव while he yet wore the marriage string.

Vide 670. ( $b$ ).
§ 893. *The present participle is used to denote the manner in which an action is done or the cause or object of an action; क्षाना भुजन्ते यबनाः the Yavanas dine by lying down; हरिं पद्यन् तुज्यते a man is absolved by ('reason of his) seeing Hari; similarly तिष्टन्श मून्रयति, गच्छन्न भक्षयति ( Mb.$)$.
§ 894. The roots आस् and स्थr are generally used with present participles to show the continuity of the action denoted by them; पयूनां वधं क्रुर्वन्त आस्ते used to kill (slways kept on killing ) animals ; तं प्रतिषालयन्त तर्थो remained waiting for him.

* लक्षणोल्पोः क्रियाया: Pan. III. 2. 126.हेतुः फलं कारणं च। Sid. Kau.


## The Perfegr Partictples.

§ 895. The use of the perfect participles is very limited; it is used in the sense of ' who or what has done \&o.'; तं तस्थिथांस नगरोपकण्टे (Rag. V. 61.) him who had halted in the vicinity of the city; अ्ययांसि सर्षण्यधिजग्रुपसते (Rag. V. 34.) of thee who hast obtained all good things, स श्रुश्रुबांस्तद्इचन (Bhat!̣i. I. 20) when he heard his words; \&cc.

## The Pabt Pabsive Participlies.

§ 896. The past passive participle is very irequently used to supply the place of a verb; sometimes in conjonotion with the auxiliary verbs अस् and घू. The past passive participle agrees adjectively with the object in gender, number and case, the agent boing put in the Instrumental, while the past active participle is treated exactly like the verb in the past tense; तेन कार्य छतं by him the work was done; तेन बन्धनाने छिन्नानि by him. the bonds were cut; आदिधारिम देव्या धारिण्या I am commanded by queen Dhârinî; स कार्य क्रुतनान्व he did the work; रामः दैस्पान्य हतबान् Râma killed the Râkshasab; छतवत्यासे नाबधीरणां thou didst never despise me, \&c.
§ 897. In the case of past passive participles of intransitive roots the agent is put in the Nominative case; तदा प्ररुबितो राजा रक्षसां then the king of demons wept; सत्यं सूतोयं पापः \&c.
§ 898. The past passive participles are often used impersonally, the agent being put in the Intrumental case; प्रशुतितं or प्रयोतितं सूर्येण it is shone by the sun; जितं डुत्रमे म्णा victorious (all powerful ) is the affection for sons; पण्ठितायित तत्रभबता he showed bis learning; घघुद्वितं or प्रमोदितं साधुना, \&c.
§ 899. The past passive participles of the roots मन्, बुण and पूज् and their synonyms are ased in the sense of the Present tense and are construed with the Genitive. (See § 857.)

For further particulars vide $\S \S 705$ - 707.
§900. Many past passive participles are used actively in

Which case they may govern the Accusative case, like a Perfoat tonee active; अ्रारूढसदीन्र्न (Rag. VI. 77.) which had asoended
 orosseả i. o. got̂ over the calamity; यहुनाकच्छमवतर्णर्ण: descended to the bank of the Yamunâ, \&cc.
§901. The past passive participle is used as a neuter substantive; गतं departure; दृं a gift, स्वातं an excavation, भुगेक गुत्त, \&c.
§902 The past passive participle active and passive, may be used with the auxiliaries अस् and eg in any tense, the meaning of the participle changing accordingly; गतोस्मिम or गतबानसिम I have or am gone; so गतबानमर्ष or गतबानासं or गतोभबं I had or was gone; so छुलवानस्मि: गतो बनं श्यो भवितेति रामः that Râms is to go to the forest to-morrow; संभात्तः कीर्तिमतुलों मबिब्यसि thou wilt obtain great glory, \&c.

## The Future Participless.

§ 903 The future participle denotes that a porson or thing is doing, or is about to do the action or to andergo the condi tion, expressed by the root; कार्ब्यन्न going or about to do; करिष्यमाण about to do or what is about to be done.
§ 904. Besides showing simple futurity participle expresses intention or purpose; अनुयास्यन्य हुनितनयाष्य wishing to follow the daughter of the sage; दास्पन्य wishing to give, बन्पान बिनेष्यन्निव दुप्टसत्त्वन्न wishing, as it were, to tame the wild beasts.

## Potentlal Passive Pabtictpues.

§905. The Potential psssive participle is used in the sense of ' what should or ought to be done;' besides this, this participle yields the sense of 'fitness, obligation, neccasity, capacity,' \&c., the agent being put in the Instrumental case; बिमर्शमकरोगिचे किं कर्तव्यं मयायुना (Devi Bhàg. IV. 7.1.) he considered in his mind what he ought to do; घर्मःअनुस्सरणीय: religions dety ought
H. 8. . 33.
to be followed; त्वया भारो बहनीय: thon art able to bear this burden; धन्तहपर्यंशठ: this rogue deserves to be killed; गन्तब्या ते बसतिरलका नाम यक्षेग्धराणां thou will have to go to Alakâ, the habitation of the lords of Yakshas, \&c.

Obs.-Sometimes the agent is put in the Genitive case मम सेख्यो हारिः Hari is to be served by mej द्रिजातीनां मक्ष्यं अषँ boiled rice to be eaten by Brâhmanas.
§ 906. Occasionally this partioiple is ased impersonally in the neuter gender and singular number; तत्रभश्रता तपोवनं गन्तर्य्य his honour should go to the penance grove; मया चाण्डालै: सह र्थातब्यं I should have to dwell in the company of Chândalas \&c.
§ 907. The nouter forms भवितबर्यं and भाश्यं are used impersonally in the sense of 'being,' or 'what must be or in all probability is,' the noun denoting the agent being put in the Instrumental case; अन्र केनाषि कारणेन मवितब्यं there must be some oause; अस्य शब्दानुरुपेण पराकमेण भबित्तव्यं or भाब्यम्य in all probability his strength must be corresponding to his sound; आर्यया प्रबाहणमारूढ्या भवितन्यक् the lady must (in all likelihood) be seated in the carriage, \&c.
§908. This participle is sometimes nsed as a noun; प्रह्यं पृष्छतस्तस्य to him who asked what was to be asked; भवितवर्यं भबत्बेष let that, which is to happen, happen.

## Indeclinable Past Participles or Gerunds.

§ 909. The past indeclinable participle in Sanskrit denotes the prior of two actions done by the same agent and corresponds to the perfect participle in Finglish; इति उक्स्वा बिरराम having said this he stopped; तान्द पृठमारोप्य जलाशयं नीख्वा अक्षयति having seated them on his back, he carried them to the lake and ate them up.

As the past indeclinable participles or gerunds serve the parpose of carrying on the action of the verb and act as
connecting linke between sentences, they account for the sparing use made in Sannkrit composition of relative pronouns, conjunctione and connecting particles. When several gerunds are used in a sentence they should be translated by verbal tenses and copulative conjunctions; प्रदृक्ते प्रोपसमये चन्द्रावीक्ठः घरणाभ्यमेब रजकुलं गत्बा पितुः समीपे हुहूर्ते स्थित्वा हद्वा च विलासबती आबत्य हबयबनं शायनतलपधिशिखये when the evening time approached, Ohandrâpîda went to the royal palace on foot, remained in the presence of his father for an hour, saw Vilssavati, \&cc.
§ 910. A few gerunds are used prepositionally in Sanokrit; विह्दाय, चुक्त्वा excopt, आदाय with, उद्दिशय, अधिछ्ठत्ब, अनुरुज्य with reference to, \&o.

## The Infintitive Mood.

§ 911. The infinitive in Eanskrit generally expresses the purpose or that for which an action is done and thas corresponds to the infinitive of purpose or gerund in Eaglish. The infinitive in Sanskrit thus involves the sense of the Dative and may, if desired, be replaced by the Dative of the verbal noun derived from the root; पानीयं पातुं यह्रुनाकचछछं अवततार desoended to the bank of the Yamunâ to drink water; here पातु may be replaced by पानाय (पानीयस्य पानाय); शब्दाढ़ीन्बिषयाब् योत्ञुं (Rag. X. 25. ) where भोनुं = भोगाय.
"The infinitive ( formed with तुम्र tum) in Sangkrit" remarks Prof. Monjer Williams, "cannot be employed with the aame latitude as in other languages. Its use is very limited corresponding to that of the Latin sppines, as its termination sum indicates"
(a) "Let the student,' therofore, distinguish Detween the infiinitive of Sanskrit and that of Latin and Greek. In these latter languages we have the infinitive made the subject of a proposition; or, in other words, standing in the place of a Nominative and an Accusative case ofton admissible bofore it. Wo have it aleo assuming different forms, to express present, past, or futuro.
time, and completeness or incompleteness in the progress of the action. The Sanskrit infinitive, on the otber hand, cars never be made the subject of a verb, admits of no Accusative before it, and can only express indeterminate time and incomplete action. Wherever it occurs, it must be considered as the object, and never the subject of some verb expressed or anderstood. As the object of the verb, it may be regarded as equivalent to a verbal substantive, in which the force of two eases, an Acousative and Dative, is inherent and which differs from other substantives in its power of governing a case. Its use as a substantive, with the force of the Acousative case, corresponds to our use of the Latin infinitive; thus तव संब्वे श्रं इच्छामि 'I desire to hear all that.' 'id audire oapio,' where श्रोतु and audire are both equivalent to Accusative. Similarly, रेदितुं घ्रृृ्ता 'she began to weep,' and मह्ठीं जेतुं आरने, he began to conquer the earth, where महीजयं अर्ले, he began the conquest of the earth, would be equally correct."
(b) "Bopp considers the termination of the infinitive to be the Accusative of the suffix tu ( §458. Obs.), and it is certain that in the veda other cases of nouns formed with this suffix in the sense of infinitives occur; e. g. a Dative in tave ar tavai, as from han comes hantave 'to sill;' fr. anu-i anvetave, 'to follow;' fr. man, mantavai, 'to think;' there is also a form in tos generally in the sense of an Ablative; e.g. fr. i. comes etos 'from going;' fr. han, hantos, as in pura hantos, 'before killing;' and a form in tvi corresponding to the indeclinable participle in tvâ of the classical language; o. g. fr. han, hatvi ' killing;' fr. bhê bhûtti 'being,' \&c. \&c." Sanskrit Grammar.
§ 912. The infinitive cannot be nsed as the subject or cbjeot of a verb, abstract nouns supplying its place in this case. Where, therefore, the ixfinitive occurs in Engligh as twe subject or the object in a sentence, the abstraot noun derived from the
uoot must be used in Sanskrit ; स्वपर्माचारर्ण विताष्ई to do ons': duty is boneficial and not स्वधर्ममाचरितं.
§913. *The infinitive is used with verbs and verbal nouns meaning 'to wish or desire' provided the agent of it is the same ss that of the verb; को हर्ठमिचछति हरेः बंद्रां (Mud. I.) who wishes to snatoh away the jaws of the lion; माधुर्यु मधुबिन्दुना र्छयित्ं क्षाराम्बुपेरीहते; Bhartr. II, 6. But तमेतत्कर्तुमहामिच्छामि I wish him to do this, is wrong.
§914. †The infinitive is also used with:
(a) verbs meaning to be able, to make bold, to know, to Be wearied, to atrive, to begin, to set about, to bear, to be pleased and to be; न शक्रोति शिरोधरां धारयित्तु (Kad.) is not able to support tis neck; जानासि कोषं निग्रहीढुं you know how to restrain anger; अछ़्देन समं योद्धुमधटिए (Bhatṭi. XV. 77) he strove to ight with Angada; गन्त्तु व्यबस्येन्भबान् (Mog. 22.) thou wilt try to go; वन्तुं पक्रमेथा: (Meg. 103.) begin to speak; अस्ति-भबतिवियते वा भोक्रुमनं ( Sid. Kau. ) there is food to est, \&c.
(b) $\ddagger$ words like अलं and others meaning sufficient or able, proficient or skilled in, \&c..; पर्याहांसि प्रजाः पातुं (Rag. X. 25 ) thou art able to protect the oreation; क: समर्यों दैवमन्पथा कत्त who is able to change destiny; प्रासादास्त्वां ठुलयितुमलं (Meg. 66) the palaces are able to stand comparison with thee; मोत्रु प्रबीजः कुरालः पडुर्बा (Sid. Kau. ) skilled in eating.
(c) §words having the sense of 'it is time to do anything ;' कालः समयो बेला अनेढ्रा बा भोक्तुर् (Sid. Kau.) it is time to take food.
§ 915. The infinitive in Sanskrit has no passive form. In

## * समानकर्वृकेष्डु तुमुन् Pân. III. 3. 158.

$\dagger$ शकधृष्त्ञाग्लाघटरभल मकमसहार्हास्त्यर्थेक्ड तुछुन्र I PÂn. III. 4. 65. Vide Apto's Guide § 176 and note thereou.
$\ddagger$ पर्यातिबचनेप्बसमर्थ । Pân. III. 4.66.
§ कालसमयवेलाष्ट तुमुन्र । Pân. III. 3. 167.
turning, therefore, an active construction involving an infinitive into a passive one, the verb should be changed into the passive, the infinitive and the words governed by it remaining unaffectedस श्यार्मं गन्तुं इच्छति, तेन ग्रामं गन्तुं इष्यते-except where the object of the infinitive and the verb is the same, स भारं वोढुमिच्छाति, बेन भारो बोढुामिष्यते.
§ 916. The root अई 'to deserve' when used (in the second person) in combination with the infinitive expresees ' $B$ request, a respectful entreaty, and is generally, equivalent to the English ' I pray, be plessed, \&co.;' अन्मिं शामयितुमर्हसि (Meg. 55) please put out the fire; न चेत्रहांयं पतिबन्कुमर्हासि (Kum. V. 40) if you have nothing to conceal from me, please answer me; द्वित्राण्यहान्यर्हासि सोट्डुमर्हन्श ( Rag. V. 25 ) pray wait for two or three days, $O$ respectable one ! \&cc. Sometimes it is equivalent to a gentle command; छमां प्रसादयितुमर्हासि (Rag. I. 89) you ought to please her; न तं शोचितुमर्हसि you ought not to bewail him. In the third person and under the same circumstances it expresses power or ability and can be translated by 'can;' द्रोणं हि समरं कोडन्यो योद्युमर्हाति फाल्यूनाव Mah. Bhar. IV. 58. 27. दैबं प्रज्ञाषिशेषेण को निबर्तितुमर्मति Ibid I. 1.246.
§ 917. *The infinitive with the final z् dropped is joined with the nouns काम and मनस to form an adjectival compound meaning 'wishing or having a mind to do any thing;' एताबद्नुक्त्वा प्रतियातुकामं बिष्यं महर्षेः \&c. (Rag. V. 18) the disciple of the great aage was desirous of returning \&0.; अयं जनः प्रष्टुमनास्तपेधजने (Kum. V. 40 ) this person has a mind to ask you a question.

## TENSES AND MOODS.

## The Present Tense.

§918. The Present tense shows that an action is taking place at the present time; अयमागच्छाति तब पुत्तः here comes (is
coming ) thy son. It is the Present progressive, which expresses the continuance of an action which is begen over sometime and is, remarke Prof. Bain, a true or atrict Present tense. It is only by means of a special adverb or the context that the sense of the present tense can be limited to that of a oresent act solely; अधुना स छमां डुरीं आधिबसते now he dwells in this city.
§ 919. Besides the general sense given above the Present tense in Sanskrit has the following senses:-
(a) + It is sometimes used in the sense of 'immediate futurity; 'कदा गमिष्यासे when wilt thou go ? एब गच्छामि Here I go (i. e. shall go ); ऊर्धं प्रिये बहूर्ताद्धि $I$ shall die an hour after.
(b) It may also be used to denote an action which is recently completed; कदा तंब्वं नगरादागतोषि-अयमागच्छामि when didst thou come from the city? Here I come ( have come just now ).
(c) In narrations it is used for the Past tense; गुधो बूते करस्त्व the vultare says, ' who art thou'?
(d) Sometimes it is used to denote a habitual or repeated action; पब्युबधेनासो जीवति.
§ 920. $\ddagger$ When \& question is asked and an answer is given to it, the Present is used in the sense of the Past tense when the partiole ननु is used; कटं अकार्षी: किघ-ननु करोमि योः where करोमि

* "The principal nse of the Preaent Indefinite is to express what is true at all times; 'the sun gives light; twice two is four * * *.' Hence a more suitable name would be the Universal tense. It expresses present time only as representing all tize. The permanent arrangements and laws of nature, the peonliari. ties, habits and propensities of living beings and whatever is constant, regular and uniform, have to be represented by the Present Indefinite. * It is only by a special adverb or by the context that we can confine this tense to mean a present act solely." Bain, Higher English Grammar.
$\dagger$ Pân. III. 3. 131. See p. 525.
$\ddagger$ ननौ पृष्पत्रतिबचने । नन्बोर्बिभाषा। Pân. III. 2. 120, 121.
is equivalent to अकार्षस् ；when the particles न and नु are used the Present may be optionally used；कटमकार्षी：किस्－न करोमि or नाकार्ष््－द्नु करोमि or न्बकार्षम्．
§921．＊With interrogatives the Present is often used in the sense of the Future when thought or desire is implied；कि करोमि i．e．（ करिष्यामि ），का गचछामि i．e．（गमिष्यामि）What shall I do ？ Whither shall I go ？एतयोः कतरं or पतेषां कतमं भोजयसि（i．e．यो－ जयिष्पसि or भोजयितासि）which of these persons will you feed？ $s 0$ कं हु पृच्छामि हुःख्वार्ता，\＆c．；but कः आ्रमं गमिष्यति ।
（a）It is also used in the sense of the Future in conditional sentences as implying a condition and the fulfilment of the desired object；योनां ददाति（ दाता दास्पति वा）स स्वर्ग याति（ याता यास्यति वा ）he，who offers（or will offer）food，goes（or will go ） to heaven i．e．if one offera \＆c．
§ 922．With the words यावव，ताबत् and others having \＆ similar sense，thr Present is sometimes nsed in the sense of the Future perfect；याबस्स स्वां न पइयति तावछूरमपसर before he sees you，move away（before be shall have seen you，\＆a．）．
（b）$\dagger$ With the particles पुरा and याबत् the Present has the sense of the Future when certainty is indicated；याबयते साधणित्हं स्वदर्थम्।（Rag．V．25．）I will endeavour to accomplish your object．पुरा सक्तह्बीपों जयति बहुधाम्（S＇ak．VII．33）he will conguer the earth consisting of seven continents．डुरानुझेते तब चश्धलं मनः। Kir．VIII． 8.
§ $923 . \ddagger$ The particle $⿸ 丆 口$ when used with the Present converts it into a Past tense；कर्स्मश्विदधिष्ठाने मित्रशार्मा नाम बाझणः प्रतिबसति क्म in a certain village there dwelt a Brâhmaṇa Mitraśarmâ by name； बौराः इातझोभिधावन्ति सम the citizens ran in hundreds．The particle

[^155]$\ddagger$ लद्ध लने । Pân．I11．2． 118.

सम may not neoessarily be joined with it; ता सम बेत्य महाराज यत्रमाह न बिमीषणः, मन्त्रे स्म हितमाचये, \&०.
§ 924. * When जातु or अपि is used in a sentence and condemnation or censure is implied, the Present may be used in the sonce of the three tenses; अपि जायाँ व्यजसि जातु गणिकामादल्से where त्यजासि and आदर्से may have also the sense of the Past or the Future tense; जातु तन्रमबन् चृषलान याजयति ( you will even make a S'udra perform a acrifico ). $^{\prime}$

Imperpect, Perfect and Aoriet.
§925. In Sanskrit there are three tenses denoting a past action, viz. the Imperfeet, the Perfect, and the Aorst. Originally each of these three tenses had a signfioation of its own and was used in its proper sense in ancient writings. $\dagger$ After Sanskrit ceased to be a spoken language the exact senses of these tenses were lost sight of and writers began to use them promiscuously, so that now any of these may be used to denote past time with certain limitations. The original senses of these as well as their other peculiarities are noticed below.

## Impereect.

§926. $\ddagger$ The Imperfect according to Pânini denotes past action not done to-day i.e. done at some time prior to the curreat day, तानभाषत पौलस्त्यः ( Bhatṭi. ) Bibhishana spoke to them.
§927. The Imperfect is optionally used for the Perfert when the particles है and शान्षत् are used in a sentence; ज्ञति ह अकरोत् or चकार; श्रापदकरोत् or चकार.
(a) TI It may also be optionally ueed in asking questions refer-

[^156]$\dagger$ For a further explanation of the difference between these three tenses the student is referred to Dr. Bhândârkar's preface to the 1st Edition of his 2nd Book of Sanskrit.
$\ddagger$ अनधतने लइ्र। Pân. III. 2. 111.
§ हशग्वतोर्लब् च । प्रश्रे चासक्जे काले । Pân III. 2. 116, 117.
ring to a very recent time; अगच्छत्र किं ( $\mathrm{Q} \mathrm{u}_{0}$ ) (Ans) अगच्छव:or लगमम किं? जगाम; but when the question refers to a very remote time the Perfect alone ought to be used; क्रष्णः कंसं जघान किं? जघान.
§ 928. When the particle ar in combination with सम is used with the Imperfect in the sense of the Imperative, the augment अ is dropped; मा सम भवः, मा रम करोतू, मा सम प्ररुदितं युवाज्.

## Perfect.

§ 929. The Perfect denotes an aetion done before the current day and not witnessed by the speaker. It has reference to a very remote time and should, therefore, be used in narrating events of the remote past; तां ताटकाख्यां निजघन रामः। Ráma killed her whose name was Tâtakâ. प्रययाबिन्द्र्रजिस्पल्यक् (Bhaț̣i. XIV.16.).
(a) In the lst person the Perfect shows that the apeaker was in a distracted state of mind or was unconscions when the event took place, or that he wants atterly to deny something that he has done; बहु जगद पुरस्तात्चस्य मत्राकिलाहब ( $\mathrm{S}^{\prime}$ is XI. 39) being frenzied I prattled much, I am told, before him; कलिड्रेम्बवाल्सी: किं। didst thou dwell in the country of the Kalingas $P$ नाहं कलिद्नाखगाम I never went to Kalingas. With these exopptions the Perfeet should not be used in the Ist person.

## Aorist.

§ 930. †The Aorist simply expresses past action indefinitely i, e. withont reference to any particular time ( घूतसामान्ये लइ );
 समूलघातं न्यवर्धीदरींश्र्व (Bhattt. I. 2.) 'He studied the Vedas, offored sacrifices to the gods, satisfied his departed ancestors, honoured

[^157]his relstives, subdued the collection of six (i. o. the six passions), took delight in politics and totally annihilated his enemies. The Aorist, however, properly denotes a recent action or one done during the course of the present day. "It is similar to the English present Perfect," remarks Dr. Bhândîrkar", "which the student will remember defines an action as having happened in a portion of time which is not yet expired; it brings past action in oonnection with the present time," अभ्यूटृृ्टिरब it rained to-day.
§931. †The Aorist ought to be used when the idea of the continuousness or nearnees of an action is to be implied; यावज्जीवमन्नमदाद (Sid. Kau. ) gave food throughout his life; येयं पौर्णमातिक्रान्ता तस्पामझ्नीनाधीत सोमेनायष्ट (Sid. Kâu.) he consecrated the fire on the last Purnimâ day ( the full-moon day) and offered Soma, \&c.
§ 932. $\ddagger$ With the particle sरा not joined with सम, the Aorist, the Imperfect, the Porfect or the Present may be used: बसन्तीह पुरा छात्रा अवात्तुरवसबूपूर्वा। (Sid. Kau.) here formerly dwelt pupils. But when स्म is used with gुरा the present alone can be used; यजाति रम sरा be formerly sacrificed.
§ 933. The Aorist is used with the prohibitive particle मा ( माढू ) or मा सम, with the temporal sugment s cut off, and has then the sense of the Imperative; छ़्रति ते संशयो मा सूत्व Ma. Bhâ.V. 132. 16. have no doubt \&c. मा ₹म पतीपं गमः do not go against. Rarely in ancient works the augment is retained मा निषाद प्रतिष्टां त्वमगमः श्राश्वतीः समा: may you not live, oh Nishâda for many years. When a root is preceded by a preposition, the अ is sometimes not dropped; मा मन्युवशामन्बगा. do not submit to

[^158]－sorrow or anger（here the अ is not dropped）；sometimes it is droppod；as in माबमंस्था：स्वमात्मानं do not despise your soul （conscience）．Some explain these anomalies by considering the particle to be मा and not माइ．

## The Two Futures．

§934．The difference between the Two Futures is the same as that between the Imperfect and the Aorist，the only difference being that the former refers to a future time and the latter to a past one．The First or Periphrastic expresses faturity definitely bat not of this day；the Second or Simple Futura axpresses futurity indefinitely as also that of to－day； it is also employed to denote recent and future continuous time；$a \overline{\text { a }}$ अयेध्यां ग्वः प्रवातासि कवे भरतवालिताम्（Bhatṭi XXII，） oh monkey，to－morrow you will go to Ayodhyâ governed by Bharata；अनन्दितारस्बां दृ्वा पशरश्रवावयोः शिबस् । मातरः सह मेथिल्या तोहा च भरतः परम्（Rhatṭi．XXII．14．）they will be delighted on seeing you and will ask you questions about the welfare of us two and Sita；and Bharata also will be greatly pleased； एते．．．उन्मूलितारः कपिकेतनेन（ Kir．III． 22 ）they will be extirpated by the monkey－bannered one（ Arjuna）；यास्बत्यद्य चकुन्तला §＇ak． IV．）Sakuntal⿳亠二口丿 will go（goes）to－day；मरिष्यामे बिजेष्ये वा हताश्वेक्तनया मम（Bhatṭi XVI．13）if my sons are killed I will die or kill the enemy，\＆o．

The First Futurg or Periparabtic Futubg．
§ 935．Obs．When the continuousness of an action or nearness of time（i．e．the non－intervention of the same period between the two pointe of time referred to）is to be expressed the First Future must not be used；याबज्जीवमरंक्ष दास्यति he will give food throughont his life；and not दाता，या इयं अमाबास्या आगामिनी

[^159]तस्यां अमीनाघास्यते सोमेन च यक्ष्यते he will consecrate the fires and offer a Soma saorifice on the coming Amâplsyi day; and not आराता and यहा; also when limit of time or place is expressed and the word अबर is used in a sentence; य: अयमध्रा गन्तक्षः आपाटलिमुत्रात्र तस्य यद्वर कौशाम्बदाः तन सक्तून्य पास्याम: and not पातास्मः; यः अयं संबत्तरः आगामी तस्य यदृर्वर आग्रहायण्याः तह्ड डुका अध्येष्यामहे and not अध्येतार्महें; but when the word शतन्र is used the First Future may be used; योयं मासः आगामी तस्य यः अबरः वश्चपारात्र: तत्र अध्येतारम户ह we will study in the earlier fortnight of the coming month. When the period of time meant lies beyond a certain point of time, the First or the Second Future may be used; योडयं संबत्सरः आगामी तस्य यत्परमाय्यहायण्यास्तग्राध्येष्यामहे or अध्येतास्महे, \&c.

## The Sifond of Stmple Future.

§ 036. When the closo proximity of a future action is intended, the Second Future or the Present may be used; कपा गमि ध्यासि when will you go ? पव गच्छामि or गमिष्यामि I shall just go,
§937. $\dagger$ When there is the idea of hope implied in a conditional form, the Aorist, the Present or the Simple Future may be used in both the clanses to denote a future time; देबश्वेवृ्वर्षीव्व वर्षति वर्षिष्पति वा धान्पमबाप्स्म बपामः बप्त्बामः बा। (Bid. Kan ). if it were to rain we would sow corn.
§ 938. The Simple Future is sometimes used as a courteous way of command; पश्वान्सरं प्रति गमिष्यसि ( Vik. IV.) then you will go (i.e. please then go ) to the lake, \&ec,
§ 939. $\ddagger$ The Simple Future is alone used when the idea of hope is conveyed by क्षिप्र and words having the sense of क्षिप्र; वृृि-

* वर्तमानसामीप्ये बर्तमानबद्वा। Pân. III. 3. 131.
$\dagger$ आशांसायां भूतनन्य । Pân. III. 3. 132.
$\ddagger$ क्षिप्रबचने लूट। Pân. III. 3. 133.

श्रेश्क्षिम्ं आयु त्वरितं बा यास्पति शीप्रं बर्स्यामः if a shower were to come quickly we would at once sow corn.
§ 940. When the word यद is not used with roots meaning 'to remember,' such as स्टृ, \&ce, the Second Future is used in the sense of the Imperfect; स्मरसि क्रচ्ण गोकुले बस्स्यामः Krishna, do you remember that we dwelt in Gokula ?
§ 941. * When disbelief in or intolerance of an action is intended to be expressed, and especially in the form of a question, the Simple Future is used optionally in the sense of the Potential; न संभाबयामि or न मर्षये भवाद्र हरिं निन्देव or निन्दिष्पति I never believe, or cannot tolerate it, that you would or should speak ill of Hari; कः or कतरः कतमः हरिं निन्देव or निन्दिष्यति who will speak ill of Hari (I do not believe that any body will, \&c. ); कं बृषलं भवान् याजयेत् or याजयिष्यति, \&3.; whon the word किङ्दिल $\dagger$ (a particle, showing great anger) and roots having the sense of 'to be' precede, the Simple Future only should be used; न संभवामि or मर्षये भवान् किङ्क्षिल वृपलं याजयिष्यति I do not believe or like that you should make a Śudra perform a sacrifice; so अस्ति मवति बियते वा भवान्न दृषलं याजयिष्यति-
§ 942. When the idea of wonder is to be expressed and the words यन्च, यत्र and यदि do not occur in a sentence, the Simple Future should be used; आश्वर्यमन्धो नाम कुष्णं त्रक्ष्यति it is a wonder that a blind man sees Hari.
(a) The Simple Future is also used when the particles उत and अवे expreseing a doubt are used; उत दण्डः पतिष्पति will the stiok fall? अपि धार्पति द्वारं will he close the door ?
(b) This Future is also used when the particle अलं meaning sure or able is used; अलं कृष्णो हस्तिनं हनिष्यति K sure or able to kill the elephant.
> * किंनृत्ते लिइ्लटटो। अनचक्लक्प्यर्षयोरकिंचृत्ते sषि। Pân. III. 3.144,145. $\dagger$ किंकिलास्त्पर्थेक्ष रट्र। Pân. III. 3. 146.

## THE MOODS.

## This Imperative Mood.

§ 948. * The Imperative Mood does not express merely command, but also entreaty, benediction, courteous enquiry, gentle advice, ability, \&o.
(a) In the second person this Mood is used to express command, entreaty, gentle advice and benedictions or blessings; गच्ड ( त्ब ) कुछुमपुरं go to Kusumapura; परित्रायह्षं परित्रायध्ं help ! help ! क्षमस्बापराषं O God ! forgive my faults, \&cc.; श्रुश्रूपस्व गुरून्व कुण प्रियस्तीवृर्ति सपत्नीजने ( Śal. IV.) serve your elders and treat your co-wives as if they were your friends; एधि कार्यकरस्त्वं मे गत्वा प्रबद राधव be thou my messenger, go to Râghava, and say to him; अनन्पभाजं पतिमामुछ्छीति सा तथ्पमेबाभिहता हरेण she was addressed the truth by Hara when he said 'do thon obtain a husband not devoted to any other lady.?
(b) In the third person it is often used to express a blessing and sometimes gentle command; बिधत्तां सिद्धिं नो ...प्रकीर्जः पुष्पाणां हरिचरणयोरঞ्ञलिरयक् may this handful of flowers scattered on the feet of Hari give us success; पर्जन्यः कालवर्षी भब्तु may rain pour down in time; पश्वात्तिहन्तु बीरा: इकनरपतयः (Mud. V. II. ).
(c) In the first person it expresses a question, necessity, ability, $\mathrm{scc}_{3}$ रिं करबाणि ते what shonld I do for you? अधुनाहं गच्छानि I must go now; करतामेता्दयं देखि प्रियं तब we will (are able to ) do this thing, oh queen, which is agreeable to you; नहि श्रेष्पनषं घोरं करवाण्यस्तु ते मतिः (Bhattii XX. 6.) let your thought be 'I must not commit the horrible murder of an ambassador.'
§944. The third person singular of the Imperative in the passive voice is often used and sometimes as a courteous form

[^160]of expression; आनीयतां राजडुत्र: the prince should be brought श्रूयतां भो पणिडता: may you hear, ye Pandits; एतदासनमास्यतः take this seat.
§ 945. When time after a घुहूर्त (nearly equal to an hour) is expressed, the Imperative is used; छुड्रार्ताथजतां सम offer the sacrifice after an hour.
§ 946. The Imperative with the particle सम is used when a request is courteously expressed; बालमध्यापय रम please teach the child.
§ 947. The Imperative has sometimes the force of the present when used in combination with the particle dा; मा अबतु no, it is not so; मा च ते निम्नतः शचृन्मन्युर्भबतु पार्थिव।
§ 948. इच्छामि भबान्तुर्जीत or भुंक्राम्र I wish you should dine. See § 958.
§ 949. *There is a peculiar use of the Imperative which. ought to be noticed. The Imperative second person sigular is repeated when frequency of an'act is indicated and the whole used with the root in any tense; याहि याहि इंति याति (Sid, Kau.). he goes every now and then; so यात यातेति यूयं याथ; याहि याहीत्ययासीव; अधीष्बाधीष्बेत्यर्धीते he studies steadily. The Imperative second person is also used when several acts are described as done by the same person; सक्रून्न पिब, धानाः खादेल्यम्यवहरति (Sid. Kau. ) he takes his food, now eating barley, now eating fried rice; similarly अनं भुंक्ष्व दाधिकमास्वाद्यस्चेत्यम्यबहरते (Sid. Kau.).

> Tee Potential Mood.
§ 950 . †The Potential Mood expresses the sense of चिधि (command,, directing a subordinate, \&c. ), निमन्नण (pressing invita-

[^161]tion), आमन्नण (giving permission), अधीध (telling one to attend to an honorary office or duty), संघइन (courteovisly asking a person a question), and प्रार्थना prayer. यजेत one should perform a sacrifice; त्वं ग्रामं गच्छे: go to the village; हह भबानु भुअ्जीत your honour should take food here, हहासीत भबान you may sit here;
 किं मो चेदमर्धीयीय उत तर्कम् what, oh ! shall I learn the Veda or logic ? भो भोजनं लभेय good Sir, can I get food here? i, e. will you kindly give me food? (All these senses are optionally expressed by the Imperative also ).
(a) In the case of the first two senses viz. विधि and निमन्त्रण and in that of 'proper time', the potential participle may also be used for the Potential; भबता यध्यव्यक्, \&o.
§ 951. † When the words 'after an hour' are used the Potential (alao Imperative) or the Potential participle may be used; बहूर्तादूध्ध्ं यजेत, यजतां, यप्टवपं बा (Sid. Kau.).
§ 952. $\ddagger$ The Potential is used with the words काल, समय and वेला, when the word घतू is used; कालः समयः बेला वा यद्डुभीत भबान् it is time now that you shonld dine.
§953. § When the idea of fitness is to be expressed the Putential or the Potential participle may be used; and sometimes the noun in तृ also; त्बं कन्यां बहे़, त्बं कन्यायाः वोढा or iबया कन्या वोढ्या you are fit to marry the girl.
(a) The Potential or the Potential participle may be uned when the sense of ciapability is implied; भारं ख्वं बहे: or भारस्स्बया बोढध्य: thou canst (art able to ) carry the load.

* प्रैषतिसर्गश्रापकालेडु क्रत्याश्र II Pân. III. 3. 163.
$\dagger$ लिद्ध चौर्ध्वमौहूर्तिके । Pân. III. 3. 164.
$\ddagger$ लिए यदि। Pần. III. 3. 168,
§ अर्हे छत्यतृचश्ध । शकि लिए्र च । PAn. II1. 3. 169. 172.
§ 954. *With interrogative words such as किं, कतर, कतम, \&\&. the Potential or the Simple Future may be used when censure is implied (see § 987 ); कः कतरो वा हरिं निन्देत् निन्दिष्पति वा।
(a) When wonder is implied the simple Fature is used in preference to the Potential if the word यदि be not used; आश्रवर्य अन्षो नाम ह्रष्ध हर्ष्यति it is a wonder that a blind man should see Hari; but आश्रवंयं यदि साऽधीयीत it is wondor if he study.
$\S 955$. † When hope is expressed without the use of the word कचित् the potential is generally used; कामो मे भुज्जात भबान् it is my desire (I hope) that you will eat; but कचिज्जीवति I hope he lives.
$\S 956$. $\ddagger$ When the sense of 'I expect' is implied, the 'otential or the 2nd Future may be used provided the word यद् used; संभावयामि भुज्जीत मोक्षते बा भवान I expect you will at; but संभाबयामि यद्नुजीथास्त्वम्य (Sid, Kau.).
§ 957. TW Wen in a conditional sentence one thing is expressed as depending upon another as effeot apon a cause, the Potential or the Simple Future may be used; क्रण्ण नमेंत्तेत्डर्ं यायाव if he will bow to Kriehṇa he will attain happiness : so कृष्ण नंस्यति चेनेह्ठुखं यास्यति.
§ 958. § When words having the sense of 'to wish,' such as इब्, कम्. \&c. are used, the Potential or Imperative is used; इच्छाभि भवान्भुञ्जीत or भुंक्ताम् $/$ wish you should dine; इच्छामि सोमं

[^162]विलेत्पिबत्ठु वा मaान ( Sid. Kau. ) I wish Your Henour will drink Soma.
(a) But when the agents of both the autions are the same, the Potential alone is used in the sense of the Infinitive; भुभीयेताचछति ( Sid. Kau.) i. e. भोनुमिच्छति wishes that he will eat ( wishes to eat).
§959. Sometimes the Potential is used without a subject when it is used in the sense of 'a precept or advice'; आपदर्थे धनं रक्षेद्दारान्र रक्षेद्धनैरपि । आन्मानं सततं रक्षेक्षरेरपि धनैरवि॥ (a man) should save money for adversity; he should save his wife at the cost of his wealth and himself even at the expense of his wife and wealth; यदद्रोचेत विश्रेम्यस्तत्तहद्धबादमत्तरः (one) should serve Brahmanas with all that they like, without being jealous.

## The Benedictive Mood.

§960. The Bonedictive Mood is used to confer a blessing or to express the speaker's wish; चिरं जीज्यात् भथान्त may you
 मान्परतेाां स्थेपा ब्यवस्थितो ॥ (Bbatti. XIX. 26 ); क्कतार्थः षूयासम् may I be successful!

## The Ocnditional.

§961. The Oonditional is used in those conditional sontences in which the Potential may be used when the nonperformance of the action is implied or in which the falsity of the antecedent is involved as a matter of fact. It expresses both fature and past time. It must be used in both the entecedent and the consequent clauses; सृृटिश्र्वइ भविष्यत्तदा. सुभिक्षमभविष्यत् if there would be plentiful rain there would be an abundance of

[^163]corn; यदि सुरभिमवाप्स्पस्तन्मुखोच्छुासगन्धं तब रतिरमबिष्यत्तुंढरीके किमत्मिन्र hadst thou obtained (which thou hast not) the sweet fragrance of hes breath, wouldst thou have had any liking for this lotus?

Obs. § 962. * When a past sction is to be indicated the Conditional may be optionally used in the sense of the Potential; कथ́ नाम तत्रभवान्धर्ममत्यक्ष्यव or त्पजेः how could you give up your religion?
(a) Also where the Potential is used in conjunction with the particles उत, अवि, जातु \&c. ; अपि तन्र रेपु: सीतां नार्थयिष्यत दुर्मतिः ।
 शुद्धमानसा । (घृषा) सत्यामर्षमवाव्त्चस्त्ं राम सीतानिबन्धनम् ॥ (Bhaṭ!̣i. XXI. 3. 4.)
(b) When wonder is to be expressed the Conditional is optionally used where the Potential is used in combination with the particles यन्च, यत्र or यदि when the action does not talse place;
 किमाल飞्स्यथाः फलम् " (Bhațṭi. XXI. 8 ).

## BECTION V.

## Indeclinables.

Adverbs.
§ 963. The nou. singulars of the Nominative and other cases of several nouns are used as adverbs; चिरं or चिरेण or चिराय ध्वान्बा having contemplated for a long time; दुरुखं or द्रु:बेन तिष्ठात he is in đistress; so सुखं or सुखेन \&c.
(a) The word विधा is used adverbially in combination with
" घूते च Pân. III. 3. 140 .
several words such as बहु, नाना, \&ce; बहुविधं, नानाषिर्ध in varions ways. The word पूर्व is also used adverbially as the latter member of a compound when some action is to be expressed as having happened before; सांग्वपूर्ष्र having said something by way of consolation; बुद्धिपूर्शम् thoughtfully, (i, e. thought preceding a cortain action); अनुद्धिवूंब भगबन्धेनुरेषा हता मया $O$ venerable Sir, I killed this cow unvittingly; शपथपूंर्व अकथयव् \&c.

Prepositions.
§ 964. The ase of Prepositions has already been explained at § $365-371$. The Propositions governing eases are already noticed under the various cases.

## Conjunotions.

$\S 965$. The use of Conjunctions has not many syntectical Peculiarities and needs no special notice here. They are used in their proper senses in sentences.
$\S 966$. The most important of these conjnnctions and the one very frequently used is च. It can never stand first in a sentence; nor can 1 t be used like 'and' in English. It is used with such of the words or assertions it connects or is placed after the last of the words or assertions it joins together; रामध्र लक्ष्मणश्रव or रामः लक्ष्मणश्रं कामश्र जृद्मितयुणो नबयोबनं च love with its excellences expanded, and fresh youth; क्रुलेन कान्त्या बयसा नबेन गुणैभ्ष्व तैस्तिरिनयप्रधानैः।
(a) Sometimes this particle hes a disjunctive force; शान्तमिद्माश्रमवदं स्कुरति च बाहु:-the hermitage is tranquil yet my arm throbs.
(b) Rarely this particle is uned in the sameo of 'it'; जीबिक्ठं चेच्छसि घूढह हेतुं मे गदतः शृष्ड oh fool, if you wieh to live, \&c.
(c) Sometimes it is used as an expletive; भीमः पार्थस्तथैष च.
(d) Sometimes it is nsed to conneet a subordinate fact with a main one मिक्षामट गां चानय wander for alms and bring a cow; क्रुट्टिनी च शासिता गोपी च निःसारिता फंदर्पकेतुश्व डुरस्कृतः the procuress was ohastised, the cowherdess was expelled and Kandarpaketu was honoured.
(e) When the particle is repeated it has sometimes the sense of 'on the one hand,' 'on the other hand,' 'and yet;' क च हरिणकानां जीवितं चातिस्डोलं क च निशितनिपाता बज्रसारः इारास्ते where, on the one hand, is the extremoly frail life of fawns, and where, on the other, are thy arrows hard like adamant and falling sharply; न सल तम्। on the one hand the full moon-faced lady is not easy to obtain and yet there is this anaccountable sport of love.
( $f$ ) Sometimes the repetition of $\overline{0}$ shows the simultaneous or undelayed occurrence of two events; ते च प्रापुरद्वन्तन बुबुधे चादिपूरुष: they reached the ocean and at the same time the primeval Being also awoke.
§ 967. तथा 'likewise' often supplies the place of च; रामस्तथा लक्ष्मणश्व Râma and Lakshmaṇa; अनागतविधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्तया both Anâgatavidhâta and Pratyutpannamati; तथा हि means 'for instance, to be more plain;' तथा च 'likewise;' both are often used introducing quotations.
§968. तु but, हि for, because, and ar are also excluded from the first place in a sentence. आत्मा पुत्र: सखा भार्या कुच्र्रं तु दुहिता किल the son is one's own solf, the wife one's friend, bat the daughter a souree of anxiety; अप्याज्ञया शासित्वरात्मना बा प्रातोसि संभाबयितुं बनान्माम्य कालो ह्ययं संकमितुं द्वितीयं सबापकारक्षममाश्यमं ते ।
(V.10.); अस्रालि बा शारीर बा बरय ohoose cither the misniles of your person.
§ 969. यदि and चेव 'if' are usually used with the Potential or the Oonditional; as यदि सोच सनिहितो भवेट् तर्हि मम साहार्य्य कुर्यात् if he were here he would assist $m e$; यदि दे वदत्तोत्रा मबिब्यन्बूनमेतवकरिष्पत् had Devadatta been here, he would have undoubtedly done this; but they are also cunstrued with the Present Indicative; यदि जीषति भर्राणि पइ्इयति if he lives he will see prosperity; यदि मया देबपादानां प्रयोजनमझ्ति if Your Majesty has any thing to do with mo, \&c.; शापितासि मम जीबितेन यदि बाचा न कथयासे I conjure you by my life if you will not tell it in words. चेa is never used at the beginning of a sentence; ता चेन्तहइस्रकिरणो धुरि नाकरिष्यद् (S'ak. VII, 4) if the thousand-rayed oxe (sun) did not place bim at the yoke of his car; अयि रोषतुरीकरोषि (have recourse to ) नो चेc् \&cc.. Bha. V. I. 44.

## The Particles धथ and हृति.

§ 970. *अथ is used in the following senses:-( 1 ) as a sign of auspiciousness $t$; अथातो अ्रहाजिज्ञासा now begins the inquiry about Brahma; of. the Bhâsya on this sûtra. (2) marks the beginning or commencement of a work; अथेतृमारम्यते प्रथमं तन्त्रम् now is begun the Ist Tantra; so अथ योगानुझासनम्, \&c; (3) 'then' after that,' \&c.; अथ प्रजानामंधिष: \&c. ( Rag. II. 1.) After that i. e. passing of the night, the lord of the earth, \&c. (4.) asks a question अथ मगवन् लोकानुय्रह्राय कुराली काइयदः is the venerable Kasyapa all right that he may oblige the world ? अथ शक्नोषि भोंत्का are you able to eat? (5) 'and, including'; भीमः अथ अर्ज्ञुनः Bhîm'a and also Arjuna; ( 6 ) ' if;' अथ मरणमवइयमेब जन्तोः if death is sure to befall a oreature, \&c.

* मक्रलानन्तरारम्मप्रश्नकात्स्र्येष्वथो अथ। Amara.
$\dagger$ Properly speaking this is not the sensa of अथ. The mere utterance or hearing of this word if considered as auspicious as the word is supposed to have emanated from the throat of Brahma.
§ 971. As अथ marks the beginning, so इति marks the close of a composition. This particle is used in the following senses; (1) to quote the exact words spoken by some one, thus taking the place of the quotation marks and being used generally after the words quoted; * देब काचिचंडालकन्यका गुकमाईय देवं बिज्ञाषयति...देवपादमूल मागताहििच्छामि देबदर्शन सुखमनुभवितुमिति। O lord a certan C'handala girl requests Your Majesty ( saying )......" I who have come to ycur majesty's feet wish to enjoy the happiness of the sight of Your Majesty;' नाद्यणाः ऊचुः क्रतक्धत्याः स्म इति the Brâhmanas said "we have accomplished our objects;" (2) cause (rendered in English because, since \&c. ); वैदेशिकोरमीति पृच्छामि I ask you because I am a foreigner; पुराणमित्येब न साधु सर्वं every thing is not good simply because it is old; (3) parpose or motive; मा भूदाभ्रमी़डेति परिमेयड्डरःसरः they two took a limited number of servants with them that there should be no disturbance, \&c.; (4) so, thus; as follows; रामाभिधानो हरिरिरित्युयाच. (5) in the capacity of, as regards; वितेति स पूज्यः युररिति निन्यः as a father he ought to be respected, as a teacher ought to be censured; ( 6 ) to state an opinion; इति आइमरथ्य: this is the opinion of Asmarathya. It is often used by commentators in the sense of 'ascording to the rule'; इति शाक्पार्थ लिड्न \&c. \&c.


## Intrerjections.

§ 972. The following stanza from the Bhaṭi Kavys illustrates the uses of some of these interjections:-

## आः कट्टे बत ही चिन्ं हूं मातर्दैबतानि चिक्र। <br> हा पितः कासि हे सुभु बह्वेवं विललाप सः।

[^164]
## Appendix II.

## DHÂTUKOSHA.

## Abbreviations.

Pre. Present लद. Im. Imperative लोट्. Imp. Imperfeot बङ्. Pot. Potential विधिलिङ. Perf. Perfect लिए. P. 1. Periphrastio or 1st future ल్ुट्, Fut. simple or 2nd Future लृद. Oon. Oonditional लृढ्. Aor. Aorist ल్खु्. Ben. Benedictive आशीलिड्. Cau, Causal णिच्. D. or Des. Desiderative सन्व. Fr. Frequentative यडून्त or यड् लुगन्त. P. Parasmaipada; A. Atmanepada; U. Ubhayapada; Pass. Passive; p. p. past Passive participle. Inf. Infinitive. Ger. Gerund. The figures 1, 2, \&cc. after the roots refer to the conjugations to which the roots belong. Pre, p. Present Participle ( शान्तन्त when the root is Parasm; शानजन्त when Atm.) Pot. p. Potential participle.
अंशू 10 U . विभाजने to distribute; अंशयति-ते ( also अंशापयति-ते) pre. अंशायांचकार-चक्रे-आस—बमूव per. अंशयिता P. fut. आंशयिब्यत् con. आांशिशतन-त Aor. अंइयाव, अंशयिपीष्ट Ben.
अंस् 10 U . like the above with the only difference of ₹र् for स् अंहु 1. A. गतो to go; अंहते Pre. आनँंहे Perf. अंहिता. P. fut. आंहिध्ट


अंहू 10 U. मासने to shine; अंहयति-ते Pro. अहयांच्चकार-चक्ने, \&c, perf. अंहयिता p. fut. आभिहत-तू Aor. अंब्याद, अंहयिष्ष氏 ben. अंहितु inf. अंहित. p. p.
अक्र 1. P. क्रुटिलायां गती to move tortuously; अकति pro. आक perf. अकिता p.f. अक्रिष्पति fut, आकीव ${ }^{\text {aor }}{ }_{\text {, Oau }}^{0}$-अक्यति-ते. अकित P.P.
अक्ष 1 \& 5. P. to reach, to pervade, to accumulate; अक्षति-अक्ष्णोति 3 sing. अक्षसि-अक्ष्णोषि 2 sing. अक्षामि-अक्ष्णोमे. 1 sing, pre. आक्षत-आזदणोव, आक्षः-आक्ष्णोः; आक्षम्र-आक्ष्णबम् Imperf. अक्षतुअक्ष्णोतु, अक्ष-अक्ष्पहह, अक्षाणि-अक्ष्णवानि Impers. अक्षेव-अक्ष्युयाव् अक्षे:-अक्ष्त्ययाः; अक्षेपष्-अक्षण्ययाय् pot. आनक्ष peri. अक्षिता-अषा
p. f. अक्षिष्यति-अक्ष्याति fut. अक्ष्यात् ben. आक्षिक्ष्यत्-आक्ष्यत् con. आक्षीष्ट aor. आक्षिष्टाम्य-आष्टय् 3 rd dual, आक्षिष्षु:-आक्षु: 3 rd pl. अचिक्षिषति-अचिक्षति Des. Pass.-अक्ष्यते pre. आाक्षे aor. Oau.-अक्षयति-ते pre. भाचिक्षतू-त aor. अष्ट p.p. अक्षित्वा-अद्वा ger. अक्षितुष्य, अद्युय् inf. आनक्ष्व्स् Perf. Part.
अम् 1 P. कृटिलायां गतो to move tortuously; अगति pre. आग perf. अगिता p. fut. आागीव aor.
अघ् 10 U . पापकरणे to go wrong, to sin; अघयति-ते pre. अघपांच-कार-चक्रे \&c. peri. अघयिता p. f. आजिघत्त aor. अध्याव-37घयिषीट्ट ben.
अढ्क्र 1 A. लक्षणे to mark; अद्कते pre. अनाङ्क perf. अद्दिता p. f. अड्किब्वते fut. आत्किज्यत con. अडूकिर्वष्ट ben. आक्षिप्ट aor. अप्रिकिषते der.pas!-अभ్क्यते.
अढ्क्र 10 ण. पदे लक्षणे च to count, to mark or stain, to stigmatise; अद्बपति-ते pre. अढुक्रयांबभूब-आस-अछ्कयांचकार-चक्रे pert.
 aor. अक्ष्यात-अङ्कयिषीट्ट ben. अश्चिकयिषति-ते des. Pass. -अङ्ष्यते ( also अङ्षाप्यते).
अन्न 1 P . to go; अंगति pre. आनक्न perf. अंगिता p. f. आहीव्री aor. अचिगिषति des. अंगित्नुं inf.
अ唇 10 U . same as अ皆.
अंघ् 1 A. गत्याक्षेपे to go, to blame; अंघते pre. आनंधे perf. अंघिता p. f. आंधिट्ट aor. रंघिषीष्ट ben. अभिधिषति des.

अचू 1 U . गतौ अविस्पृ्रकथने च to go, to speak indistinctly; अचतिते pre. आच or आचे perf. अचिता p. f. आचीव-आचिष्ट sor. अचिचिषति-ते des. अक्त pp . अचित्वा, अक्त्वा ger.
अज्र I. P. गतिक्षेपणयो: to go, to run, to censure; अजति pre. विवाय, विक्यिब, आजिब, विक्यिम, आजिम Ist d. and pl. विबयिथ-विवेथ, आजिथ 2nd sing. perf. वेता or अजिता p.f. वेष्यति, आंजम्यति fut. अवेष्यव्-आजिष्यक् con. अवैषीतू-आजीत aor. वीयाव ben, विवी-बति-अजिजिषति des. बीत or अजित p.p. बीत्वा or अजित्षा, संबीय
ger. Osu.-वाययति-ते pre. अर्वावयतू-त sor. Pass.-बीयते pre. बिठये perf. वायेता, वेता, अजिता p. f. वायिब्यते-बेष्यतेअजिष्यते fut. वायिषीष, बंबीष्ट-आजिषीष्ट ben. अवायिष्यत-अवेष्यत-आजिष्यत con . अवायि 3 rd sing अवायिषाताम्-अवेषा-ताम-आजिषाताम 3 rd dual; अबायिध्वघ-दूम्-अवेढ़म्य-आजिढ़म् 2. pl, aor.

अश्रू 1 P . गतिपूजनयेः to go, to worship; अश्चति pre. आनख्य p9r.. अध्चिता p.f. अश्चिष्यति fut. अच्यात may he go. अरनच्यातू may he worship. ben. आश्चीत aor. आव्चिष्यत् con. Cau-अश्ययति-ते pre. अभ्विचिषति des. अभ्वित, अक्त, with सम, समक्त P. p. आअ्चिबा or अक्स्वा (when it means to go ) ger.
अअ्चू 1 U. गतौ याचने च to go, to beg; अख्वति-ते pre. आनख्च-शे perf. अभ्विध्यति-ते fut. आश्चीव्, आचिष्ट aor. pass.-अञ्च्यते अक्त p. p. अक्चित्बा ger. अक्जितुम् inf.
अन्चू 10 U . विशोषणे to individualise; अञ्चयति ते pre. अक्चयांच-कार-चक्रे \&ce. perf. अञ्चयिता p.f. आऊचकत्-त aor अञ्च्याव, अक्चयियीष्ट ben.
अन्मू 7 P . ब्यक्तिद्रक्षणकान्तगतिड्डु to make clear, to anoint, to decorate, to go; अनक्ति pre. अनक्रा imp. अनकु, (अडूम्धि 2nd aing.) Impara. अक्ज्यातू pot. आनว perf. आयिता-अहका
 a0r. अज्यादू ben. अभिजिषांति des. Pass.-अज्यते pre. आभि aoŕ. Cau. अभयाति-अअयते pre. आभिज्जत, त्त aor. अक्त P.p अभितन्य,* अहूक्तब्य, व्यझ्य, pot. p. आभित्वा, अडून्वा, अक्ता gor. with बि- व्यज्य ger. अभितुम्य, अङ्क्तुम् inf.
अद्र 1 P . गतौ to roam, to wander; अटति pre. आट perf, अटिता p. f. अटिक्यति fut. अटित् aor. अध्यातू ben. अटिटिषति des. Oau.-आटयति-ते pre. आटिटतू Aor. अटाव्यते Freq.
अट्ट 1 A . अतिक्रमणहिंसयो: to transgress, to kíll; अड़ते pro. आनहे perf. अट्टिता p.f. अट्टिष्यते fut अध्ड्टिट aor. आटिटिषते-अड्टेटिषते des. Cau.-अट्टयति-ते pre. आधट्टृत-त आएट्टिटवू-त aor.

* 'नाज्चे: पूजायाम ' Pán. VI. 4. 3u, F万्च् in the sense of 'to worehip' does not drop its nasal before weak terminations.

अट्रू 10 U . अनादरे to despise; अटिट्टव-नाद्टिटव Aor. अदृचाव, अद्टयिषीष्ट ben. अदृयितुष् inf.
अण् $1, P$. शब्दे to sound; अणति pre. आण perf. आणिता p. 1. अणणीव aor. अपिणिषति des. Oau.-आणयति-ते pre. अणिणवत्त Aor.
अण्र 4 A . प्राणने to breathe, to live; अण्यते pre. आणे perf. आणिता p. f. आणिष्यते fut. आणिष्ट sor. अणिषीष्ट ben. अणिणिषते des. Pass.-अण्यते Pre. आाणि Aor.
अव् 1 P. सायत्यगमने to go constantly; अतति pre. आत perf. अतिता p. f. अतिष्यति fut. आतिष्यव्व con. अत्यात् ben. आतीव zor. अतितिषति des. Pass.-अत्यते pre. आति aor. Oau.-आतय-ति-्े pre. आतिततू-त Aor. अंतित p.p.
अद् 2 P. भक्षणे to eat; अत्ति per. आद: 2nd sing. आदत्, 3rd sing. Imp. आदु, जबरस perf. अत्ता p. f. अस्स्यति fut. अघसत् aor. जिघत्सति des. आस्स्यतू con. अयात् ben. Uau,-आद्यते pre (also आदयति 'अकर्त्रभिप्राये') आदिदत्-त aor. Pass.-अघते pre. अंद्र-जक्षे perf. जग्ध (and अन्न food) p. p. जग्ध्वा-प्रजग्ध्य ger. अन्तु inf.
अनू 2 P. प्राणने to breathe, to live; अनिति pre. आनीः-नः 2nd sing. आनात्-अननत् 3 rd sing. Imp., अान perf. अनिता p. f. आनिष्यव् con. आनीत aor. अनिनिषति des. Cau.-अानयतित्ते pre. आनिनव्-त A.or. Pass.-अन्यते pre. अानि aor. अनित्वा ger. with प्र-भाण्य. अन 4 A. to live; अन्यते pre. आने perf. अलिता p. f. This root is the same as अण्.
अन्त P. बन्धने to bind; अन्ताति pre. अन्तिष्पति fut. आन्तीव Aor. अम्ग्याद Ben. Cau.-अन्तयति आन्तीव-त Aor. अन्तितिषति des. अन्घू 10 U . हृष्चपघाते हृ्रुपसंहारे to be blind, to close the oyes अन्धयति-ते pre. अन्धययष्यत् con. अन्दधत्त Aor. अन्छ्याव, अन्धयिष्षीष्ट ben. अन्दिधयिषति-ते des.
अप्र् 1 P. गतौ to go, to wander ; अभ्रति pre. आनप्र perf. आभीव Aor. अम् 1 P. गतिशब्दसंभक्तिबु to go, to sound, to eat ; अमति pre. आम porf. अमिता P. f. अमिष्यति fut. आमीव aOr. Oau.-अामयति-ते pro.

आमेमबू-त Aor. अमिमिषति Des. Pass.-आमि. Aor. अमितआन्त. $p . p$.
अम् 10 U. रोगे to sfflict with pain; आमयति-ते Pre. आमिमब-त्त Aor. अम्यात्-अमयिषीष्ट ben.
अग् 1 A . गतौ to go ; अयते, with परा-पलायते pre. अयांचक्रे perf. अयिता p.f. आयिष्ट aor. अयिषीष्ट ben. अयियिषते des. Pass. - अर्यते pre. आयि aor. Oau.- आययति-्ते pre. आयियद्न्त Aor. अयित्वा, with परा,-पलाचय. ger.
अर्क् 10 U. तपने हतनने च to heat, to praise; अर्कशति-ते pre. बर्क-यांचकार-चक्र-आस-बमूव perf. अर्कयिता p.f. आर्चिकव-त aor. अर्क्यात्, अर्कयिषीष्ट ben. अर्कित p. p.
अर्ध् 1 P. घूल्ये to be worth, to gost; अर्षति pre. आनर्ध perf. अर्धिता p. f. आर्घीत् aor. अर्जिधिर्वाति des Oau.-अर्धयति-ते pre. आर्जि-घत्-त Aor.
अर्चू 1 P. पूजायां to worship; अर्चति pre. अनर्च perf. अर्चिता p. f. अर्चिष्यति fut. आर्चींत aor. अर्ज्याद्व Bon. अर्चिचिषति des. Oan. -अर्चयति- ते pre. आर्चिचवृ-तaor. Pass.-अर्च्यते pro. आर्गि aor. अर्चित्वा ger.
अर्च् 10 U . to worship; अर्चयति-ते pre. अर्चयाम्बमूव-भास-चकार-चक्र perf. अर्चयिता p. f. अर्चयिष्पाति-ते fut, अर्चर्याव्अर्चयिषीट्ट ben. आर्चशिष्यत्- तं con. आर्चिचव्-त sor. अर्चिच-यिषति-ते des. Pass.-अर्च्यते pre. आर्षि (आर्चयिषाताषभार्णिषाताम्य 3rd dual) Aor.
अर्ज् 1. P. अर्जने to procure, to take; अर्जति pre. आनर्ज perf. अर्जिता p. f. अर्जिष्यति fut. आर्जीवू aor. अर्ज्यात् ben. अर्जीजिषति des. Cau.-अर्जयति-ते pre. आर्जिजत्-त aor.
अर्ज् 10 U . (also can. of the above) प्रतियत्ने संपादने च to procure, to acquire; अर्जयिष्यति fut. अर्जिजयिषति-ते des. Pass.आार्जि ( आर्जयिषाताम्--आर्जिषाताम् dual. ) Aor.
अर्थ 10 A . उपयाच्तायाष्य to request, to sue; अर्थयते pre. भथंषांब-

सूब-आस-चक्रे perf. अर्थयिता p.f. आर्तथत sor. अर्थयिंषीष्ठ benअर्तिथयिषते des. Pass. - अर्थर्यते, अर्थाप्यते pre. आर्थि Aor.
अर्द्र 1 P. गतौ। याचने च to go, to beg; अर्द़ति pre. आार्द pert. अर्दिता p. 1 आर्दैष्पव् con. अर्दीतू aor. अर्यांत् ben. आर्दिदिषाति des, Oar. -अर्दयति-ते pre. आर्दिदत--त aor. Pass.-अर्धते pre. आर्धि aor. अर्दित, समर्ण ( asked ), अभ्यर्ण ( near ) p. p.
अर्द्र 10 U . हिंसायाम् to kill; आर्दिदत्-त Aor. अर्घात्, अर्दयिषष्ट ben. अर्दिद्यियति-ते des. Pass.-अर्यते pre. आर्दि Aor. अर्दित P. p.
अई 1 P . प्रजायां योग्यत्वे च to worship, to deserve; अर्हाति pre. अर्नई perf. अर्हिता p. f. अार्हिष्यव् con. आहींत् aor. अर्घात् ben. अर्जिहिषति des. Pass,-अर्लते pre. आर्णि aor. Oan.-See below अई 10 U .
अई 10 U . to worship, to deserve; अर्छयति-ते pre. अर्हयांबभूव-आस-चकार-चक्र perf. अर्हयिता p.f. अार्जिहत्-त Aor. अर्लाव-अर्हयिषीट ben. अर्जि हुयिषति des. Pass.-अद्यते pre. आर्हि Aor. अर्छयित्वा ger.
अलू 1 U. भूषणपर्यास्तिबारणेषु to adorn, to be competent, to prevents अलति-ते per. आल-आले perf. अलिता p. f. आलीव-आलिट aor. Can.-आलपति-ते pre. आलिलव्त aor. अलिलिणति-ते des. (according to some this root is Atm.)
अब् I P. रक्षणगतिकान्तिप्रीतिवृष्प्यवगमप्रवेशश्रवणस्ताम्पर्थयाचनक्रिये च्छादीश्वषाह्यालिब्ननहिंसादानभागवृद्दिष्डु to defend, to protect, to do good, to please, to know (and a variety of other meaninge. ); अबति Pre. आव perf. अबिता p. f. आर्वीव aor. अव्याू ben. Cau.-आवयति-ते pre. आबिबव-त्त Aor. अवित p. p. Pass.-अवयते pre. आंबि aor.
अशू 5. A. व्यातौ संघाते च to pervade, to accumulate; अइइन्तुते pre. आनशो perf. आशिता-अप्टा p. f. अशिष्यते-अक्ष्यते fut. आशिष्यत, आक्ष्यत con. अशिट-आाट aor. अक्षीष्ट, अशिर्षीष्ट ben. Oau.--अशा-यति-ते pre. आशिशांत्त Aor. अशिशिषते des. Pass.-अइपते pre, आशि aor. अष्ट p. p. अद्वा, अशित्वा, Ger. आशितुम् अध्दुस, inf.

अण् 9 P. भोजने to eat (with प्र, to drink ); अइनाति pre. अझान 2nd sing. Impera. आश perf. अशिता p. 1. आशीव् \&or. अइयाठ, ben. अजिशिषति des. Oan.-आशायति pre. आशिशाव Aor. Pass.
-अाइयते pre. आाशि Aor. अाशता p. p.
अष्ष $2 P$. भुषि to be; असित pre. एधि 2 nd pers. sing. Impera, बसूक*: perf. भावंबता p. f. भविव्याति fut. \&c.
अस्प 4 P . क्षेपणे to throw; अस्पाति pre. आस perf. असिता p. f. आसिज्यत् con. आरथत् aor. अझ्पात् ben. असिसिषति des, Osu.-आसयतिन्ने pre. आसिसत्- त sor. Pass --अस्यते pre. आसि aor. अस्तः p. p. असित्वा, अस्त्वा ger. असितुमु inf.

## आ-

आञ्त्र 1 P . आयामे to lengthen, अन्छति pre. आड्छ ( according tosome अनान्छ) perf. आi्छित्छत p.f. आंज्छिध्याति fut. आक्छिप्यत् con. आञ्छात् Aor. आाभ्चिच्छुषति des. Cau.--आรछयति-ते pro. अध्विच्छत्- A Aor.
आन्दोल् 10 U . आन्दोलने to siag, to rock; आन्दूदुलव्-त $A 0 r$. अन्दुदोलगिवति—ते des.
आपू 5 P. न्यामो to prevade, to obtain; आमोति, आमोषि, आघोमि 1st, $2 \mathrm{nd} \& 3 \mathrm{rd}$ sing. (आधन्नुवः 1st dual. आधन्तुवन्त्ति $3 \mathrm{rd}, \mathrm{plu}$.$) pre。$ आरोंद्र 3 rd Sing ( आम्रबम् lst sing. आप्नुब lst dual, आप्तुबन्त 3rd plu.) Imp.-आमोतु 3rd sing. आमबानि 1st sing. धाप्तुदि 2 nd sing. अप्नुवन्तु 3 rd, plu. Impera. आप perf. अात्रा p. f. आप्सयति fut. आव्द्पत्र con. आपत् aor. Ona.-आपयति-ते pre. आविषत् - त aor. आप्त p. p. आप्त्वा ger. आप्तुप्र inf.
आप् 1,10 U. लम्मने to get; आविषव - $A$ or. ( 10 conj。).
आम् 2 A . to sit; अास्ते pre. आसांचक-बघूब-आस perf. आतिए Tp. f. आसिष्पते fut. आसिष्यत con. आसिद्ध aor. आसिषीट्ट ben. Pags.-अास्यते pre. Can.-आसयति.

[^165]इ 1 P . गतौ to go; अयति pre. आयतू Imperf. ह्याय perf. एता p. f. एब्यति fut. ऐेष्पव् con. ऐषीव् Aor. इयात् ben. Oau.-अाययति-ते pre. आयियतू-त Aor. इ्यीषति des. Pass.-ई ईते pre. आयि Aor.

- 2 P . गतौ to go ; एति pre. इयाय perf. एता p. fut. एष्यति fut. ఫेब्यव् con. अगाव Aor. Pass.-ईयते pre. अगायि-aor. Oau. -गमयति -ते pre. अजीगमत्-त aor. (with प्रति, प्रत्याययाति-ते) जिगमिप़ति des. ( with प्रति—प्रतीषिषति).
इ 2 A . with अधि, अध्ययने to stady; अधीते pre. अधिजगे perf. अध्येता $p$. fut. अध्येष्यते fut. अध्यर्गष्यत-अध्यैष्यत con. अध्य-गीिष्ट-अध्यैट्ट aor., अध्येषीष्ट ben. Pass.-अर्धीयते pre. अध्यगायिअध्यायि ( 3 rd dual, अध्य गायिषत्ताम्-अध्यगीषाताम्-अध्यायिषा-तामू-अध्यैषाताघ ) aor. अध्यायिता-अधपेता p. fut. अध्यायिष्यतेअध्रेष्यते fut. अधपगायिष्यत-अध्यर्गीष्यत-अध्यायिषत-अध्यैब्यत con. अध्यायिषीट्ट, अध्येषीष्ट ben. Oau.-अध्यापयति pre. अध्यापिपव्-अध्यजीगपत aor. अधीत p.p.
इख् 1 P. गतौ to go, to move; एखति pre. इयेख perf. एखिता p. fut. ऐखाव Aor.
₹ है. 1 P to go, to agitate; इचनति pre. इड्रांचकार-बभूव-आस perf. इड्निता p. fut. ऐद्नीव aor. इड्रित्त.p.p. [Also A. see Bhag. VI. 16]
इट 1 P . गतौ to go ; एटति pre. इयेट perf. एटिता p. fut ऐटीव् aor. इन्द् 1 P . परमैर्वर्ये to have great power; इन्द्रति pre. ऐन्दव Imperf. इन्दा₹चकार—चभूब—अस perf. इन्द्दिता p. fut. इन्द्धिष्यति fut. ऐन्द्धिष्यत् con. ऐन्दी़ूत् aor. इन्याव् ben. इन्दित p.p.
7 A. दीसो to shine, to kindle; इन्धे pre. इन्धांचक्र-आस -बधूब (ईधे in the Veda) perf. इन्धिता p. fut इन्घिष्यते fut. ऐन्पिष्पत con. ऐनिध्रि Ao: - इंदिधिषते des. इंधिषीष्ट ben. Pass.-द्धर्यते pre. Oau. - इन्धयति-ते pre. इद्ध p.p.
इष् 6 P. इच्छायाम् to wish; इच्छति pre. इयेष perf. एषा or एविता
p. fut. एविष्याति fut. ऐषिष्तव con. ऐपीवत्व Aor. एविषिपति des.
 pre. ऐषिषव्-त aOr. इष्ट्वा or एषित्वा ger. इष्ट P. p.
इस् 4 P . गतो to go ; इब्यति pre. पषिता p. fut. इषित p. p. एकित्वा ger. Other forms like those of the above.
इस 9 P . *आमीक्ष्ण्ये to repeat; इष्णाति pre. इयेष \&c. like those of इष्व 6.


## ई-

ई 1 P . गतौ to go; 2 P . to go, to pervade \&c.; अयति-एति pre. अयां-च्रकार-बध्यू-आस perf. एता P. fut. एब्यति fut. ऐब्यत् con. ऐषीत् aor.
ई 4 A . to go; ईयते pre. अयांचके perf. एष्यते fut. ऐप्ट Aor. हयीषते des. Oau-आययति-ते pre.
ईक् 1 A . दर्शने to look at, to see, ईक्षते pre, ईक्षां-चक्रे-बभूव-आस perf. ईक्षिता p. fut. ईक्षिष्यते fut, ऐक्षिष्पत con. ईक्षिपीष्ट ben. ऐक्षिप्ट aor. Cau-ईक्षयति-ते pre. ऐचिक्षत्-त्त aGr. ईंचिक्षिषते des. Pass-ईक्ष्यत pre. ऐक्षि aor. ईक्षित p. p. ईक्षित्वा ger. ईक्षित्रम् inf.
ईज्य 1 A. गतिक्रुत्सनयो: to go, to censure; ईजते pre. ईजांचक्रे perf. ऐजिष्ट aor. ईजित p.p.
ईड्र ${ }^{\prime} 2 \mathrm{~A}$. स्तुतो to praise; ईॅदे pre. ईडांचके-बभूब-आस perf; ईडिता p. fut. ईडिब्यते fut. ऐडिष्यत con. ऐडिष्ट aor. ईडिषी二 ben. Pass-ईड्यते pre. Oau-ईडयति-ते pre. ऐढिडव-त्त sor. ईडित्वा ger. ईडितुम inf. ईडित P. P.
ईई 1 P. गती to go, to shake; ईराति pre. हरित P. p.
ईर 2 A . गतौ to go \&c., ई ईते pre. ईरांचके perf. ईरिता p. fat ईंरिष्यते fut. ऐरिष्यत con. ऐरिष्ट aor. ईरिषोष्ट ben. Cau-ईरयति-ते pre. ऐरिरव्त a0r. ईरित P. p.

* According to some, the forms of the p. fut. and the gerund in त्वा of this root are ¢ृषिता and एवित्वा only.

र्दर 10 U. क्षेपे to mova, to throw; ईपयति-ते pre. ईर्यांचकार or चक्रे perf. एरिरत-त aor. ईररििता p. fot. ईरायिष्पाति-ते fut. ऐररिब्पत्त-त con. ईर्णव-ईरगिपीष्ट Ben. हरित P. p.
ईर्ण्ण 1 P . ईर्षायाम to enve; ईर्ण्णति pre. ईर्ब्योंचकार-आस-बभुष perf. हींियता p. fut. हैरिध्र्यति fut. ऐर्षिप्बत con. रेर्थांत्


 आस-बभूत्र; parf. हीशिता p. rut. हैंशिष्यते fut. रोशिज्यत् con. ईराशीषी byn. ऐशिश aor. Pass. - ईईयते pre. ऐशि sor. Cauईश्रयतिन्ते pre. रोशिशात्त Aor. ईंशित P. p.
ईप्र 1 A . गतिहिंसादर्शनेकु to go, to kill, to see; ईपते pre. इपांचके perf. ईविता p. fut. ईपिष्यत fut, एविष्यत con. एविध sor. ईंशिषीष्ट ben. ई़ित p. p.
हर्ह 1 A चेटायाम to aim at; हैहते pre, हैछांचक्र-आस-बभूष्ष perf. ईंहिता p. fut. ईहिष्यंते fut. ऐढिम्यत con. ऐहिष्ट aor. ईजिहिषते des. ईंहिषीट्ट ben. Cau-ई हुएति-ते pre. ऐजिएत्त्त sor.


उश्र 1. P. सेचने to sprinkle, to wet; उक्षति pre. उक्षांचकांर-बभूवआस perf. उक्षिता p. fut. उक्षिऽ्यति fut. औक्षिष्घत con. औक्षीव् aor. उद्यात्र bon. उचिक्षिषाति des. उक्षित p. p.
उख् 1 P . to go, to move; अोखति pro. अंखत् imperf. उबोख perf. ओंखिता p. fut. अरिव्पति fut. औरिएव्पव्व con. औरीत् aor. अंचिखिषति des. उख्यात् bon. Pass-उख्यते pre. Cau.-ओरखयति -ते-pre. अोखित or उर्वित p. p. (also written बध उंख-उंखति pre. (te.)

उच् 4 P . समबाये to collect together; उच्पति pre. उबोच perf. अोचिता p. fat. अोचिष्यति fut. अैतिष्पव् con. उच्याव ben. औचव् घor. उचित or उग्न p. p.

उच्द्र 1 P . तिशरसे to finish, to ahandon; उच्छति pre. उच्छामास \&c. perf. उच्छिष्पति fut. औतचिछ्छत् कor. उचिचिछ्छ पति des. Cau-उच्छयति-ते pre. औचिच्छत्-त बor. उच्छित p. p.

उज्झ् 6 P. उत्सर्गो to abandon, to avoid; उच्झति pre, उज्ज्शांचकार-अस-बभूव porf. उजिझता p. fut. उज्झिष्यति fut. औज्शिष्यत् con. औज्झीत् aor. Oau-उज्झ्सयति-ते pre. औौजिज्झत्-त aor. उजिज्सिपति des. उजिझ्झत p. p.

उ₹च्छ 1, 6 P . to glean; उঙ्छाति pre. उन्छाइचक्चार perf. उब्छिष्यति fut. ओऊ्छीव Aor. उऊ्चिचिच्छषति des. Oau.-उन्छयति pre. औौिचच्छत-त des. उक्छित p. p.

उद्र 1 P . उपघाते to strike, to destroy; अोठति pre उतोड perf. झठिता p. fut अढिष्पति fut. औरैठात् Aor. उठित p. p.

उन्द्र 7 P . क्लेदने to wet, to moisten; उनत्ति pre. उन्दांचकार \&c. perf. उन्दिता p. fut. उन्दिध्यति fut. औंन्द्दष्यत् con. औन्द्धीव sor. उन्दिदिपति des. उत्त or उन्न p. p.

उम्र or उम्श 6 I '. पूरणे to fill with, to cover over; उभति or उम्मति pre. उबोभ or उम्भाऊचकार perf. ओभिज्यति or उभिध्यति fut. औमीव or औम्भीत् aor. उाभभत or बाम्मित P. p.

उर्ई 1 A . माने कीडायां च to measure, to play; ऊर्दते pre. ऊदर्दन्चक्रे-बभूव-अास perf. ऊर्दिता p. fut. ऊर्दिष्घते fut. कौर्दिष्यत con. और्दिट aor. ऊर्दिदिपते des Cau.-ऊदंयाति ते pre. और्दिदृत्त aor.
उर्म् 1 P. हिंसायाम् to kill; ऊर्शति pre. ऊवंचचकार perf. ऊर्षिता p. fut और्विष्धत् con. और्बाँव Bor.

उप्र 1 P. दाहे to burn, to punish; ओपति pre.उचोप.ओषांचका₹-आस -बभूब perf. जोषिता p. fut. ओषिष्याति fut. औषिष्यत् con. उब्याने ben. औबीत् aor. जोषित-उषित P. P.

उई 1 P . अर्दने to hurt, to kill, to destroy; जोहाति pre. उबोह per\&. ओढिष्याति fut. औहत, औहिव् Aor. उाहित or ओहित P. p.

## ऊ-

कन्-10 U. परिहाणे to lessen; ऊनयति-ते pre. ऊनयिष्यति fut. औननत -त्र Aor. ऊनिनायेषति-ते des.
ऊयू 1A. तन्तुसन्ताने to weave, to sew; ऊयते pre. ऊयांचल्रे- बभूवआस perf. ऊयिता p. fut. ऊयिष्यते fot. औयिष्यत oon. औयिष्ट aor. ऊयिषिष्ट ben. Oau-ऊययति-ते pre. ऊत p. P-
ऊर्ज 1,10 U. बलपाणनर्यो: to strengthen, to live; ऊर्जति, ऊर्जयति-ते pre, और्जीत, और्जिजत्-त aor.
ऊर्णु 2 U . आचछ्छाद्ने to cover, to hide; ऊर्णोति, ऊर्णौति or ऊर्षुते pre. ऊर्णुनाव--नव or ऊर्गुनबे perf. ऊर्णाविता or ऊर्णुबिता p. fut. ऊर्णविष्याति-ते or ऊर्णाविष्यतिते वे fut. अर्णवीव, और्णावीव, और्णुबीत्, और्णविष्ट or ओर्णनिष्ट aor ऊर्प्ययात्, ऊर्णविषीट्ट or ऊर्णुबेषीट ben. Oau-ऊर्णाषयाते-ते pre. और्षूनवव्-त aor. Pass. -ऊर्णूयते pre. ऊर्जुनुवे perf. और्णावि aor. ऊर्णविता, ऊर्णाविता or ऊर्ण्णविता p. fut. ऊर्णविषीष्ट, ऊर्णाविषशष्ट or ऊर्णुविषषष्ट ben. और्णाविष्यत, और्णाविण्यत or और्णुविष्यत con,
ऊई् 1 A , to sport, to play; ऊर्दते pre. (same as उर्द्र, )
ऊष् 1 P , रुजायाम् to be diseased or disordered; ऊषति pre. ऊषांचकार \&e. perf. औषीव् aor. ऊषित p. p.

ऊह्र 1 A. (sometimes P.) वितर्के to conjecture, to reason, to infer; ऊहते pre. औद्हत imperf. ऊहांचक्रे \&c. perf. ऊह्हिता p. fut. ऊहिघ्यते fut. औहिष्यत con. औौहिष्ट aor. ऊहिषीष्ट ban. Pass-ऊहते pre. औहि aor. Cau-ऊहयति-ते pre. औजिहव्-त aor. ऊहित p. p. ऊहित्वा ger:

## ऋ—

ॠ 1 P. गतिपापणयो; to go, to get; ॠच्छति pre. आर्षीत्र $80 \%$
F 3 P.to go; इयर्ति pre.अरव् aor. (with सम, समारत). बर्ता p.fut

अरिष्यति fat. आरिष्यव् con. अर्याव् ben. Pass.-अर्यते pre. आरि aor. आरे perf. आरितr-आर्ता p. fut. आरिष्यते-अरिष्यते fut. आरिषीट्ट-ऋरीष्ट ben. Cau,-अर्षयति-ते pre. आर्पयतू-त aor. अरिरिषति des. छत ( also चुण debt ) p.p. ऋत्वा Ger.
ॠच् 6 P. स्तुतौ to praise, to shine; कचति pre. आनर्च per1. आर्चीँच् a0r. चचित p.p.
ऋच्ड 6 P. गतीन्द्रियप्रलयमूर्तिभावेकु to become hard, to fail in faculties, to go; ऋच्छाति pre. आचर्छत् Imperf. आनचर्छ perf. कच्छिता p. fut. छृचिछ्यक्यति fut. आचर्छाँव Aor, Oau.- चच्छयतिते Pre. आर्चिच्छत्-व aor. काचिच्छिपति des. कच्छित p.p.
ऋज्य 1 A . गतिस्थानार्जनोपार्जनेष्दु to go, to acquire; अर्जते pre. आवृजे perf. अर्जिता p. fut. अर्जिष्यते fut. आर्जिष्यत con. अर्जिष्ट aor. अजिंजिषते des. अर्जिर्षणष्ट ben. Pass.-ऋज्यते pre. आर्जि aor. Oax.-अर्जयति-ते pre. आर्जिजत-न aor. काजित्र p.p.
ऋण् 8 U. to go; कणोतित- छणुते, अर्णोति-अर्षते pre. आनर्ण, आनृणे perf. अर्णिता p. fut. आर्णात, आर्णिए-खर्टर्त Aor. अर्णिणिषति-ते des.
ऋव्" जुगुप्सायां क्रपायां च to censure, to be compassionate; ऋतीयते pre. ऋतीयांचईँ \&co. or भानर्त perf कतीयिता or अर्तिता p. fut. ऋतीयिष्यते, अर्तिष्याति fut. ऋतीयिषीष्ट-कत्याव् ben. आतीरीयिष्ट or आतरित aor.
ॠध् \& p. वृद्धो to prosper, to please; ऋध्याति pre. आनर्ध perf अर्धिता, p. fut. आद्दांa aur. अर्दिंधिषति, ईर्स्तित des. ऋद्ध p. p. अर्धिe्वा or ऋद्धा ger.
ॠघ्र 5 P. to increaise, to prosper; ऋध्नोति pre. आर्धाँव aor. ( For the remaining forms see the root ₹u् 4 P.)
ऋफ्र, ऋम्फ् 6 P. to kill; ऋफति, ंफलि pre. आनार्फ, ऋम्फाज्चकार \&ंc. perf.
ऋष्ट 6 P. approach, to injure; ऋषति pre. आरार्ष perf. आर्णाषता $p$. fut. अर्षिप्यति fut. आर्षौत् aor. ऋष्ट p.p.
*This is not in the Dhátupâtha but it is given in the Sútra " कतेरीयद्र्"
н. s. G. 37

## 鹿—

नं 9 P . to go; to move; कणाति pre. अराञ्चाकार \&e. p-rf. अरिता or अरीता p. fut. अरिष्यति or अरीष्पाति fut. आरीश्र aor. ईर्यात् ben. ईर्ण p.p.

## ए-

एज् 1 A . दीरीतर to shine, P . कम्पने to shake; एजते-ति pre. रेजत-व imperf. एजांचक्र-चकार pert. एजिता p. fut. एजिष्यते-ति fut. ऐजिष्यत-तू con. ऐजिस्ट,-ऐजीत् aor. एजित p.p.

एट् 1 A . बाधायां to annoy, to resist; एठते pre. पठित pp .
एण्र 1 A. वृद्धो to grow, to prosper; एधते pre. एधांचक-बभूव-आस perf. एधिता P. fut, एधिष्पते fut. ऐधिष्यत con. ऐधिष्ट aor. एदिधिषते des. एधिष्टष्ट Ben. Pass.-एध्यते pre. ऐधि aor. Oan.-एध्यति-ते. ऐदिधव-्त Aor. एधित p.p.
एप्र 1 A . to go; एषते pre. एषित p.p.

## ओ-

भोख्न 1 P . शोषणालमर्थयो: to be dry, to adorn, to be sufficient; ओखति pre. ओखांचकार-बभूव-आस perf. ओखिता p. fat. ओखिब्यति fut. औखिष्यक con. औरीव् aor. औचिखिषति des. Can.-ओखयति-ते pre. औचिखत्व aor.
ओलंद्द 10 U . उन्क्षपणे to throw up; ओलण्डयति-ते pre, ओलण्डित p.p.
क-

कक्ष 1 A. लौल्ये to wish to be proud; ककते pre. चकके perf. ककिता p. fut. ककिष्ये fut. अककिष्यत con. अककिष्ट aor.
करू 1 P. हसने to laugh; कसति pre. चकाख perf. कखिता p. fut. कस्तिष्यांते fut. अकरिब्यत्र con. अकरीत्-अकाखीव् aor.

* with उप = उपैघते.
$\dagger$ With प्र = प्रोखति.

कक् 1 A. to go; कंकते pre चकंके perf. कंकिता p. fut. अंककिष्ट aor. कंकित p.p.
कचू $1 P$. ₹बे to sound: कचति pre. चकाच perf. कचिता p. fut. कचिष्यति fut. अकचिष्यतू con. अक-का-चीतू \&or.
कच् 1 A. बन्धने to bind; कचते pre. चकचे perf. कचिता p. fut. कचिष्यते fut. अकचिष्यत con. अकाचिष्टत ®or.
कट् or कण्टू 1 P. to go; कटति or कंटति pre. चक्राट or चकंट porf. कटिता or कंटिता p. fut. कटिष्याति or कंटिष्यति fut. अकटिष्यव or अकंटिष्यव् 00n. अकटीव् or अकंर्टत aor.
कटू 1 P . कृच्छूर्जीवने to live in difficulty : कठाति pre. कठिष्यति fut. अकठीव्-अकाठीतू A.r.
कण्र 1 P. 10 U . आधयाने to remember with regret; कंटाति-कंडयतिते pre. चकंठ, कंटयांचकार-चक्रे \&c. perf. कंडिता or कंठयिता p. fnt. कंगठष्यति, कंठायिष्याति-ते fut. अकंठिष्यतू or अकंठयिष्यव्त con. अकंठीव्, अचकंठव्-त आor.
कण्ट्र 1 A. शांके to be anxious (with उत् ); कंठते pre. चकंठे perf. कंठिता p. fut. अकंठिस ๕or.

कण्ड् 1 U . मदे to be proud; कंडति-ते pre. चकंड $C r$ चकंडे perf. कांडिता p. fut. कंडिष्यति-ते fut. अंक्रिब्यतू-त con. अकंडीप्अकंडिष्ट aor.

कण्ड 10 U . सेदने ( मेदनं वितुषीकरणं) रक्षणे च to separate the chaff, to protect; कंड्याति-ते pre. कंडयांचकार-चक्रे, \&c. perf. कंडयिता p. fut. कंडयिष्यति-ते fut. अचकण्डतू-त aor.
कण् 1 P . आर्तर्वरे to cry in distress; कणाति pre. चकाण perf. कणिता p. fut. कणिष्याति fut. अकलिब्यव् con. अक्रणत्, अकाणीवृ Aor.
कण् 10 U . निमीलने to wink; काणयति-ते pre. अर्चाकणत-त, अचका-णव-त Aor.
कण्द्युयू 1 U. गात्रविघर्षणे to rub, to seratch; कंद्डयति-ने pre. अकण्द्धयीवू, अकणन्हूयिष्ट Aor. कण्द्यक्यतू, कण्द्रयिर्षीष्ट ben.

कत्थ् 1 A. श्लाघायाम to praise, to boast; कत्धते pre. चकर्थि perf. कत्थिता P. fut. कत्थिष्यते fut. अकत्थिष्यत con. कत्थिषीट्ट bon. अकत्थिष्ट aor. चिकत्थिपते des. कत्थित p.p.
कथू 10 U. वाक्पप्रबन्धे to tell; कथयति-ते Pre. कथयांचकार, \&cc. Perf. कथयिता $p$. fut. कर्ययिष्याति-ते fut. अकथयिष्यत्-त्त con. अचक-थव्-त aor. चिकथयिषति-ते des. कथ्यात् or कथयिषीष्ट ben. Pass.कथ्यते pre.
कद्र 1 A . बैक्हुण्ये to grieve; कदते pre. चकदे perf. कविता p. fut. अक्षदिष्ट aor. कदिषीष्ट ben.
कन् 1 P . दीस्तिकान्तिगतिष्धु to shine \&o.; कनति pre, चकान perf. कानिता p. fut. अकनीतू \&or.
कनय् (denom.) कनयति pre.
कम् 1 A . कान्तौ to desire; कामयते pre. चकमे or कामयांचक्रे \&c. pert. कामयिता or कामिता p. fut. कामयिष्यते or कमिष्यते fut. अकामयिष्यत or अकमिष्पत con. कामयिषाष्ट or कमिषीट्ट ben. अचीकमत or अचकमत aor. Pass. काम्यते or कम्यते pre. अकामि a0r. Cau.-कामयति-ते pre. कान्त P. p. कमिल्वा-कान्ता, कामपिस्वा ger.
कम्णू 1 A. चलने to shake, to tremble; कंपते pre. चकंपे perf. कंपिता p. fut. कंपिष्यते fut. भकंविष्यत con. कंपिष्षीष्ट ben. अंकीपिय aor. Pass.-कंप्यते pre. Oau.-कंपयति-ते pre. अचकम्पतू-त्त Aor. चिकम्पिषते dee.
कम्ब् 1 P . to go; कम्बति pre. चकम्ब perf. कम्बिता p. fut. अकघ्नीव $a 0 r$.
कर्ण् 10 U . भेद्ने to pierce; कर्णयति-ते pre. कर्णयांचकार-चक्र perf. कर्णयिता p. fut. कर्णयिष्यति-ते fut. अकर्णायिष्यत्त्त con. अचकर्णत्तन aor.
कर्ठ. 10 U . शैथिल्ये to slackon; कर्तथतिन्ते pre. अचकर्तब्त Aor. कल 1 A . शब्द्संख्यानयोः to sound, to count; कलते pre. चकले perf. कलिता p. fut. कल्ञिज्पते fut. अकलिष्यत con. कलिपषष्ट ben. अकलिष्ट aor. कलित p.p.

कल 10 U . गतो संख्याने च to go, to count; कलयति-ते pre. कलयां-चकार-चक्र porf. कलयिता $p$.fut. कलयिष्यति-ते fut. अकलयिप्यव्त con. अचकलतू-त ${ }^{\text {a }}$. चिकलयिषति-ते dos. कलित P.p.
कलू 10 U . क्षेवे to throw; कालयति-ते pre. कालयांचकार \&o. perf. कलयिष्यति-ते fat. अचीकलव-त Aor. चिकालगिषति-ते des, Pass. -काल्यते pre. अकालि $\mathbf{\Delta o r}$. कालित P. P.
कब् 1 A . स्तुतो बर्णने च to praise; कबते pre, चकवे perf. कबिता p. fut. कविघ्यते fut. अक्रविष्या con. अकबिष्ट aor. Oau.-काबयतिते pre .

कश् 1. P. शाद्व to sound; कशाषि pre अकशीव, अकाशीव Aor. कशू 2 A . गतिशासनयो: to go, to punish; कहे pre चकरो perf. कशिता p. fut. अकाशिद्ट aor.
कंब्र 1 P. घर्षणे to test, to soratch, कषति pre, चकाष perf. कबिता p. fut. कविष्यति fut. अकषिष्यद् con. अकर्षष्व-अकाषीव् sor. चिकविषति des. काषित (कष्ट painful p. p.).

कस्र 1 P. to go; कलति pre. चकास perf. कसिता p. fu!, कसिष्यति fut. अकसिष्यत con. अकासीव्, -अकसीव् 8or. चिकसिषति des. Ouu. -कासयति-ते pre. अचीकसत्त्त a0r.
कष्ट् 2 A. गतिनाशनयों to go, to destroy; कस्ते pre. अकसिस्ट Aor. (Also written कंष्.)
कांक्ष 1 P. कांक्षापiं to desire, to wish; कांक्षति pre चकांक्ष perf. कांक्षिता $p$. fut, कांधिष्यति fut. अकांक्षिष्पत् con. अकांधीत् aor. कांक्ष्यात् ben. चिकांक्षिपति des. कांक्षित p. p.
फांश $1,4 \mathrm{~A}$.दीधी to shine; काइात or काइयते pre, चकाशो perf. काशिता P. fut. काशिष्यते fut. अकाशिष्यत con. काशिषीष्ट ben. चिकाशिषते des. अकाशिष्ट aor. Oau. काशयति-ते pre. Pass.का ₹यते pre, काशित p.p. काशिस्वा, प्रकाइय ger.

कास्त् 1 A . शब्द्दक्रत्सायाम to congb; कासते pre.-कासंचक्रे \&c. perf. कासिता P. uuc. कासिष्पते fut. अकासिष्यत onn. अकासिष्ट aor, चिकासिषते des. कासिपीष्ट bon.Qan.-कासयति-ते अचकासतू-त aor.

कित् 1 P . संशये रोगापनये च to suspect, to cure; चिकित्सति pre. -चिकिस्सांचकार \&c. perf. चिकित्तिता p. fut. चिकित्सिष्यति fut. अचिकिस्सिष्यतू con. अचिकिस्सीत् aor. Pass.-चिकित्स्यते pre. Oan. चिकिस्सयति-ेे pre. चिकित्सिषति des. (Also A. चिकित्सते pre. अचिकिस्सि 20r.)
कितू 1 P . इच्छायां to desire, to live; केताति pre. चिकेत perf. अकेतीवू sor.
कित् 10 P . निवासे to dwell; केतयति pre. केतयिष्यति fut. अचीकितव् aor.

किलू 1 P. श्वेतक्रीड्डनयो: to become white, to sport, किलति pre. चिकेल perf. केलिता p. fut. केलिब्यति fut. अकेलिब्पव् con. अकेलीव् ${ }^{20 r}$.
कील् 1 P. बन्धने bo bind; कीलति pre, चिकील perf. कीलिता p. fut. अकीलीत् aor. चिकीलिषति des.
कु 1 A . शाबदे to sound; कबते pre. चुकवे perf. कोता p. fut. कोध्यसेए fut. अकोष्घत्व con, अकोष्ट aor.
कु 2 P. to sound; कौति pre. चुकाव (चुकविथ, चुकोथ 2nd sing. ) perf. कोता P. fut. कोष्यति fut. अकोष्यत् con. अफौषीव aor. चोक्छयते Freq.

कु 6 A शबदे ( आर्तस्वंरे ) to sound, to moan; क्रुषते pre. चुकुने perf. कुता p. fut. अकुत sor. कोरूयते freq.
कुच् 1 P . शब्दे तारे संपर्चनकौटिल्यप्रांत्ठष्टम्भवििलेखनेक्ष च to sound loudly, to come in contast, to be crooked \&c.; कोचति pre. चुकोच perf. कोचिता p. fut. कोचिष्यति fut. अकोचिष्यत् covi. अकोचीत् aor.

कच् 6 P . संकोचने ( कुटालि ) to contract; कुचति pre. चुकोच ( उुक्रु चिथ 2nd sing. ) perf. अकुचीप् aor. चिकुचिषति des.
कुर्ट 6 P. to curve, to bend; कुटति pre. चुकोट ( चुकुटिथ 2 nd sing.) perf. कुटिता $p$. fut, क्रुटिष्यति fut, अकुटिष्यत् con. अक्रुटीत् aor-Osu.-कोटयति-ते pre. कुटित p.p.

कुण 6. P. शाबद्दोपकरणयो: to sound, to support; कुणाति pre. चुकोण perf. कोणिता p. fut अकोणीट्र aor. कुणित p. p.
कुण्द् 1. p. प्रतिघाते to be blunted; क्रण्ठति pre. अक्रुण्डीव aor. कुण्व 10. U. बेटने to cover; कुण्ठयाति-ते pre. अचुकुण्ठव्त्त Aor.
कुन्ध 10. A. अवभेपणे to abuse; कुन्सयते pre. कुत्सयांचक्रे \&o. perf. कुत्सयिष्यते fut. अचुकुस्सत sor. कुत्सयिषोष्ट bes.
कुन्य 1. P. हिंसाक्नेशनये: to kill \&co.; कुंथति pre. चुक्रंथ perf. कुंयिता p. fut. कुंधिष्यति fut. अकुंधिष्यद् con, अकुंथीत् aor, चुक्रुंधिषति des, Oan.-कुंधयति-त्ते pre. Pass. कुन्ध्यते pre. कुन्थित्वा ger. कुन्थित p.p.
क्रुप 4 P . क्रोजि to be angry; कुप्यति pre. चुकोप perf. कोषिता $p$. fut कोविष्याति fut. अकोविष्यत con. अकुपत्र aor. चुकोपिषति, चुक्कुविषति des. क्रुप्यात् ben. कुवित p.p. कोपित्वुन्य Inf.
कुष् 10 U. भाषाषां घुतों च to speak, to ahine; कोवयति-ते pre. अन्ुुक्रु वृ-त्त Aor.
कुर्द I A. कीढायं to play; छर्दते perf. चुकूर्दे perf. अद्रुर्दिय्ट Aor.
क्रुश 10 U. 1 P. दीसी to shine; कुंशयति-ते, कुकुशति pre. क्रंशयांचकारचक्रे; चुकुंश perf. क्रुंशियिता, क्रुंशिता p.fut. अ चुक्कुंशत - व, अकुंशीव् aor.

क्रण् 9 P. निष्कर्षे to tear, to expel; कुष्णाति pre. चुकोष" perf. कोपिता p. fut कोषिष्याति fut. अकोपीव् aor. चिकोषिषति, चिक्रुषिषति des. Pass. कुष्यते pre. अकोषि Aor. Can.-कोषयति-ते pre. अचूकुषतू-त Aor.
कुस 4 P . संश्लेषणे to embrace, कुस्पति pre चुकोस perf. कोसिता P. fut. कोसिष्यति fut. अकोसिष्यक् con. कुस्यात् B9n. अकुसत् a0r. चिकुसिथति, चुकोसिषति des. कुसित्वा, कोसित्वा ger.
क्रंघ 10. U. 1 P. भावायां to speak; क्रुंसयति-ते, क्रुसाति pre, अचुक्रंसव्त, अक्रुंसीतू Aor.
*With निर्ट this root is Wet; निश्रुकोषिथ, निश्रुकोठ 2aing. perf. निरकोषीद, निरक्रुक्ष A08. des. निश्रुक्रक्षति also; int. निष्कोड़ slso,

कुह 10 A. बिस्मापने to astonish; क्रुहयते pre. कुहयांचक्रे, ec. perf. अचुकुहत a0r. चुक्रुहयिषते des.
क 6 A . शब्दे to sound, to cry in distress: क्रुवते pre. चुकुषे perf. कुरिता $p$. fut क्रुविष्यते fut. अकुबिष्यत con. अकुबिष्ट mor.
छु 9 U. इब्दे to sound; क्रुनाति-तीते pre कबिध्यति-ते fut. अकाषीवअकबिष्ट Aor.
क्रूज्र 1 P. अष्यक्ते शब्दे to make an inarticulate sound, to coo; द्रान्नति pre. चुक्रज perf. क्रजिता p. fut. क्रजिष्पति fut. अक्रजिप्यव् cou. अक्रजीव sor. क्रुज्यात् Ben. Pass,-क्रज्यते pre. अक्ळाजि sor. $\mathrm{Oau} .-$ क्रजयाति-ते pre. कुजित्वा ger. कुजित p.p.
क्रड्र 6. P. दार्र्यो to be firm; क्रडति pre. चुक्छ perf. छडिता p. fut. अकृहीव aor.
क्रण 10 U . आयापणे to speak, to converse:क्रणयति-ते ore.कुणितP.p. क्रण्य 10 A . संकोचने to close; क्रणयते pre. अचुकणत Aor क्रणित P. P.
कूर्द 1 U. क्रीडायाग् to jump, to frolic क्रर्ति-ते pre. क्रर्बिंत p.p.
कृल 1 P . आवरणे to cover; क्षलति pre, चुक्छल perf. क्रलिता P. fut. क्रलिब्यैति fut. अक्रलिष्पत् con. अक्षळीव aor.
क्e 5. ठ. हिंसायाम to hart, to kill; क्रणोति-क्रणुते pre.
क 8 U . करणे to do; करोति-क्रुकते pre. चकार-चक्रे perf. कर्ता p. fut. करिष्यति-ते fut. अकरिष्यब्-त con. अकार्षीत्र-अक्रत aor. क्रियात्-द्धणष्ट Ben. Pass.-क्रियते pre, अकारि (3rd dual अकारेषाताम्, अक्ठषाताम ) aor. Oau.-कारिता-कर्ता P. fut. कारिष्पतेकरिब्यते fut. कारिषीध्ट-क्ठषीट्ट, अकारिष्यत-अकरिष्यत con. Oan.-कारयति-ते $\mathrm{p}^{v e}$. अचीकरत्-त a.0. चिकीर्षति-ते des. क्रत p.p. क्ठत्बा अनुछ्हत्य ger. कर्तुस् inf.
क्रूव 6 P. छेदले to cut, to divide; क्ठन्तति pre. चकर्ते perf. कर्तिता fut. कर्तिष्याते fut. अकर्तथष्यद् con. अकर्तीव् aor. कृत्पात् Ben. चिकतिंबति-चिक्रसति des. Oau.-कर्तयति-ते pre. अचकर्तव-त्त \&c. अर्चीक्धव्त aor. Pass.- क्रुप्यते pre. अकर्ति Aor. कृन्त p. p. कर्तित्वा -अन्रकृत्य ger. कर्तितुम् Inf.
ख्रू 7. P. वेदृने to surround; क्रणनि pre; for perf. and other forms see the above root.

क्ठश्र 4. P. तनू करणे to become lean or thin; छइयति pre. चकर्ष per1. कर्शिष्यति fut. अर्शिष्च्यत् con. अह्रशत् aor.
:ठर्ट. 1 P. विलेखने to draw, to pull, to plough; कर्षति pre. चकर्ष perf. कर्षा or कष्टा p. fat. कर्ष्प्यति or क्रक्ष्यति fut. अकर्द्ष्प्त्-अफक्ष्यत् con. अकार्षीव् or अक्राक्षीव् or अहुक्षत् aor. चिछक्षति des. Cau. कर्षयति-ते pre. अर्चक्रबत्-त or अचकर्षव्-त aor. कृ p.p कृष्टा Ger. Pass.-क्रुष्यते pre. अकार्षा Aor.
5ष 6 P. A. बिलेखने to make farrows, to plough; क्रषति-त्ते pre. चकर्ष-चक्कृषे perf. कर्टा or क्षष्टा p. fut. कर्ष्पति-ते or कक्ष्यतिनेते fut. अकर्ष्र्यत्-त, अकक्ष्यत्-त con. अकार्ष्षात्-अक्राक्षीव-अछ्ठक्षव अद्धष्ट-अक्रक्षत \&or. क्रक्ष्पात-कक्षीट्ट ben. चिकृक्षति-ते des. छृष्ट P.p 6 P. बिक्षेपे to pour out, to scatter: किरति pre. चकार perf. करिता or करीता $p$. fut. करिष्यति-करोष्यांते fut. अकरिष्यत-अकरीज्थतू con. अकारीत् aor. कीर्यांव ben. चिकरिषति des. Pass.कीर्यते pre. Oau.-कारयति-ते pre. कीर्ण p.p.
क 9 . हिंसायाम् to injure, to kill ; क्रणालि or कूणीते pre. चकारचक्रे perf. अकारीवू, अकरि-री-त अकीर्ट 201 . चिकरिपति-ते, चिकरीषति-ते, चिकीर्षति-ने des.
कृ 10 U . संशब्दुने to name, to glorify; कीर्तयति-ते pre. कीर्तयाअ्वकारचक्रे perf. कीर्तयिता p. fut. कीर्तयिष्पति-त fut. अकीर्तयिष्यव्त्त con. कीर्त्याव्कीर्तयिषीष्ट Ben, अचीक्रतव-त aor. Pass-कीर्यंते pre. कीर्तित p.p.
क्लप् 1 A . सामर्श्ये to be able or fit for. कल्पते pre. चक्लूपे perf. कल्पितr, कल्प्ता p. fut. कल्पिष्यते, कल्स्स्पते-रति fut. अक्लृपव्, अकल्पिष्ट अक्लृत्त $0 \% \%$ कल्पिषीट्ट, कलृष्सीष्ट ben, चिकल्पिषते, चिक्षुप्सतिdes. कल्पित्वा, कृप्वा ger. कल्पितुम, कल्प्तुयू inf.
केप् 1 A. कम्पने to shake; केपते pre. चिकेवे perf. अकेपिष्ट aor.
केल्य 1 P. चलने to shake; केलति pre. अकेलीव्व aor. केलित p.p.
कै 1 P . शब्दे to sound; कायति pre. चकौ perf. काता p. fut. कास्यति fut. अकास्यूत् con. अकासीत् aor. कायाव् Ben. चिकासति des. Pass.-कायते.

क्रथू 1 P. 10 U. हिंसायाग् to kill; कृथति, क्यतितने pro. अकृरीव, अक्नाधीव, अचिक्नथतू-त 2or.
क्नू 9 U. to sound; क्नूलाति-क्नूतींते pre. अक्नावीव, अक्नबिट्ट sor. क्नूय 1. A. शान्दे उन्दे च to make a oreaking sound; कनूपते pre. डुक्नूये perf. कनूयिता $p$. fut. कनूयिष्पते fut. अक्नूयिध्ट aor. Cau.-क्नोपयति-ते pre. अचुक्नुपतू-त aor. चुक्नूयिषते des.
क्रन्द्र 1 P . रोदने, अाह्वाने to cry , to weep, to call; क्रन्दति pre. चक्रन्द्द perf. फन्दिता p.fut. कन्दिघ्यति fat. अक्रंदिष्घत् con. कन्यात्
 अचकन्दृत्त Aor. Pass,-क्रन्यंते, क्रन्द्वि P.p. ( Alsu Atm. फन्दृते pre, अक्रन्दिद्ट aor.)
कन्द्र 10 U . (क्रन्द्र) सातत्ये to cry continually; generally with आr; ऊन्दूयति-ते pre. कन्दयामास-बश्वव \&c. perf. कन्दयिता p. fut. कन्दविष्यति-ते fut. अक्रन्दयिष्यत्-त्त con. अचक्रन्दतू-त a0r. कन्द्ति p.p.
क्रम्म 1 U. \& 4 P. पादबिक्षेपे to walk, to step ; क्रामति, क्राम्यति, क्रमते pre. चक्राम-चकमे perf. क्रमिता-क्रन्ता p. fut. क्रमिष्पति-क्रंसयते fut. अक्रमिप्यत्, अक्रंस्पत con. क्रम्यात-क्रंसीट्ट ben. अक्रमीतूअभ्कंश्त aor. चिक्रमिषति, चिक्रंसते des. Oau. - क्रमयति-ले, अचि-क्रमत्-त aor. Pass. क्रम्पते pre. क्रान्त p.p. क्रमित्वा कान्त्बा, क्रन्त्वाअांक्रम्य ger.
फी 9 U . द्रध्यविनिमये to buy, to purchase; क्रीणाति or क्रीणिते pre. चिक्रीय; चिक्रिये ferf, क्रेता p. fut. क्रेष्याति-ते fut. क्रीयातू, क्रेषीट ben. अक्रैषीव्, अक्रेष्ट aor. चिक्रीषति-ते des. Pass.-क्रीयते. अक्रतये aor. क्रीट: p.p. Caus.-क्रापयति-ते, अचिक्रपत् Aor.
कीड्र 1 P . हीडायाम् to amuse oneself, to play; क्रीडाति pre. चिक्रीड perf. क्रीडिता p. fut. क्रीडिष्याति fut. अक्रांडिष्यत् con. क्रीङ्यात् ben. अभ्रीडीत् aor. चिक्रीडिपति des. Pass.-क्रीइयते, अक्रीड्डे aor. Cau.-क्रीडयति-ते, आचिक्रीड्य aor. कीडित p.p. फीडित्वा ger. क्रीबितुम inf.
कुध् 4 P . काधे to be angry ; कुध्यति pre. चुक्रोध perf. कोद्धा p. fut. क्रोस्स्यति fut, अक्रोत्स्यत् con. क्रुछघात् ben. अक्रुधत् aor. क्रुच्द p.p.

Pass. क्रुध्यते pre. अक्रोधि aor. Oau.-क्रोषयति-ते, अनुक्रुषव्-त Aor. चुक्रन्सति des.
क्रुश् I. P. अह्वाने रोदने च to call, to cry, to lament; क्रोशाति pro. चुक्रोश perf. क्रोष्टा p. fnt. क्रोक्ष्याति fut. अक्रोक्ष्यव con. क्रुइयात् ben. अक्रुक्षतू aor. Pass.-कुर्यते, अक्रोशि aor. Oav. क्रोशयतिते, अचुक्रुशव-त्त aor. चुक्रक्षति des. क्रुष्ट p.p. क्रुष्टा ger. क्रोधुघ् inf.
क्रेष्. 1. A. सेवने to serve; क्रेवते pre. चिक्रेते perf. क्रेविता P. fut. अक्रेबिद्ट aor.
छुन्द 1. P शोदने to lament, to call; कंदाति pre. चद्धंद perf. हुंविता P. fut, अक्षंदीयू 201.

कुद्ध 4 A . बैकल्ये to be confused: छुयते pre. चछृदे perf. छछिता $p$. fut. अक्धढ़िट्ट aor.
कुण 10 U . अव्यक्तशब्दे to whisper; हुपयति-ते pre. हुपयाश्रिकार चक्रे \&e. perf. हृपयिता p. fut. अचिकूपत्-sor.
ह्लम् $1 \& 4 \mathrm{P}$. ग्लानौ to be fatigued or tired; ह्लामति \& ह्लाम्पति pre. चक्लाम perf. क्लमिता p. fut. क्लमिष्यति fut. क्लम्याव bon. अक्लमत् aor. चिक्लमिषति des. क्लान्त p.p. क्लमित्वा, क्रान्त्वा ger.
क्निद् 4 P . आर्गिमावे to become wet; क्रियति pre. चिक्हें perf. क्रेदितात, कित्रा p. fut. क्रेदिष्यति, क्हेन्स्यति fut. अक्केढिष्यत्-अक्रेत्स्यद् conक्ठियात् bon. अकिक्टिद् aor. क्हिन्न P.p. Pass.-क्डिघते, अक्षेदि aor.
क्डिन्द्र ( क्डिदि ) 1. ण. परिदेबने to lament; क्रिन्दुत-ते pre. चिक्हिन्द-न्दे porf. क्रिन्दिता p. fut. हिन्दिष्यति-ते fut. अहुन्द्दिष्यव्त con. अक्डिन्दीव-अक्रिन्दिद्ट aor. Pass.-क्हिन्यते.
क्रिशू 4 A . उपतापे (rarely P.) to be afflicted, to suffer; किइ्हैंते pre. चिद्धिशे perf. केशिता $P$. fut. केशिष्यते fut. अक्हेशिष्यत con. क्रेशिषीष्ट ben. अक्षेशिष्ट aor, चिक्किशिषते, चिक्षेशिषते, des. Pass. हिइ इयते pre., अह्हेशि aor, किष्ट or होशित P.p-
क्तिशू 9 P. विन्बाधने to torment, to distress; हिक्षाति pre. चिक्हेश porf. क्षेशिता, क्रेद्वr p. fat. हेशिष्याति, केक्ष्पति fut. अक्षेशिष्यत्,


चिक्षीशिषति, चिक्रिक्षति des. क्किशित or क्रिए p.p. क्रिशित्वा क्हिद्वा Ger.
हैड़्द 1 A अधाष्टर्च to be timid; क्रीबते pre. चिक्षीबे perf. क्रीबिता $p$. fut. अक्हिबिe aor.
हेगा 1. A. अं्यक्तायां बाचि to speak inarticulately; क्डाइते pre. चिल्लेशे porf. क्हेशिता P. fat, क्षेशिष्यते fut. चिक्होशिषते des.
क्रण्र 1 P . अव्यक्तशाब्दे to hum, to tinkle; क्रणाति pre, चक्राण perf. क्रणिता $p$. fut. क्रणिष्यति fut. अक्रणिष्यव्ट con. क्रण्यात् ben. अक्र-णीव-अक्रार्णात् aor. कणित P.p. Oau. क्रणयति-ते, अविक्रणतू-त aor. चिक्कणिषति des.
कथू 1 P. निष्पाके to boil, to digest; क्रथति pre. चक्राण perf. क्रिता p. fut. कथिष्यति fut. अक्रथिष्यत् con. कृष्यात् Ben. अक्रर्थात् aor. चिक्रथिषति des.
क्षज् 1 A . वधे to kill; क्षजते pre. क्षजिष्यते fut. अक्षजिए Aor.
क्षंज् 1 A . गतौ दाने च to move, to give; क्षंजते pre. चक्षंजे perf. क्षंजिता p. fut. अक्षंजिष्ट aor. ( Also 10 U. 1. P.) क्षंजयति-ते क्षंजति pre. क्षंजयिता, क्षंजिता p. fut. अचक्षंजन-त, अक्षंजीव aor.

क्षण् 8 U . हिंसायां to hurt, to bieak, to kill; क्षणोति, क्षणुते pro. क्षणु, क्षणुब्व 2nd sing. Impera. चक्षाण. चक्षणे perf. क्षणिता $p$. fut. क्षणिब्यति-ते fut. अक्षणिष्यत्त-त con. अक्षणीत, अक्षणिष्ट, अक्षत sor. Cau.-क्षाणयति-ते pre. चिक्षणिषति-ते des. क्षणित्वा, क्षत्बा ger.
क्षप् 10 U . क्षेपे प्रेरणे च to send, te direct; क्षपयति-ते pre. क्षपया₹ँ कार-चक्रे \&c. perf. क्षपयिता p. fut. क्षवयिष्पति-ते fut. अक्षपयिध्यूत्त con. अचक्षपतू-त्त aor. चिक्षपयिषति-ते des.
क्षम् 1 A. सहने to allow, to suffer. क्षमते pre. चक्षमे perf. क्षमिता, क्षन्ता p. fut. क्षमिष्पते, क्षंस्पसे fat, अक्षमिष्यत्-त con. क्षमिषीष्ट, क्षंसीष्ट ben. अक्षमिष्ट, अक्षंत्त aor. चिक्षमिषते, चिक्षंसते des. Cau-क्षमयति-ते, अचिक्षमत्-त aor. क्षान्त, क्षमित p.p. क्षमिर्वा ; क्षान्या ger. Pass, -क्षम्यते, अक्षमि aor.

क्षयू 4 P . सहने to endure; क्षाम्पति pre. चक्षाम perf. क्षमिता or क्षन्ता p. fut. क्षमिष्पति, क्षंस्यति fut. अक्षामिष्पतू, अक्षंस्यत् con. क्षम्याए् ben. अक्षमत् sor. चिक्षमिषति, चिक्षंसति des.
क्षा 1 P. संचलने to flow. to distil; क्षसति pre, घक्षार perf. क्षरिता p. fut. क्षरिप्यति fut, अक्षरिष्पद्र con. अक्षरीव थor. चिक्षरिपति des. क्षरित p.p.

क्षल्र 10 U. शौचकर्मलि to wash, to cleanse, \&c.; क्षालयतिन्ते pre क्षालयान्चकार-चक्रे perf. क्षालयितः p. fut क्षालयिष्यति-तो fut, अक्षालयेष्पतू-त con. क्षाल्यारू, क्षालयिवीष्ट Ben, अचिक्षलत्-त्व aor. चिक्षालयिपति-ते des. क्षालित p. p. Sometimes 1 P. also, क्षलिघ्यति fut, अक्षालीत्र AOF. चिक्षलिपति den.

जि 1 P. क्षये to decay; क्षयति pre. क्षि 5. P. तिंसाया to destroy; क्षिणोति pre.

क्षि 6 P निवासगस्यो:to dwell; क्षियति pre.

चिक्षाय perf. क्षेता p. fat. क्षेष्याति fut. अक्षेष्यव् con. क्षीपात ben. अक्षैपीरत aor. चिक्षिषति des. Oau.-क्षाययति-ते, अचिक्षयतून्त $A O$. क्षेत, क्षीण P. P. क्षित्वा ger. Paes.-क्षीयते.

क्षिण् 8 U . हिंसायं to kill, क्षिणोति or क्षेणोति, क्षिणुते or क्षेणुते pre. चिक्षेण or चिक्षिणे perf. क्षेणिता p. fat. क्षेजिष्पति-ते fut. अक्षे-णिब्पद्-त्त oon. अक्षेणीव or अक्षेणिष्ट-अक्षित aor. चिक्षिणिषति-ते, चिकेषिषलिन्ते des. क्षिणित्वा, क्षेणिस्वा, क्षित्वा ger.
किप् 4 P . प्रेरणे to throw, to cast; क्षेप्पति pre, चिक्षेप perf. क्षेशा $p$. fut. क्षेप्स्पति fut. अक्षेप्सव् con. अक्षैप्सीव् aor. क्षिप्याव् ben. Pass,-क्षिप्यते-अक्षेपि aor. Oau.-क्षेपयति-ते, अचिक्षिपव-त aor. चिक्षिप्सति des. क्षेत्र p. p.

क्षिप् 6 U , to throw; क्षिपति-ते pre. चिक्षेप, चिक्षिये porf. क्षेत्रा p . fut.. क्षेप्स्यति-ते fut. अक्षैप्सीव, आक्षेत्र $20 \%$. चिक्षिप्सति-ते des.
क्षिब् 1, 4. P. निरसने to spit; क्षेबालि, क्षीन्यति pre. चिक्षेष perf. क्षेषिज्यति fut. अक्षेवीव Aor. चिक्षेबिषति, चुक्ष्र्षति des.
क्षी 4 A . हिंसायं to kill; क्षीयते pre. चिक्षिये perf. अक्षेट्ट Aor. Oan.क्षाभयतिनते, अचिक्षयव्न्त AOP.

दीf $9 \mathrm{P} \mathrm{t}_{1}$ kill; क्षीणाति pre. चिक्षाय perf. क्षेता. p. fut. क्षेष्पति fut. अक्षेप्यव्त con. क्षीयाव ben. अक्षैबीव्त aor.
क्षाज् 1. P. अव्यक्ते शब्दे to sound inarticulately; क्षीजति pre. चिक्षीज perf. क्षतीजिता $p$. fut. क्षीजिष्यति fut. अक्षीजिष्यक्व $\operatorname{con}$ क्षीज्यात् ben. अक्षीजीतू aor. चिक्षीजिषति des. Cau. क्षीजयति-ते, अचि-क्षिजन-त aor.
क्षीब्न 1. A. मदे to be intoxicated; क्षीबते pre. चिक्षीबे perf. क्षीबिता p. fut. क्षीचिष्यतें fut. अक्षीबिद्ट aor. cau.-क्षीबयति-ते pre. अचिं-क्षीिन-त 20r. चिक्षीजिषते des.
क्षाठ् 1 P. निरसने to epit; क्षतवति pre, चिक्षीष perf. क्षीविता p. fut, अक्षीवीत् aor.
क्षु 2 P . शान्दे to cough; क्षौति pre. चुक्षाब perf. भ्षविता p. fut. क्षविप्रति fut. अक्षविष्यत् con. अक्षार्थात् aor. क्षूयात् ben. चुक्ष्पपति des. Pass.-क्ष्यते, अक्षावि sor. Cau.-क्षाच्यति-ते, अचुक्षवत्र-त Aor. क्षबितुम् inf.
क्षुद 7 U. संपेषणे to strike against, to pound; क्षुणन्ति, क्षूंचे. pre. चुक्षोद, चुक्षुँे perf. क्षोत्ता P. fut. क्षोत्स्यति-त्ते fut. क्रुयात्र क्रुत्तीष्ट ben. अक्षुद्वत्, अक्षौस्सीत्, अक्षुत aor. चुक्षुस्सति-ते des. क्षुण्ण P.P.
क्षुध्र 4 P . बुभुक्षायां to be hungry; क्षुध्यति pre: चुक्षोध perf. क्षोद्दा $P$. fut. क्षात्त्पति fut. अक्षोत्र्यत् con. क्षुध्यात् Ben. अक्षुधत् aor. Car.-क्षोधयतिन्ते. अचुक्षुधत्त्त aor. क्षुधित p.p. क्षोधित्वा, क्षूधित्वा ger. Pass.-क्षुध्यते pre. अक्षोधि aor.
क्षुभ् 1 A संचलने to be agitated, to disturb; क्षोपते pre. चुक्षुभे perf. क्षोभिता p. fut. क्षोभिष्यते fut. अक्षोभिज्यत con. क्षोभिवीट Ben. अक्षुभत, अक्षोभिष्ट aor. चुक्षुभिवते, चुक्षोभिवते des. Oau.-क्षोम-यति-ते, अचुक्षुमतू-त Aor. Pass.-क्षुभ्यते, अक्षोमे aor. क्षुभित, क्षोभित P.p.
क्षुभ् 4. \& 9 p . to tremble; क्षुम्यति \& क्षुम्नाति pre. चुक्षेम pexf. क्षोभिता $p$. fut. क्षोभिष्याति fut. अक्षोमिष्यत् con. क्षुभ्याव Ben. अक्षुमत् ( 4 ) अक्षोमीत् (6) aor. क्षुब्ध, क्षुभित P.p.
क्षुर 6 P. विलेखने to soratoli or draw lines; क्ष्ररति pre. चुक्षोर perfक्षेरिता p. fut. अक्षोरीव aor.

क्षै 1. P. क्षये to wasto; क्षायति pre, चक्षौ perf. क्षाता p. fut. क्षास्यति fut. अक्षाश्यत् con. अक्षासीत aor. Can.-क्षपयति-ते, अचिक्षपर्-त Aor. चिक्षासति des. क्षाम p.p.
क्षण्यु $2 P$. तेजने to sharpen; क्ष्णौति pre. उुक्ष्णाव perf. क्षणबिता $P$. fut. क्ष्णनिष्यति fut. अक्षणत्षिक्यत् con. अक्ष्णावीव aor. उुक्ष्प्यकति des. क्ष्पुत P.p.
द्ष्मायू 1 A . बिध्रुनने to shake; क्ष्मायते pre. चक्ष्माये perf. क्ष्मायिता P . fut. क्ष्मायिष्यत्त fat. अश्रमायिष्ट aor. Cau.-क्ष्मापयति-ते, अचक्षमपव्त aor. चिक्ष्मायिष्यते des. क्ष्मायित P.P.
क्षित्व्र् 1 U. 4 P. क्नेहमोचनयोः to be wet, to release; क्षेत्ठति-ते,

 क्ष्वेडित or क्षिद्ट P.p.
विब्व्द 1 U. 4 P. स्नेहनमोचनयोः to be unctuous, to release क्ष्व्वेदतिते, क्षित्यदाति pre. चिक्ष्वेद, चिक्ष्विदे perf. क्ष्वेद्रिता $p$. fut. क्ष्वेद्चिप्यति-ते fut. अक्ष्वेदिष्यत्-त con. 4 P . अक्षित्वदत्र 1 अक्षिश्वदत्, अक्ष्वे दिप्ट a0r. चिद्धिश्रेबति-ते, चिक्ष्वदिपाते-ते, des, क्षित्रणण or क्ष्वेदित P.p.
द्वेल्टू 1 P चलने to tremble; क्ष्वलति pre. चिक्ष्वेल perf. क्षेतलिता p. fut. अक्षेलेती aor. Cau.—क्ष्वेलयति-ते, अंचिक्ष्वेलव्त $a 0 \%$. चिक्ष्वेलिषति des.

## ब.

खक्यू 1 P. हसने to laugh; खक्षति pre, चखक्ख perf. खक्खिता P. fut. खकिस्खष्यति fat. अखक्रीत् aor. खक्यात् Ben.
खच् 9 P . भूतप्रादुर्भावे to be born or produced again; खश्चति pre. चबाच्च perf. खंचिता p. fut. खचिप्पति fut, अखचीव or अखारीत् aor. चिक्ष्रिषषति des.
खज् 1 P . (घटादिः ) मन्थे to churn, to agitate; खजाति pre. खर्जित p. p.

खङज्र 1 P . गतिवैकल्पे to limp, to walk lame; ख亏ज्जाति pre, चखंज perf. खंजिता p. fut खंजिज्याति fut, अरंजिष्यत् con, अखक्जीत् Aor. खंज्यानू BөD. खंजित p. p.

सद् 1 P. काङ्क्षायाम to desire, to wish, to search; खटति pre, चराट perf. खढिता $p$. fut खढिष्यति fut. असटिष्यद्व con. अस्तटीव, अखाटीत् Aor.
खद्यू 10 U . संबरणे to cover; खद्टयति-ते pre. खद्टयाञ्चकार-चक्रे perf. अचसदृतू-त aor.
सण्ड्र 1 A . भेदने to break, to dieturb; खंडते pre. खंडित p.p.
खण्ड् 10 U . also. खण्डघति - ते pre, अचखण्डव-त $A$ or. चिखण्डयियति-ते des.
सद्र 1 P . स्थेर्यहिंसाभक्षणेषु to be steady, to kill, to eat; खदति pre: चसाद perf. खादेता $p$. fut. खदिष्यति fut. असबिब्यव con. अखदीव् अरादीव aor. खथात् ben. Pass.-खबते pre. अखावि aor. Oau.-खाद्यति-ते pre. अर्चीखद्वत्-त Aor. चिखदिषति des. खदित p.p.

खन् 1 U . अबदारणे to dig; खनति-ते pre, चखान or चर्ने perf. खनिता p. fut. खनिष्यति-ते fut. अख निष्यत्-त con. अखनीत, अखारीव, अखनिष्ट aor. खन्याव, खायाव, खनिषीष्ट Ben. Pass.-खन्यते-खायते; चखाने aor. Cau.-खानयति-ते, अचीखनत् त aor. चिखनिषति-ते des. खात p.p. खार्बा or खनित्बा ger. (with उद् उत्वाय, उत्सन्य. )
खब् 1 P . गतौ to go; खबति pre. चखांब perf. अखबीव्, अखाबीव aor, खर्ज् 1 P. पूजाठयथनयो: to worship, to pain, to be uneasy; खर्जाति pre. चर्र्ज perf. खर्जिता p. fut. सर्जिष्यति fut. अखर्जिष्यव् con अखर्जीत Aor. खर्जित p.p.
सर्र्र 1 P . दन्द शूके to bite; खर्दाति pre. चसदं perf. खर्बिता p. fut खर्बित p. p .

खर्व 1 . खर्बे to be proud, to go, to move; खर्वाति pre, चखर्व perf. अखर्बीव् aor. खर्वित p.p.
खल्य 1 P. चलने, संचये च to move, to gather; सलाति pre. चराल: perf. खलिता p. fut. खलिष्पांत fut. अखालीतू aor. खलित p.p.

सघू 9 P . भूतशादुर्मांचे to come forth, to purify: ख़्नाति pre Another reading for खच्.

सब् 1 P . हिंसायास् to kill; स खति pre.
ज्याद् 1 P . मक्षणे to eat, to devour; खादति pre. चखाद perh-खादिता p. fut. खादिष्यति fut. अखादिष्घत् con. अखादीव्त nor. सायात Ben. खादित p.p.
खिद् 6 P. परिघाते परितापे च to strike, to afflict; खिन्दूति pre. चिखेद्द perf. खेत्ता $p$. fut. सेस्स्यति fat. असेस्स्थव् con. असैस्सीव aor. चिखित्सति des. खिन्न p.p.
खिद् 4 \& 7 A . देन्ये to be depressed, to suffer pain or misery; लिघते \& खिन्ते pre. चिखिंदे perf. खेत्ता p. fut. खेत्ल्यते fut. असित्र aor. खिन्न p.p.
खिल् 6 P. उञ्छ to glean; खिलति pre.
स्बुण्य 1 P . स्तेयकरणे to steal; सेाजति pre. खुग्न p.p.
खुर 6 P . छेदने to cut; खुरति pre. अखोरीव् ${ }^{30 \%}$.
खूई 1 A . कीबायाम् to sport; सूर्दते pre.
खेल 1 P , चलने to shake, to move to and fro; सेलति pre. चिसेड़ perf. खेलिता P. fut. खेलिब्पति fut. असेलिष्पत् con. अखेलीव् aor. Oau,-खेलयति pre, अचिखेलत् 8or. चिसेलिषति des.

सेला-विलासे to sport; खेलायति Pra. खेलायाभकार \&ec. perf. खेल T यिता P. f. अखेलायीव् aor.
सेब् 1 A . सेबने to serve; सेवते pre. चिखेखे perf. खेबिष्यति fut असेबिद्ध Ao. Oru.-खेवयति-ने.
खै 1 P . खेदने to strike \&rc; खायति pre, खास्याति fut. अखासीव Aor. खोर 1 P . गतिप्रतिघाते to limp; खोराति pre, गखोरीव Aor.
ख्या 2 P . प्रकथने to relate, to tell; ख्याति pre. अस्यान्न, अख्युः 3xd pl. Imperf. रुयात p.p. This is conjugated in the Oonju, tenses only, Aocording to the Nyasakira this is not uned with the prep. सम्.

## ग.

गब् 1 P . शब्दे मदे च to roar, to be drunk; गजाति pre, जग़ाज perf. गजिता p. fot, अगर्जीव, अगारीव्व Aor.
ت. B. G. 38 .

गรज् 1 P . to sound in a particular way; गधाति pre. जगच perf. गभिजा p. fut. अगचीत् aor.
गड्ड 1 P . संचने to distil, to draw; गडांत pre. जगाठ perf. गठिता P. fut. अगडीत Aor.

गण़ 10 U . संख्यांन to count anmmerate: गणयति-ते pre. गणयाश्य-कार-चक्रे \&ec, pert, गणयिता p. fat. गणयिष्पति-ते fat, अगणयि-घ्यतू-त con. अर्जीगणत्-त, अजगणत्-त aor. गणयात्, गणयिबिध्ट Ben . जिगणयिषांत-ते des. गाणित p.p. गणयित्बा, विगणय्य ger. Pass.-ग गते ( गणाव्यते according to some) pre.
गद्र 1 P . उ्यक्रायां बाचि to speas; गदति pre. जगाद perf. गदिता p. fut. गदिष्यति fat. अगदिष्यव 000. अगदीत्, अगादीव aor. गयाव ben. जिगद्विबति des. Can.-गादयति-ते pre, अजीगद्व-त aor. Pass.-गयते pre, अगाईि aor. गदित्वा ger. गदितुन् inf. गदित p.p.
गन्ध 10 A . अर्दने to injure, to aغk, to go; गन्घयते pre. अजगन्षत्र Aor.
गम 1. P. गतो to go; गच्छाति pre. जगाम perf. गन्ता $p$. fat. गमिष्याति fut. अगमिष्ष्ट con. अगमत् mor. गन्पात् Ben. जिगमिषति des. Pass.-गम्पते, अगापि aur. Cev.-गमथति-ते, अजीगमत्-त a.0r. गत p.p. ग़स्बा ger. गन्तुभ् inf .
गर्ज् 1 P. शब्दे to thunder, to roar; गर्जति pre. जगर्ज perf. गर्जिता p. 1at. गर्जिष्यति fut अर्गंज्यब्यव con. अगर्जात् aor. गज्जर्षाव् Ben. जिगर्जिबसित des.
गर्ज् 10 U. to roar; गर्जबति-ते pre. अजगर्जव -a Aor.
गर्ई 1 P . शब्दे to eornd, to roar; गदरति pre. जगर्ई perf. गर्बिष्पति fut. अगद्दीव्र Aor.
गर्द 10 U . to sound, गर्ईयति-ते pre. गर्दथाञ्त्वकार-चके \&c. perf.
गर्ध् 10 U . अभिकांक्षायां to wish; गर्धयति-ते pre. गर्धयाश्चक्रार-चक्रे \&c. perf. अजगर्धत्त-त Aor.
गर्व् 1 P . to go ; गर्बति pre. जपर्ब perf. गर्मिता p. fut. गर्बिष्याति p. rut. गर्व् 1 P . दर्षे to be proud; गर्बति pre. जगर्च perf. गर्बिता p. fut. अगर्बीव $\Delta o r$. जिर्ग्विथति des.

गर्श 10 A . माने to be proud; गर्वयते pre. अजगर्षत Aor. जिगर्धयिबते der.
गह 1 A . कुत्मायां to blame; गरहते pre. जगहैं perf. गर्हिता p. fut. गी्हिष्पते fut. अगाह़िज्यत con. अगर्हिट्ट aor. गर्हिषीद्ट Bon, Oan.-गर्हयति-ते pre अजगर्हतू-त Aor. जिगर्हिबते des.
गई 10 U. 1. P. बिनिन्दने to censure, to reproach; गर्हयति-ते, गहानि pre. गर्हयायकार-चंक्र \&e. जगह perf. गर्ईयिता, गर्हिता p. fut. गर्हापिम्यति-ते; गर्हिष्याति fut. अजगर्हत्त, अगहीव्त aor. जिगहर्यिषति-ते: जिगर्हिषति des.
गल 1 P . भक्षण्ण स्रांध च to eat, to drop, to fall down; गलति pre. जगाल perf. गलिता p. fut, गबिष्यति fut. अगलिष्यतू con. अगालीव sor. जिगलियति des. Pass.-मल्यते pre. अगालि sor.
गल $10 \Delta$. बबणे to pour out, to filter; गालयते pre. गालयान्चके perf. अनीगलत Aor. गलित p.p.
मल्भ 1 A . धारृर्च to be bold (generally with प्र); गल्यंत pre. जगले perf. अगलिमष्ट Aor. भिगल्भिते des.
गवेष्ट्र 10 U . मार्गणे to hunt for, to seek; गवेषयति-तं pre. गवेषया-इ्चकार-चक्रे \&c, perf. गवंषयिता p. fut. गबे पयिष्पाति-ते fut. अजगबेषवू-त sor. गबेषित p.p. गवेषयित्वा ger.
गह्र 10 U . गहने to be thick, to enter deeply into; गहयाति-ते pre. गहयाज्चकार-चके \&c. porf. अजगहत्-त Aor.
गा $1 A$, to go; गाते pre. जगे perf. गाता p. fut. गास्यते fut. अगास्वत्त con. अगास्त aor. गासीट्ट Ben. जिगातते des. Cau.-गवयति-ते pre. अर्जीगपतू - त aor. Pass.-गायत pre. अगायि aor.
गा 3 P. to praise; जिगाति pre. (Vedic.)
गार्य 1 A . प्रतिधालिप्स योर्श्यन्थे च to stand, to seek, to compose; गएघते pre. जगजे perf. गाधिता po fat. गाधिद्यते fut. अगाधिद्ट aor. गाधिध्री Ben. Pass.- ााधघते pre, अगाधि $20 r$. जियाधिपते des.
गाह 1 A . बिलोडने to dive into, to bathe; गाहते pre. जगाहे perf. गाहिता or गाढा p. fut. गाहिक्यत, घक्ष्ष्पते fut. अगाहिब्यत,

अघक्ष्पत Oon. भगाहिष्ट, भगाड sor. गाहिजीट, घाक्षीट्ट Bon. $\mathrm{Onu}_{\text {- - गाहयति-ते } \mathrm{pre} \text {. अजीगहत्-त aor. गाढ, गाहित p.p. }}$ गाहित्घा, or गान्बा ger. गाहित्यू, गाढुन् inf.
य. 1 A . अब्यक्ते शब्दे गतौ च to sound indistinctly, to go; गघते pre. जुरुबे perf. गोता p. fut. गोष्यते fut. अगोष्पत con. अगोट्ट aor. गोषीट bev. ज्रुगूबते des, Osu.-गाबयति-ते, अजगबत-त Aor.
यु 6 P . ुुरीषोल्सर्गे to void by stool; गुवति pre. जुगाव perf. खुता p. fut. हुष्यति fut. अडुष्यव् oon. अयुकीव aor, गून p.p.

युज्, गुज्ज् 1. P. क्छजने to hum, to buzz, गोजति, युध्धा pre. ज्ञुगोज, जुगुख्ध perf. अखुजीव, अयुभीव Aor.
चुड् 6 P . रक्षणे to protect; युति pre. जुगोड ( त्रुयाडिथ 2nd pers. aing. ) perf. भలडीव Aor.
खुणू 10 O . भामन्बणे to invite; to advise, to multiply; गुणयति- ते pre. गुणयाञ्वकार-चके perf. गुणयिता p.fut. गुणयिष्यति fat. अगुणयिष्यद् con. अजूट्टणव-त aor. जुगूणयिषति-ते des.
खुण्ट् 10 J . बेद्धने to cover, to enclose, गुण्ठय्यति-ते pre, अजुुुण्ठव्-त A.or. जुरुण्ठयिषति-ते des. Also 1 P. चुण्ठति pre, घ्रुणण्ठ perf. युण्ठित p.p. (Generally with अब).
युद्य 1 A . क्रीडायाब्न to play, to sport; गोबते pre. जुख़ perf अगोद्द्टि A.or. खदित p.p.
गुण् 1 A. to sport; गोधते pre. घुला perf. गोधिता $\mathrm{p}_{0}$ रuv. ( the same as चुद् ).
गुर्य 4 P . परिबेषने to cover; उध्यति pre. ज्रुणोध perf. अगोधीव Aow. युध्र 9 P : रोषे to be angry; נुष्नाति pre. ( See the above root.)
खुप् 1 P . रक्षणे to defend, to proteet, to conceal; गोपायति per. ज्रुणोप, गोपायाअ्धकार, \&c. perf. योपायितr, गोपिता, घोत्ता P. fut. गीपायिष्यति-मोपिष्यति-गोप्स्थाति, fut. अगोपार्याष, अगौप्सीव aor. ज्रुणोपायिषति, जुड्यिषति, जुगोपिषति, जुरुयूप्तति des, Oav,-गोपा-ययति-ते, गोपयति-ते pre. अजुगोपायत्-त, अजूसपपू-त, Aor Pass.-गोपार्यते, गुप्पते pre. गोपाथित, गुत्त p.p. गोपायिस्ता or गोपित्वा, गुप्र्बाँ, ger.
-शुप 1 A. निन्दायाग् to consure; प्रुुप्तते pre. जुयुप्ताशके perf. ज्रुणप्तिता P. fut: जुयुप्तिष्यते fut. अज्युुज्तिए aor. चुरुप्तिभीष्टि Bon. Pass.- प्रुस्सप्यते pre.

डुप् $4 P$. ब्याकुलत्वे to be confused or disturbed; गुप्यति pre. तुरोष perf. गोपिता p. fut. अदुपव sor. Oau.-गोपयति-ते pre. अजुयुपक-त aor. ज्ञुयविषति, ज्डुगोपिषति des. युपित p.p.
खुप् 10 U. भाषार्यां भासने च to spesk, to shine; गोवयति-ते pre. गोपयान्चकार-चको porf. गोपयिता p. fut, अजूप्युप्त \&or. जुगो-पयिषति-ते des. गोपित p.p.
युफ, युम्फ 6 P . ख्रन्थे to string together; गुफति, गुम्फति pre. प्रुगोफ, जुरुगुम्फ perf. गोफिता, युम्फिता p. fut. अगोफीव, अयुम्फीव a0r. य्याफित, य्यम्फित P.P. गुफित्वा ger.
यूर (कुटादि) 6 A . उयमने to make an effort; गुरते pre. जुछुरे perf. युरिता p. fut. युरिष्यते fut. अयुर्प्यत $c o n$. गुरिषीट Bon. अयुरिद्ध aor. Pass.- गुर्यते pre. भगोरि aor. Cau.-गोरयति-ते pre. अजुप्युव-त aor. ज्ञरयुरिषते des. गूर्ण p. p. प्यारतुम् inf.
यूर्ई 1 A. कीढायों to play; गूर्दते pre. गूर्दिछयते fut. अगूदिध्ट 80r.
गुर्द्र 10 U . निकेतने to dwell; गूर्दयति-ते per. गूर्दयांचकार-चक्रे \&०. perf. गूर्दयिष्बति-ते fut. अद्युर्दर्व-त aor.
यह 1 U . संबरणे to cover, to keep secret; ग्हाति-ते pre. ज्ञुणह or ज्ञगुहे perf. घूहिता or गोडा P. fat. गूह्द्यक्पति-ते, घोक्ष्यति-ते fut.
 गूहिषीष्ट or चुक्षीट्ट ben. जुुुक्षति-ते des. Pass.-युत्यते pre. अयूहि aor. Oau-गूहयति-ते, अजूयुछ्वत्त aer. गूढ p.p.

गूर 4 A . हिंसागथ्यो: to kill, to go; गूर्यते pre. जुगूरे perf. गूरिता $P$. 1ut. अगूरिष्ट sor. ज्रुगूरिषते des. गूर्ण P.p.

गूर 10 A . उबमने to make an effort; घूरयते pre. अजूखुरव् aor. मूर्र 10 U. स्तबो to praise; मूर्दयाते ${ }^{\text {ते }}$ pre. अज्डुणर्दव्त त Aor.
स्ह 1 P . सेचने to sprinkle, to wet; गरति pre. जगार perf. गर्ता $P$. f. गरिष्यति fut. अगार्थीव Aor,

पृष्प 1 P . शब्दे to sound, to roar; गर्जति pre. जगर्ज perf. अगर्जीव, Aor. Oau.-गर्जयति-ते pre. अजीगुजत्न, अजगर्जत्त-त Aor. Also गृञ्ज्, गृभ्ज़ pre. जगृस्न perf. अगृर्जत्त Aor.

गृष् 4 P . अभिकांकायाम् to covet, to desire; गृध्यति pre. जगर्ध purt. गार्धिता P. fut. अगृधत् sor. Cau.-गर्धयति-ते, अजीगृधत-त, अजगर्धत्त Aor. जिगर्धि वति des, गृद्ध p.p. गर्धित्वा, गृद्ध्वा.
गृद्र 1 A . ग्रहणे to take, to seize; गहैंते pre. जगुह perf. यर्हिता, गर्ढा p. fut. गाहिब्यते, घर्क्ष्पते fut. अगर्हिष्यत-अघक्ष्ष्पत्त con. गर्हिपीष्ट, घृक्षीप्ट Ben. अर्गर्हिष्ट, अघृक्षत aor. जिंगर्हिकते, जिघृक्षते des Cau.-गर्हयति-ते, अजीगृहत्त, अजगर्हत्-त \&०5.
वांह्ह 10 A ग्रहणे to \&uIze, गृह्रते pre. गृहाॅ्चके perf. अजमृहत aor. जियृह्टयिषते टes.

यृ 6 P. निगरणे to swallow, to devour, to emit; गिरति or गिलति pre. जगार or जगाल perf. गरिता, गरीता or गलिता, गलीता $p$. fut. गर्रेघ्यति, गरीष्यति or गल्लिष्यति, गलीष्यति, fut. अगारीत्व or अगालीतृ anr. गीर्यात् Ben. जिगरिबति or जिगलिषति des. Cau. -गारयति-गालयति. Pass.-गीर्यते pre, अगारि or अगालि aor. गीर्ण p. p.

गु 9 P . शब्दे to call out, to speak; गृणाति pre. जगार perf. गरिता. गरीता p. fut. गरिष्यति, गरीष्यति fut. अगारीव aor. Oau. -गारयतिते pre. अर्जागरत्-त aor. जिगरिषति, जिगरीषति, जिगीर्षति des. गीर्ण p. p.
गेष् 1 A . सेबने to serve; गेवते pre. जिगेषे perf. अगेबिष्ट Aor.
गेष 1 A . अन्बिच्छाय।म् to हeek; गेषते pre. जिगेपे perf. गेषिष्यते fut. अगेबिद्ट Aor. गेष्ण p. p.
गै 1 P . ताब्दे to sing, to speak in singing manner; गायति pre. जगो perf. गाता p. fut. गास्यति fut. अगास्यव् con. अगासीव् aor. गेयाद ben. जिगासति des. Pass.-गीयते pre. अगायि aor. Cau. -गापयति-ते pre. अजीगपव्-त aor. गीत p. p. गीत्बा (with a preposition प्रगाय.) ger.
गेष्ट्र् 1 A. संघाते to assemble; गोध्धते pre. जुगोटे perf. अगोध्ठिष्ट Aor.

अन्य 1 A . कौटिल्ये to be croosea; श्रंथते pre, जग्रन्थे perf. घ्यन्थिता $p$. fut. ग्यन्थिष्यते fut. अग्रन्थिष्ट aor. जिग्रन्थिषते des. Pass,-प्रन्ध्यते pre, अग्रन्थि aor. ग्रन्थित p. p.
स्रन्द्ध 9 P सन्दर्भे to put together, to fanten; घथनाति pre. घथान 2nd sing. Impers. जमन्थ per!. ख्रन्थिता p. fut. मन्थिष्यति fut. अमन्धीत् sor. मश्याद् ben. Pase-प्रथ्यते pre. अप्रन्थि aor. Oau.-ग्रन्थयति-ते pre. अजग्रन्थव्-त्त aor. जिम्भन्थिषति des. ग्रथित p. p. त्रधित्वा, मन्थिस्वा ger.

पन्य 10 U . बन्धने, सन्दर्भे च to string together, to compose; मन्थयति-ते pre. मन्थयाज्चकार-चक्षे \&c. perf. घ्रन्धयिता p. fut. अजम्रन्थव-त्त aor. ग्रन्थ्य।त, मंथयिषीष्ट bon. जिग्रन्थयिषति-ते des. Also 1. P. ग्रन्थति pre. अमन्थीत् Aor.
ग्रब् 1 A . अदृने to swallow; ग्रसते pre. जग्रसे perf. ग्रसिता p. fut. य्यसिष्यते fut. अभासेष्ट aor. मसिर्षीट्ट ben. Can,-पासयति only pre. अजिय्रसर् Aor. जिय्यासिषते des. मस्त p. p. घुसित्बा or पस्था ger.
अ्रस् 10 U. ग्रहण to take; ग्रासबति-ते pre. अजिमसक्-त Aor.
ग्रह्र 9 U . उपादाने to take hold of, to seize; गुह्ञाति, गुहीते pre. गुहाण 2nd sing. Impera. जग्राह, जगृहे parf. ग्रहीता $p$. fut. ग्रहीज्येति-ते fut. अमहीत, अमढीष्ट aor, युलाव, महीषीष्ट ben. जिघृक्षति-ते des. Pass. - गुस्लते pre. अग्याह्हि 80r. Oau.-माहयातिते pre. अजिय्रहव्-त aor. मृहीत p. p. ग्रहीतुम् inf.
ग्याम् 10 U . आमन्त्रणे to invite; ग्रामवति-ते Pre, अजग्रामव-त Aor. मुच् 1 P . हतेयकरणे गतो च to rob, to go; श्रोचति pre. जुओोच perf. प्रोचिता p. fut. अश्रोचत, अश्रोचीव् aor. मुच्यात् ben. ज्रुभुचिषति जुप्रोचिपति des. Oav. श्रोचयति-ते pre, अजुमुचत्-त Aor.
ग्लसू ; A. अवने to take, ग्लसते pre. जग्लसे perf. ग्लसिष्पते fat. अ्ल्लसिद्ट Aor. ग्लस्त p.p.
लत्ह 1 A . उपादाने to take; ग्लहते pre, जग्लहे perf. अग्लािष्ट Aor. ग्लुचू 1.P. स्तेयकरणे गतौ च to steal, to go; ग्लोचति pre, चुग्लोब perf. ग्लोचिता p. fut. ग्लुक्त P. P. This root is the same as भुष्. ग्लुञ्चू 1 P . to go; ग्लुञ्चति pre, जुग्लुञ्च perf. ग्लुंचिता p. fut, अग्लुचत, अग्दुज्चीव् aor.

ग्लेपू 1 . दैन्ये कम्पने च to be poor, to tremble; ग्लेपते pre जिग्लेपे perf. ग्लेपिष्यते fut. अग्लेषिष्ट Aor.
ग्लै 1 P . हर्षक्षये (हर्षक्षयो धातुक्षय:) to be weary; ग्लायति pre. जग्लो perf. ग्लाता p. fut. ग्लस्यति fut. भग्लास्यत् con. ग्लेयाव. ग्लायाव् Bed. भग्लासीव् aor. जिग्लासति des. Pass.-ग्लायते pre, अग्लायि aor. Oan.-ग्लपयति-ते, ग्लापयति-ते pre. ग्लान p. p. ग्लात्बा, संग्लाय ger. ग्लातुं inf.

## घ-

घघ् 1 P. हसने to langh, to mortify; घघति pre, जघाघ perf. अघधीव्अघारीव Aor.
घटू 1 A चेद्टायाय् to be busy with, to heppen; घटते pre. जघटे perf. घटिता p. fut. घटिष्पते fut. घटिषीह ben. अधढिट aor. Pass:-घट्यते pre. घाटिता, घटिता p. fut घटिष्यते, घाटिष्यते fut. अघाटिष्यत, अघटिष्यत con. अघाटि, अघटि aor. Oau.-घटयति शे pre. अजीघटतू-त a0r. जिघटिषते des,
घद् 10 U . भाषायां संघाते च to speak, to collect together; घाटयतिते pre. घाटयार्चकार-चके, \&c. perf. अजीघटत्त Aor. जिघाट-यिषति-ते des.
घट्टू I A. चलने to shake, to touch; घट्टते pre, जघट्टे perf. घट्टिता $p$. fut. घट्टिष्यते fut. घट्टिषीष्ट bon. अघट्टिए sor. जिघट्टिषते des, घट्टित p. p.

घट्दू 10 U चलने to stir, to disturb; घट्टयति-ते pre. अजघट्टवन्त Aor. जिघट्टयियति-ते des.
घण्टू 10 U भाषायंं to speak; घण्टयति-ते pre. भजघण्टत्-त Aor. Also 1 P. घण्टति pre. अघण्टीव Aor.
वस्" 1 P. to eat; घसति pre. अघसत् Imperf. जबास aor. घस्ता p. fut. घत्स्यति fat. अघत्स्यव् con. अघसत् aor. जिघत्सति des. घहत्त p.p. घिण्णू 1 A. ग्रहणे to take; घिण्णते pre. जिधिण्णे perf. अघिणिण्ट Aor.
*This is a defective root and is very often used for the root अब्. It is conjugated in the Perf. as an optional substitute for अร्-

उ 1 A . शब्दे to sound; बकते pro. जुुुते porf. अघोष्ट Aor. ज्ञारते des. घुत्र p.p.
छुद्द 1 A . परिवर्तने to return, to exchange; घोटते pre, जुघुटे peri. अधुटवू, अघोटिष्ट \&or. घुटित P. p.
धुद्र 6 P . प्रतिघाते ( कुटादि) to strike against; घुटाति pre. नुघोट

घुड् 6 P . to strike; घुडति pre. ( the same as above).
धुण् 6 P . भमणे to roll, to turn ronud; छुणति pre. जुरुषोण perf. घोणिता p. fat. अघोणीव Aor. दुणित p.p.
धुण् 1 A . घ्रमणे to roll, to whirl; घोणते pre. जुडुणे perf. अघोणिद्ध sor.

घुण्णू 1 A . घ्रहणे to take, to receive; घुण्गते pre. जुघुण्णे perf. घुणिणता p. fut. अधुणिणष्ट aor. बुण्णित p.p.
घुर 6 P . भीमार्थशब्द्योः to be frightful, to sound; घुराति pre. जुघोर parf. घोरिता p. fut. घोरिष्यति fut. अघोरिष्यत्, con. अघोरीव aor.
घुर्ट 1 P . अविशब्दने ( शबबदे हत्यन्ये) to sound, to declare; घोषति pre. जुयोष perf. घोषिता p.fut. घोषिष्याति fut घुष्याव ben. अधुषव, अघोषीव aor. Oau.-घोषयति-ते pre. अजुछुष्त् aor. जुघोषिषति, ज्रुघुषिषति des. घुषित, घोषित or घुष्ट p.p.
घुप् 1 A . कान्तिकरणे to be bright; घोषते pre. जुुडुपे perf. अधोपिट्ट Aor. जुघो-बु-षेषते des.
घुष् 10 U . विशब्दने to proclaim aloud; आ + घुष्ब= फन्वसातल्ये to cry continuously; घ.पयति-ते pre. घोषयाक्चकार-चक्रे \&o. perf. बोषयिता p. fut. घोषयिष्पतिन्ते fut. अजुधुवृ-त aor. घुषित-gुष्ट p.p.

घूर 4 A. हिंसाबयोह्हान्यो: to kill, to besome old ; घुरते pre. अध्घरिट्ट Aor.

घूर्ण 6 U . अ्रमणे to move to and fro, to whirl; घूर्णाति, घूर्णते pre. जु घूर्ण, जुरूर्णे porf. घूर्णिता p. fut. धूर्णिष्यति-ते fut. अर्घण्णिष्यद्त
con. अघूर्णनत sor. नुघूर्जि षति-ते des. Pass.-घूर्णत्यते pre, अधूर्ण aor. Oav.-घूर्णयति-ते pre. अजूधूर्णव-त aor. ध्र्जित p. p.
घ 1 P . सेचने \& 10 U . प्रत्रबणे छादने च to sprinkle, to cover; घरति \& घारयतिनेते pre. जघार, घारयाज्चकार \&c. perf. घर्ता, घारयिता p. fut. अघारीव, अजीघरत्-त aor. घृत, घारित p.p.
घृण् 8 U . दीती to shine, to burn; घृणोति, घर्णोति \& घृणुते, घण्षेते pre. जघर्ण, जघृण perf. घर्जिता p. fut. घर्णिष्यति-ते fut. अघर्णाच्, अर्णीष्ट, अघृत, sor. जिधर्जिषति-ते des. घृत p.p. घृणित्वा, घृत्वा ger.
घृष्त 1 P . संघर्षे स्पर्धायां च to rub, to crush, to rival; घर्षति pre. जघर्ष perf. घर्षिता P. fut. घर्षिक्यति int. अघर्षिम्यत् con. अघर्षीव aor. घुष्याव ben. जिर्घर्षिषति des. Pass.- घृष्यते pre. अघर्षिं aor. Cau. पर्षयति-ते pre. अजी घृषत्-त, अज घर्षव्व-त aor. घृष्ट P.p. घर्षित्वा \& घृष्ट्रा ger.
घ्रा 1 P . गन्धोपादाने to amell; जिघ्रति pre, जघौ perf. घाता $p$. fut. घ्रास्यति fut. अघास्पद् con. अघात्, अघ्रासीत् ${ }^{80 \%}$. प्रायाव्, प्रेयाव् ben. जिप्रासति des. Pass.- प्रायते pre, अभायि sor. Cau.- घार-यति-ते pre. अजिप्रपवृ-त, अजिप्रिपत्, -त aor. घ्वात, घ्राण p.p.

नु 1 A शब्दे to sound; ढबते pre. जुबुबे peri iेता $p$.fat. अङनेष्ट aor. छोर्षीष्ट ben, झुुछूूते des.
च-

चक्र 1 A . वृम्षौ प्रतिघाते च to be satisfied, to resist; चकते pre. चेके चकिता p. fut. चकिष्यते fut. अचकिह्ट Aor. Oau.-चक्यति-ते pre. अचीचकब-त aor. चिच्रकिषते des. चकित p.p.
चक्र 1 P . तृष्षौ to be satisfied; चकति pre. चचाक perf. चकिता $p$. fut. अचकीव्, अचाकीव aor. Cau-चकयति-ते pre. चिचकिषति des. Pass. चक्यते pre. अचकि, अचाकि Aor.
चकास्स 2 U . दीसी to shine, to be prosperons; चकास्ति-रते pre. चकासाश्रकार-चक्ष \&c. perf. चकासिता p. fut. चकासिष्यति fut. अचकासिष्यव् con, अच्चासीत्, अचकासिष्ट aor. Caus,-चकास-

यति-ते pre. अचीचकासव्न, अचचकासद्त a0r. चकासित p.p. चकासित्बा ger. च्रकासितुम्य inf.
चक्ष \% 2 A. ब्यक्तायां वांचि to speak, to tell, to say; च仓े pre. चचक्षे, चख्यौ, चल्ये, चक्शो, चक्झो perf. ए्याता, क्शाता p. fut. अस्यद-त, अक्शासीत, अक्शासत a0r. स्यायाव, स्येयाव, ल्यासीट्ट, क्शायाव, कशेयाइ, बशासीट ben. Can.- हपपवयति•ते, कशापयति-ते pre. अचिस्यपतन. अचिक्शापत्त aor. चिल्यासति-ते des.
चन्च् 1 P. to go; to jump; चअ्ञति pre, चच्चं perf. चक्चिता p. fut अचञ्चीत् aor. चीङ्चत p.p.
चट. 1 P . बर्षावरणयो: to break, to cover; चटाति pre. चचाट perf. चटिता p. fut. अचटीत् aor. Oau.-चाटयति-ते, pro. चिद्धटिषाति des.

चदू 10 U . मेद्ने to kill, to injure. to break; चाटयाति-ते pre. चाटपएक्चकार•चक्रे, \&c. perf. चटयिता p. fut. चटयिष्पति-ते fat. अचटयिध्यत्त con. भचीचटत्न aor. चटित P.P.
चण् 1 P. दाने गतौ च to give; चणाति pre. चचाण perf. चणिता p. fut. अचर्णत, अचणीव a0r. Oau.-चणयति-ते, चिचणिषति des. चण्ड्र 1 A. to be angry; चण्डते pre. चचण्डे perf. चण्डिता p. fat. अचण्डिए aor. Also P. चण्डति pre. अचण्डीवत 8or.
चण्डू 10 U. चण्डयाति-ते pre. अचचण्डवन्त Aor. चिचण्डयिषति-चे des. चद्र 1 U . याचने to ask; चदृति-ते pre. चचाब-चेदे perf. चद्धिब्यति-ते fut. अचढ़ीव, अचदि्टि Aor.
चन 1 P. हिंसायं to kill चनति pro. चचान perf. चनिष्यति fut. अचनीत, अचानीत Aor, Oau -चनयति-ते, चिधनिषति des.
चश् 10 U . श्रद्धाषहनयो: to believe, to strike; चानयति-ते pre. अचीचनव्त Aor.
चन्द् 1 P. आहादे दीको च to be gled, to shine; चन्दति pre. चचन्दु perf. चन्द्रिता p. fut. अचन्दीप aor. चिचन्दिषति des,
*This root is defective in the Non-conjugational tenses. When it means 'to leave' it does not aubstitute कशा; समचक्षिप्ट 80r.

चप 1. P. सान्त्वने to console; चपति pre, चचाप perf. चपिता p. fut. अचपीव्-अचापीव aor. Oqu,-चापयति-ते pre, चिचविषति den.
चपू 10 U. परिकल्पने to grind; चपयति-ते pre; चापयाअचकार-चके perf. चपयिता P. fint. अचीक्यपव्त mor.
चम्प 10 U . to go , to move; चम्पयति-ते pre . चम्पयार्चकार-चके parf. चम्पयिता p. fut. अचचवम्पत्-8or.
बस्र 1 P. अदने to est ( with आ to drink); चमति pre, चचाम perf. चमिता p. fut. बमिष्यलि fat. अचमीव्a aor. Oau.-चामयति pre. अचीचमत् ${ }^{\circ} \%$. चिचमिषति des. चान्त $p . p$. चान्त्वा or चमित्वा ger.
चयू 1 A . to go ; चयते pro . चैये perf. चयिता p . fut. चयिज्यते fut. अचयिट aor.

चर् 1 P. गतो to walk (with आ to perferm ); चरति pre, चचार perf. चरिता p. fat. चरिब्यति fut. अचरिब्यक् con.-चर्याव् Ben. अचारीव् Bor. चिचरिषति des. Pass. चर्यते pre. अचारि aor. चरित p.p.
बचू 10 U, संशाये to donbt; ( with वि, असंशये to remove a doabt ); चारयति-ते pre. अच्चीचरत्त aor.
चर्चू 1 P . परिभाषणडिंसातर्जनेकु to abuse, to discuss; चर्चति pre, चचर्च perf. चर्णिता p. fut. चरिष्याति fat. अचर्चिक्यत् con. अचर्चींत् aor. चर्चित p.p.
चर्च् 10 U. अध्ययने to read over, to study; चर्चयति.ते pre, चर्च-याञ्वकार-चक्रे \&c. perf. चर्चयिता p. fut, अचचर्चट्न aor.
चर्ष 1 P. अदने \& 10 U . मक्षणे to est, to chew; चर्वति \& चर्बयति-ते pre, चचर्व \& चर्वयाञ्चकार-चक्रे perf. चर्बिता \& चर्वयिता p. fuk अचर्वीव, अचचर्वर्त्त Aor.
चलू 1 P . कम्पने to stir, to shake; चलति pre चचाल perf. चलिता p . fut, अचालीव aor, Oau.-चल्याति-ते (चालयति-ते) pre, अची: चलव-ब aor. चलित p.p.
चल्र 6. P. विलसने to sport, to frolio; चलति pre. (see above for the other forms ).

चल्ड़ 10 U . भृतौ to foster; चालयति-ते pre. चालय।इचकार-चक्रे \&c. perf. अर्चीचलतू $A 0$ P.
चब I U, अक्षणे to eat; चषतिनते pre, चचाष, चेषे perf अचषीव, अचारीव, अचषिष्ट Aor.
चह 1 P. \& 10 U. परिकल्कने $u$ ua wroked; चहाति \& चहाति-ते pre. अचहीत्-अचचहत्त्त; अचीचहत्-त ( घटादि) Aor.
चायू 1 U . पूजानिशामनयोः to worship, to observe; चायति-ते pre. चचाय-चचाये perf. चायिता p. fut. चायिष्पति-ते fut. अचायीव्, अचायिद्ध aor, Oau-चाययति-ते pre. अचचायत्-त aor. चिचायिष-ति-ते des.

चि 5 U . चयने to heap up, to collect; चिनोति, चिनुते pre. चिकाय, चिचाय, चिक्षे, चिच्ये perf. चेता p, fur. चेष्यति-ते fut. अचेष्यक्त्त con. अचेषीत्, अचेष्ट aor. चीयात, चेषीष्ट ben. चिकीषति-ते ब́cs. Pass,-चीयते pre, अचायि aor. चित p. p. चित्वा ger.
हि 10 U . to gather, चययति-ते, चपयति ते pre. चययाऊ्चकार-चक्रे, चपयान्चकार•चक्र perf. अचीचपत्त, अचीचयत्त ®०\%.
चिट् 1 P. \& 10 U. परप्रेब्ये to seud out; चेटति, चेटयति.ते pre. चिचेट, चेटयाइचकार-चक्रे \&ce. perf. चेटिता, चेटयिता p. fut. अचेटीव्, अचीचिटत्-त «0.
चचत् 1 P . संज्ञाने to notioe, to understand; चेताति pre. चिचेत parf. चेतिता p. fut. चेतिष्यति fut. अचेतिष्यव con. अचेतीत् aor. चित्यात् ben, चिचितिषति, चिच्चेतिपति det. Cau.-चेतयति-ते pre, अचीचिततू-त aor. Pass,-चित्यते pre. अचेति sor. चिक्र p. p. चितित्वा \& चंतित्वा ger.

चित 10 A . संचेतने to perceive, to be anxious; चेतयते pre. अचीचितत Aor. चिचितयिषते des.
चिश्र 10 U . चिन्नकरणे अद्युतदर्शने च to paint \& $\mathrm{c}_{0}$; चित्रपति-ते pre . अचिचिन्रत्-त Aor. चिचिचयिषति-ते des.
।चंत् 1. P. think, चिंतति pre. चिर्चित perf. चिंतिता p. fut. अरिंतीव् aor. चिन्तित P. p.
चिंत 10 U . स्टृर्यां to think, to consider, चित्तयति-ते pre, चितथाज्च-

कार-चक्रे, \&c, per£. चितरिता p. fut. अचिचिंतन्त्त aor. चिंत्यात् \& चिंतरिषणः bon, Pass-चिन्न्यते pre, अचिन्ति aor. तिंतित P. P. चितयिय्षा ger.
चिल्लू 6 P . बसन to put on clothes, to dress. चिलति pre. चिचेल perf. चेलिता p. fut. अंचलीत् aor.
चिन्दू I P. शौधिलंप to become loose; चिल्लि pre. चिचित्ल perf. चिल्दिता P. fut. अचिद्धुत् aor. चिल्द्रित p. p.
चीक्र IO U. 1 P . आर्षर्षणे to suffor; चीकयति-ते, चीकाते pro. चीकयान्च कार-चक्र, चिचीक perf. अचोचिकत्नत, अचीकोत् aor.
चीम् 1 A . कत्थने to boast; चीमते pre, चिचीमे parf. चीभिता p. fut. अचीभिष्ट sor.
चीच् 1 U. आद्दनसंशरणयोः to take, to cover; चीताति-ते pre, चिचिव• बे parf. चीबिता p. fut, अचीबीत् \& अचीयिट aor.
चीब 10 U. माषायां ढीनी च to spoak, to shine; चीवयति-ते pre. चुच्यू 1 P . अभिषते to bathe; चुच्चति pre. चुचुच्च perf. चुर्चिष्पति fut. अचुच्धीव Aor.
चुट 6 P . छेदने ( कुटानि ) to cat; चुटाति pre, चचोट perf. चुटिता $p$. fut. अचुर्टात्त aOr.
चुड् 6 P. सबरणे ( कुटादि) to conceal; चुडति pre. चुचोढ perf. चुडिता $p$. fut. अचुठीत् ๕or.
चुण्ट् 10 U. 1 P . छे देने to cut; चुण्टयति-ते, चुण्टति pre, अनुनुण्टत्-त, अनुण्टीत्व $A O$.
चुद्र 10 U . संचोदने to direct, to throw; चोदयति-ते pre. चोदयाइ्च-कार-चक्रे \&ce. parf- चेदपिता p. fut. चाद्दयिष्पति-ते fut. शचोद-यिष्यत्-त con. अचूचुद्धव-त aor. चुचं।दयिषाति-ते des चोदित P. p.
चुप 1 P. मन्दायां गती to move slowiy: चोवति pre. चुचेष perf. चोपिता P. fut. अचोवीत aor. चुनु-चो-विषति des.
चुर्ड 1 P . ब₹त्रसंपोगे to kiss; चुम्बति pre. चुचुम्झ parf. चुम्बिता $P$. fut. अचुम्बीतू aor. उुचुम्बिपति des. चुम्म्बत P. p.

चुम्न्र 10 U . हिंसायाग् to kill; चुम्बयति-ते pre. चुम्नयाश्नकार-चक्र, \&cc. perf. चुम्बयिता p. fat. अचुचुम्बत् anr. चुम्बित p. p.
दुर 10 U . स्तेये to steal or rob, to take; चारपति-ते pre, चोरयाब्च-कार-चके, \&ce. perf. चोरयिता p. fut, चोरयिष्यति-ते fut. अचूचुरतु-त a01. चोर्याव, चोरयिषीष्ट ben. चु चोरयिषति-ते des. Pass.-चोर्यतें अचोरि aor. चोरित P. p. चोरयित्बा ger.
जुल्न 10 U . ससुष्ट्राये to raise; चोलयति-ते pre. अचूचुलत-त Aur. जूर्र 4 A . दाहे to burn; चूर्यते pre. नुचूटे perf. अचूरिष्ट Aor. चूर्ण p. p. चूर्ण 10 U . प्रेरणे, संकोचने to reduce to powder, to contract; चूर्ण-यति-ते pre. चूर्णयाब्चकार-चंक्र \&o. perf. चूर्णयिता p. fut. चूर्ण-यिष्पति-ते fat, अचूर्णयिष्घव-त con. अचुचूर्णव-木 aor, चूर्णित P. p. चूष्र 1 P . पाने to drink, to suck; चूषति pre, चुचूष perf चूविता $p$. fat, अचूषीव aor. चुचूषिषति des. चूपित P. P.
चुत् 6 P. हिंसाप्रन्थनयोः to hurt, to kill, to connect; चृन्तति pre. वचर्त perf. चर्तिता p. fut. अचर्चíत aor. चिचर्ति वति, चिचृ. ह्सति des.
चुण 10 U . संदीपने to kindle; चर्पयति-ते pre. चर्षयाञ्चकार-चक्रे \&c. perf, चर्वयिता $p$. fut, अचीचृषत्त्त, अचचर्षत्त aor. Also 1 P. चर्षति pre. अचर्वीत् aor.
चेल्र 1 P . चलने to move, to go; चेलति pre. चिचल $p e r f$. चेलिता p. fut. अचेलीत् aor.

चेष्ट् 1 A . चेष्टायां to stir, to make offort3; चेष्टते pre, चि चेंट perf. चेटिता p. fut. चेश्टिष्यते fut. अचेविष्ट्य aor. चेट्टिबिष्ट Ben. चिचेटिषते des. Oau.-चेटयति pre, अनिचेपृत्, अचनेपतू Aor. Pass.चेप्यते pre. चेवित p. p.
चयु 1 A गतो to go, to drop down; च्यवते pre. घुच्युके perf. क्योता p. fut. च्योब्यते fut. अच्योस aลr. चयोपीट ben. Oau.-ुषाब्यति-ते - चुच्यूपत्ते des. च्युत p. p.

चयुत् $1 P$. आसेचने to flow, to drop down; च्योतरि pre. चुच्यात् perf, च्योतिता $p$. fut, र्योतिंब्पति fut. अच्युतव्, अच्छोतीवर aor. हयुत्यात् ben. Cau-च्यातयति-वे pre. अनुद्युतव-त aor. चिच्युविФति, निख्योतिषति des. च्युतिस, च गोतित p.p.

## छ-

छद्र 1 U. भाच्छादने to cover; छदातित्ते pre, चच्छाद, चच्छदे perf. छदिता p. fat. अच्छदीत, अच्छादीव, अचछ्छदिष्ट aor. चिच्छदिषतिनते des. छन्म p. p. Pass. छुयते, por, अच्छादि aor. Oau.-छाइयति-ले.

उन् 10 U . to conceal; छादयति-ते pre, छादयाञ्चकार-चक्रे, \&c. perf. छादयिता P. fut. आचिच्छदत्त Aor. चिच्छादयिषति-ते des. छन्न, छादित $p$. $p$.
छुम् 1 P . अदने to eat ; छमाति pre, चच्छाम perf. छामिता $p$. fut. अच्छमीत्, अचछामीत् aor. छान्त p. p. छमित्बा, छान्सा ger.
छर्दू 10 U . बमने to vomit; छर्दयाति-ते pre. छर्दयाउ्चकार-चक्रे perf. छर्दयिता .pfat. अचिच्छर्दव-त aor. चिच्छर्द्यिषति-ने des. छर्दित P.p.
चछछद्द 7 U. द्दैधीकरणे tn cut, to mow ; छिनति \& छिन्ते pro. चिच्छेद, चिचिछछदे perf. छेत्ता p. fut. छेस्सति-ते fut. अछ्छेस्यद्त्त con. छिबाव्, छेस्सीट्ट Ben. अचिछदव्, अच्छैसीत् \& आच्छित्त aor. चिचिछास्सति-ते des. छिन्न p. p.

छिद्र 10 J . भेदने to bore; छिद्रयतित्ते pre. अचिछिम्रव्त्त Aor. चिचिद्र-यिषाति-ते des.
छुद्र 6 P . भेदने ( कुटादि ) to put; छुटाति pre. चुच्छोट perf. छुरिता p. fut. अच्छुटार्व aor.

छुप्र 6 P . स्पर्श to touch; छुपति pre. चुच्छोप perf. छोता $P$ : fut. छोट्स्यति fat. अच्छोप्स्यत् ${ }^{\circ} \mathrm{OD}$. अच्छौप्सीव् aor.
द्युर 6 P . भदने ( कुटादि ) to intermix, to cut; हुगति pre, बुच्छोर perf. छुरुर्घाति fut. अच्छुरीव् Aor. चुच्छुरिषति del.
छृद् 1 P. \& 10 U. संदीपने to kindle; छर्दति, छर्दयति-ते pre. चचछ्छर्द, छर्दयाञ्चकार-चक्रे \&o. perf. छार्दिता, छर्द्ययिता p. fut. छर्दिष्यति, छर्दयिष्याति-ते fat. अच्छार्दिष्यत्, अच्छर्दरिष्यक्त्त con. अच्छर्दीव, अचिछ्दृद्व- अचच्छर्दर्त-त aor.
छह्र 7 U. दीतिदेदेबनयो: to shine, to play, to vomit; छृणन्ति, छृन्ते pro. चच्छर्द्र-चच्छृदे perf. छार्दिता p.fut. छर्दिष्यतिने, छर्स्र्यति-ते fut.

अच्छार्द, अच्छदीतू \& अच्छार्दिष्ट aor. छॄयाव, चर्दिषीष \& छृत्ती ben. चिच्छर्धिषति-ते, चिक्छृत्सति-ते des.
चेड्र 10 U . दैधीकरणे to divide, to cut; छेछ्यतिने pre. छेवयिक्यति fut, अचिद्छेद्वत-त Aor.
चो 4 P. छेदने to cut; छचति pre, चचछछौ perf. छता p. fut, छास्यति fut. अध्छास्यत् con. अच्छात्, अच्छासीत् aOr. चिच्छासति des. छात, छित p. p. छात्बा, छित्या ger. Pass.-छायते pre: अच्छायि aor.

## ज-

जक्ष 2 P. भक्ष्यह्हसनयो: to eat, to consume, to langh जक्षिति pro. अजक्षव, अजक्षीत्, imperf. जजक्ष perf. जक्षिता p. fut. जतिष्यति fut. अजक्षिब्यव् con. अजक्षीव्त aor. जक्ष्यात् ben. Cau.- अक्षयति pre. अजजक्षव् aor. जिजक्षिषति des. जक्षित p. p.
जब्नज््ज् 1 P . युद्धे to fight, जजति, जभति pre. जजाज, जजन perf. जजिता, जनिता p. fut. अजजीव, अजाजीतू, अजनीव sor.
जद्र 1 P . संघाते to clot, to become twisted; जढति pre. जजाए porf. जडिता p. fut. अजर्टाव्, अजाटीतू aor.
जद्ध The same as above.
जन् 4 A . प्रादुर्भाबे to be born; जायते pre. जन्ञे perf. जनिता $p$. fut. जनिष्यते fut. अजनिब्पत con. अजनि-अजनिष्ट aor. जनिपीट ben. जिजनिषति des. Pass.- जन्यते or जायते pre. अजाने Aor. Oaqजनयति pre. अजीजनव् «or. जिजनिषते des. संज्ञाय, संजन्य, जनित्बा ger. जात p. p.
जलू 1 P . व्यक्कायां बांचि मानसे च to mutter; जपति pre. जजाय perf. जपिता p. fut. जपिष्यति fut. अजपिष्पव् con. अजपीतू, अजापिद्व aor. जप्यात् ben. जिजपिषति des. Pass.-जप्पते pre. अजतवे aor. $\mathrm{O} \varepsilon$-जापयति-ते pre. अजीजपद्त 80r. जापेत p. p.
जम्र 1 A . गानबिताने to yawn; जम्मते pre. जजन्मे perf. जान्मिता $p$. fut. अजम्भिध्ट aor. जम्भिषीष्ट ben. जिजम्मिषते des, $\mathrm{Oax}_{0}$-नम्भयति pre. अजजम्भत् aor. Pass. जम्भते, अजम्भि a0r.
जब्र 1 P . अदने to eat; जमति pre. जजाम perf. जािता p. fut. अञ्मीत् a0\%. जान्त p. p.
H. \&. G. 39

जम्यू 1 P. 10 U. नाघने to destroy; जम्मति, जम्मयति-ते pre. अअम्म, जम्मयार्ठकार \&c. pert. अजम्भीव, अज जम्मत् Aor.
जल्ू $1 P$. घातने to be sharp; जलते pre. अजालीव Aor.
जल 10 U . अपवरणे to cover $\mathrm{S}_{3}$ जालयति-ते pre. अजीजलत् Aor.
जल्पू 1 P. व्यक्रायां बाचि to murmur, to prattle; जल्पति pre. जजल्प perf. जल्पिता p. fut. जल्पिष्यति fut. अजल्पिष्यव्त् con. अजल्पीतू aor. जिजल्पिषत्ति des. Pass.-जल्प्यते pre. अजल्पि a0r. जाल्पित P.p.
जष् $1 P$. हिंसायां to hurt, to kill; जबति pre. जजाष perf. जबिता $P$. fut. अजषोत्, अजाषीत् aor.
जस् 4 P. मोक्षणे to set free जस्यति pre. जजास perf. जसिता $p$. fut. अजसत् aor. जस्त p. P.
जस् 10 U .1 P . हिंसायां ताडने च to hart; जासयति-ते, जसति pre. जासयाॅ्चकार-चक्रे \&c. जजास perf. जासयिता, जासिता p. fut. अजीजसतू-त, अजसीव्, अजासीत sor. जिजासयति-ते, जिजासिषति des.
जंस् 10 U. 1 P . रक्षणे मोक्षणे च to protect; to release; जंसयति-ते, जंसाति pre. अजजंसत् -त, अजसीव Aor.
जागृ 2 P . निक्षाक्षये to awake; जार्ती pre. जजागार-गर \& जागराइन्चकार perf. जागरिता P. fut. जागरिब्यति fut. अजागरिष्घत् con. अजागरीव् aor. जागर्यात् ben. जिनागरिषति dea. Pass.-जागर्यते pre. अजागारि aor. Cau.-जागरयति-ते pre. जागरित p. p.
*जि 1 P . जये अभिभबे च to conquer; जयति pre. जिगाय perf. जेता p. fut. जेष्यति fut. अजेष्यत् con. अजैषीतू aor. जीयात् ben. जिगीधाति des. Cau.-जापयति-ते pre. अजीजयत्त aor. जरीयते, जेजयिएति, जेजेति freq. जित p. p. जित्वा ger. जेतुब्य inf.
जिन्ज्रू 1 P . प्रीणने to please; जिन्धति pre. जिजिन्ब perf. अजिन्बीव Aor. जिन्वू 1 P. 10 U. भाषायां to speak; जजन्वति, जिन्बयति pre. जिजिद्व, जिन्वयाइ्चकार \&c. perf. जिन्बिता, जिन्वयिता p. fut. अजिन्वीद, अजिजिन्घतू-त aor.

* It is Atmanepadi when preceded by, the propositions वि \& षरा.

जिण्य 1 P . अक्षणे to ent; जेमति pre. जिजेम perf. अजेमीटू Aor. जिम्त p. p.

जिरि 5 P. to kill; जिरिणोति pre. (Vedic).
जिए्र 1 P . सेचने सेबने घ to sprinkle, to serve; जेषति pre. जिजेष perf. जोषिता $p$. fut. जेविष्यति fut. अजेंबीत् aor. जेषित्बा, जिद्षा ger.
जीश्न 1 P . प्राणधारणे to live; जीषति pre. जिजीष perf. जीविता p. fut. जीबिद्यति fat. अरीविण्यत् con. अभीवीत् aor. Pass.-जीव्यते pre. अजीबि aor. Oau.-जीव्रति-ते pre. जीवित्वा ger. जीबितुम्य inf. जीबित p.p.
जुद्र 6 P. (कुटादि ) बन्धने to tie up or bind; जुटति pre. जुजोट perf. अज्डटीव् Aor.

जुड्र 6 P . गतौ to go ; जुडति pre. अ गोडीत् $\mathrm{A} O \mathrm{P}$.
जुव 1 A . भासने to shine; जोतते pre, जोतिष्पते fut. अजोतिष्ट Aor.
जुष्प 6 A . भीतिसेवनयोः to like, to enjoy; जुषते pre, जुजुषे perf. जोविता p. fut. अजोषिट aor. Pass.- जुष्यते pre. अजां।ि aor. Oan.-जोष-यति-ते pre. अजूजुषत-त ฉor. जुजोषिषत, ज्रुज्ञाषते des. जुर्ट p.p.
जुुप्र 1 P. \& 10 U . परितर्कणे परितर्षणे च to think, to examine, to be satisfied; जोपति \& जोषयति-ते pre. जुजोष \& जोषयाअ्चकार-चंक्र perf. जोषिता, जोषयिता $p$. fut. अजोषीत \& जजुजुषत्त a0r. जुन्रुषिषति, जुजोषिषति, जुजोषयिपति-ते des. जुष्ट p. p.
जूर 4 A . हिंसाबयोहान्यो: to kill, to grow old, जूर्यते pre. जुजूरे perf. अजूरिट्ट $80 \mathbf{x}$.
जूप् 1 P . हिंसायां to kill; जूपति pre. अजूषोव $\mathrm{A}_{0} \mathrm{r}$,
जृम्भू 1 A . गात्रबिताने, to yawu; जृन्भते pre. जजृम्भे perf. जृभ्भिता $p$. fut. जृम्मिब्यते fut. अजृम्भिष्ट aor. जिजुम्मिषते des. जृम्मित p. p.

ज
4. P. वयोहानौ to grow old; जीयति pre. ज जार perf. जरिता or जरीता p. fut. जरिष्पति, जरीष्यति, fut. अजरिब्यत्, अजरफष्यत् con. अजारीत्, अजरतू aor. जीर्यात् , bэn. जि जारिपति, जि जरीषति, जिजीर्षति des. Cau. -जलयति-ते pre. Pass. जीर्यते pre. जीर्ण p. p.

I \& 9 P . to wear outg जरति. जुणाति, pre. जजार pert. जरिताजरीता p. fut. अजारीमू aor. Cau.-जारयतिने pre.
ज़ 10 U . to grow old; जारयाति-ते pre. जारयाञ्चकार-चक्रे \&c. perf. जारयिता p. fat अजीजरव्त aor. जिजारयिषति त्ते des.
जेष् 1 A . to go ; जंषते pre. जिंेंे perf. जोषिता p . fut. भजेषिए 80\%
जेह् 1 A . पयत्ले गतौ च to try, to go; जेहते pre. जिंजेहे perf. जेहिता p. fut. अजेहिष्ट sor.

जै 1 P . क्षये to decay; जायति pre. जजौ perf. जाता p . fat. अजांसीव a08. जायाव ben. जिजासति des.
ज्ञाप् 10 U . ज्ञाने ज्ञापने च to know, to cause to know, to see, to plense; ज्ञापयति-ते pre. ज्ञपयाश्चकार-चक्रे, \&c. perf. ज्ञपयिता p. fat. ज्ञापिर्याति-ते fat. अज्ञपयिष्यव-त con. अजिज्ञातू-त aor. ज्ञाप्सति-ते des. Pass.-ज्यद्यते pre. अज्ञपि, अज्ञाषि aor. ज्ञाप्त, ज्ञाषित p. p.
ज्ञा 9 U . अबबोघने to know; जानाति, जानीते pre. जज्ञौ, जज्ञे perf. ज्ञाता p. fut. ज्ञास्यति-ते fut. अज्ञास्यद्त oon. अज्ञासीत्, अज्ञात्त aor. ज्ञायात्, ज्ञेयाव, ज्ञासीट्ट ben. जिज्ञाततिते des. Cau. ज्ञाप-यति-ते \& ज्ञापयति-ते (in the zense of ' to gratify, to slay or to osuse to see, ) pre. अजिज्ञपत् त aor. Pass.-ज्ञायते pre. अज्ञायि sor. ज्ञातुम inf. ज्ञात्वा ger. ज्ञात p.p.
जा 10 U . नियोगे to direct; ज्ञापयतिन्ते pre. ज्ञापयाअंकार-चके per ज्ञावविता $P$ fut. ज्ञापयिष्पतितने fut. Pass- ज्ञाप्यते. ज्ञावित p.p
ज्या 9 P . बयोह्दानौ to become old; जिनाति pre, जिज्पौ perf. ज्यत्त p. fut. ज्यास्याति fut. अज्यास्यत् con. अज्यासीव aor. जीयात् ben. जिज्यासति des. Pass.-जीयते, अज्यायि aor. Cav.-ज्यापयति-ते pre. जीन p.p. जीत्षा ger.
ज्यु 1 A . to go ; ज्यबते pre. जुन्युत्रे perf. ज्येता p . fut. अज्योट्ट 80 r .
त्रि 1 P . जये अभिभवे च to conquer, to defeat. ज्रयाति pre. जिज्राय perf. ज्रेता $p$, fut. अज्ञैषीत aor.
च्रि 10 U . बबोहानौ to become old; ज्वाययति-ते pre तापयाभ्चकारचक्के \&c. perf. जायंयिता p. fut. आजघ्रबन-व aur.

ज्वार् 1 P . रोगे to be hot with fever or passion; ज्वरति pre. जज्वार perf. ज्वरिता p. fut. जर्शरिष्याति fut. अज्बारीत्, sor, Oauज्वरयतिन्ते, अज़ज्बरत्-त aor. जिज्बरिषाति des, जुर्ण p. p.
ज्बल्र 1 P . दीत्रो to burn, to glow; ज्वलति pre, जज्वाल perf. ज्वलिता p. fut. ज्कलेष्यति fut. अज्बालीव aor. Oan,-ज्बलयति-ते, ज्वालय-तिन-ते (with प्र-पज्बलयतिनते ) pre, जिज्षलिषति des, ज्वलित p. p.

## झ-

झद. 1 P . संघाते to be collected or matted together; झटाति pre. अझटीतू, अझाटीत् Aor.

झम् 1 P . अदने to eat; झमति pre. झभितr p. fat, अझमीत् Aor. झब 1 P . हिंसायम्य to kill; झषति pre. जझाष perf. स्राषिता p. fut. अझवीत्, अझार्षीत् aor.

झब 1 U . आदानसंबरणयोः to take, to put on, to conceal; झषतिन्ते pre. जझाष, जझ्षष perf. झबिता p, fat, अझ़षीत्, अझाषीव, अझषषिट्ट a.or.

झृ 4.9. P. वयोहानौ to become old; झ़र्याति, झृणाति pre. जझार perf. झरिता, झरीता p. fut. अझारीत् Aor.
ट—
 टङ्दूयाज्चकार-चके \&o. perf. टाक्क्रिता, टङ्कीयिता p. fut. अटक्षीत अटट ङुत्वत्त aor. टर्कित P. P.,
टलू 1. P. वैक्कुष्ये to be confused; टलाति pre. टटाल perf. टलिता fut. अटालीव् $20 \%$.

टिक् 1 A. to go, to move; टेकते pre. टिटिके perf. टेकिता p. fut, अटेकिष्ट aor. Oan,-टेकयति-ते pre, अटिटेकत्-त aor.

टिप् 10 U . क्षेपे to throw, to send; टेपयति-ते pre. टेप याञ्चकार-चके perf. टेपबिता p fut. अटिटेपव्-त aor.

र्टान्र 1 A. to go, to move; टीकते pre. टिदीके perf. टीकिता p. fut. अढीकिष्ट aor. टिदीकिषते des.
टौकृ 1. A. to go, टैकते pre. अटौकिष्ट Aor.


उप्र 10 A . संघाते to gather, to heap; डापयते pre. ढापयाऊ्चक्षे perf. डापयिता p. fut. अढीडपते aor.
डम्बू 10 A . क्षेपे to throw, to send; डम्घयति-ते pre. बम्घयाॅन्चकारचक्रे, perf. डम्बायेता p. fut. बम्बधयेष्यति-ते fut. अडडन्वत्व-त Aor.
डिप् 4 P . क्षेपे to throw; डिप्यति pre. डिडेप perf. डेपिता p. fut. अढिपव a0r.

डिप् 10 A. संघाते to gather; डेपयते pre. डेपयाउ्चक्रे perf. ढेपयिता p. fut. अढ़ीडिषत aor.
ड्डी 1 A . बिह्रायसा गतौ to fly, to go; ब्यते pre. डिङ्ये perf. डायेता p. fut. डयिष्यते fut, अढ्यिष्ट aor. उयिषीद्ट Bed. Oau.-डाययतिते, अडीधयतू-त Aor. डिढायिषते des. डायत, ढान (with उत) P. p..
डी 4 A . to fly, to go; डीयते pre. डिख्ये perf. डीन p. p. For other forms see 1 A.
डुलू 10 U. to throw up; डोलयाति-ते pre, डोलयान्चकार-चक्रे perf. डोलयिता p. fut. अद्दडुलव्-त sor.
ढ-

ढौक् 1 A. गतौ to go, to approach; ढौकते pre. डुढौके perf. ढौकिता p. fut. ढौकिष्यते fut. अढौक़ष्ट ๕qr. ढौकिषीष्ट Bev. Cau.-ढौकयाते -ते pre. अडुढौौनत्त sor. डुढौ।किषते dev. Pass.-ढौक्यते. ढौकित p. p.
त-

तक् 1 P. हसने सहने च to laugh, to bear; तकति pre. तताक perf. तकिता $p$. fut. अतकीत, अताकीव 80r. तकित p. p.
तक्ष 1 P . त्वचने ( त्वचनं संबरणं त्वचोमदृणं च) to conceal, to pareतक्षति pre. ततक्ष perf. ताक्षिता p. fut. अतक्षतर्त् Aor.

तक्ष 1 P. तनूकरणे to pare, to cut; तक्षाति, संक्षेंगांति pre. (belongs to 5 th conj. optionally in the Conj. Tenses) तसक्ष perf. तक्षिता p. fut. तक्षिธ्याति, तक्ष्यति fut. अतक्षीव् a0p. तक्षयाति bon. तह $p . p$. तक्षेता, तद्वा ger.
तन्रु 1 P . गतौ ₹खलने कम्पने च to go, to stumble, to shake; तहतिं pre. ततद्र perf. तड़िता p. fut. अतज़नीतू aor. ताब्नित p. p.

तञ्चू $1 P$. to go; तञ्चति pre. ततร्च perf. ताभ्चता $p$.fut. अतक्चीवू sor. तक्त p. p. तक्रिचत्वा, तक्वा ger.

तรव् 7 P . संकाचन to contrect, to shrink; तनक्ति pre. ततक्य perf. तंक्तr, तऊ़चता p. fut. तङ्क्ष्याते, तऊ्चिष्याति fut; अतक्चीयू, अंताडूक्षीतू Aor. Cau.-तज्च्चयति-ते, तिताईचषति, तितड्क्षति des.

तर्ज्ज same as तञ्च्च्.
बटू $1 P$. उचछ्ञाये to grow; तटति pre. तताढ perf. तढिता p. fut. अतीरव, अतारीव् aor.
तड्र 10 U. आघाते भाषायां च to beat; ताडयति-ते pre. ताडयाज्चकारचक्रे \&cc. perf. ताढयिता p. fut. ताडयिष्यति-ते tut. अतीतहाू-ष -20r. Pass.-ताङ्यते pre. ताडित p. p.
तण्ड् 1 . ताडने to beat; तण्डते pre. तथण्डे perf. तण्डिता p. fat. अतण्डिद्ट a0r.

तन् 8 U . बंबेहतारे to spread, to go; तनोति, तनुते pre. तान, तेने per!. तानिता p. fut. तनिध्यति-ते fut. अतनीतू, अतानीत् \& अतनिष्ट, अता s0r. तन्पात \& तनिषीष्ट ben. तितांसते-ते, तितंसति-ते, तितनिषतिने der. Pass.-तन्पते \& तायते pre. अतानि aor. Cau.-तानयतिने pre. अतीतनतू-त aor. तत p. P. तनित्बा, तत्वा gor.
तन् $1 \mathrm{P} .10 . \mathrm{U}$. अद्रोपकरणयो: to believe, to subserve; ननति, तानयति-ते pre. अतनीव, अतानीव, अतीतनव्-त Aor.

तन्न्र 10 A. कुदुम्बधार णे to support, to govern ; लन्य्ययते pre तन्मयाऊ्चके perf. अततन्च्रत Aor. तितन्ब्नयिषते des, Pant-तन्ज्यते.
तपू 1 P . सन्तावे to shine, to hest; तपति pre. तथाष, pert. तथा
p. fut. अताप्सीत् aor. तप्याव ben, तितप्सति dos. Pass, -तप्पते pre. अतम aor. Oau.-तापयति-ने pre. अतीतपत्-त aor. तम p. p.

तथ 4 A . ऐभ्वर्ये to rule, to be poworful; तप्यते pre. तेवे perf. तसा p. fut, तप्स्यते fut, अनप्स्यत eon. अतम aor. तप्सीप्ट ben. तस p. p.

त区. 10 U . to hoat; तापयति-ते pro. तापयाञ्चकार-चके \&c. perf. तापविता $p$. fut. अत्रितपत्-त a.

तम् 4 P . कांक्षायां खेंदे च to be anxions, to be fatigued; ताम्बति pre. तामम perf. तमिता p. fut. तमिब्पति fut. अतमिष्यत् con. अतमत् ${ }^{\text {aor. तान्त p. p. तमित्बा \& तन्बा ger. }}$

तय् 1 A . to go तयते pre. तेये perf. तयिता p. fut. अतयिष्ट aor.
तर्क 10 U. बितर्के to guess, to suppose. तर्कयति-ते fut. तर्कपान्चकारचके, \&ec. perf. तर्कयिता $p$. fat. तर्कपिष्याति-ते fut. अतर्कयिष्यत्त्त con. अततर्कतू-त aor. तर्कित p. $p$ तर्कयित्वा ger.
नर्ज् 1 P . भर्त्सने to threaton, to menace; तर्जति pro. ततर्ज perf. तर्जिता p. fut. ताजलयति fut. अतर्जिध्यत् con. अतर्जात् 20Y. तितजिषति des. तर्जित p. p.
तर्ज् 10 A . भर्स्सने to blame; तर्जषते pre. नर्जयाञ्चक्रे perf. तर्जयिता p. fat. अततर्जत aor. तर्जित p. p.

तर्ई 1 P. हिंसायं to kill, to hurt; तर्दति pre. ततर्द perf. तर्दिता p. fut. अतर्दीत् aor.

मल् 10 U . प्रतिष्षायां to establish; तालयति-ते.
तष्प 4 P . उपक्षये to be decreased; तस्यति pre. अतसव Aor.
तंब्र 1 P \&. 10 U . अलंकरणे to deoorate, to assume; तंसति \& तंसय-ति-ते pre. ततंस, तंसयाश्चकार-चक्के perf. तांसिता, तंसधिता p. fut. अतंसीव \& अततंसतू-त aor.
ताय् 1 A. संतानपालनयोः to spread, to protect; तायते pre. तताये perf. तायिता p. fut. आतयिष्ट, अतायि aor. Cau.-तययति ते pre. अतनायतू-तं Bor. तितायिषते dos.

रतेक्र 1 A . to go; तेकते pre. तंकिता p. fut. अतेकिप्ट aor.
तिक् 5 P . असकन्दने बधे च to attack; तिक्नोति pre. तिंतक perf, लंकिता p . fut. अंतकीतू aor.
तिग 5 P. to attack; तिम्नाति pre. तितेग perf. तागिता p. fut. अंतगर्ग्र्व् aor.

तिश 5 P . हिंसायां to hurt; तिघ्भोंति pro, तिंतघ perf. तेघिता p. fut. अतेधीव $20 \%$.

तिज् 1 A. क्षमायां च to ondure, to suffer with courage; तितिक्षते pre. तिनिक्षाङ्चक्छ porf. तितिक्षिता p. fut. नितिक्षिप्यते fut. अतितिक्षिष्ट aor. तितिक्षेपीट्ट ben. तितिक्षिपते des. Cau,-तिति-क्षयति-ते. When it means to sharpen (निशाने) तंजते pre. तेजिप्यते fut. अतेजिष्ट aor.
तिज्ञ 10 U . निशाने to whet; तेजयति-ते pre. तेजयाञ्चकार-चंक perf. बेजयिता p. fut. अतीतिजत्-त a.or.
तिप 1 A. क्षरणे to drop down, to sprinklo; तेपते pre。 तितिके perf.

निम् 4 P . आर्र्रीभांय to be wot; तिम्यति pro, तिंतम perf. नेमिता p. fut. अतेमीत् aor. तितिमिषति, तितिमिपति doe. तिमित P. P.
तिल 1 P . गतौ to go; तलाति pre. तितेल purf. तलिता p. fut. अतेलीतू aor.

तिल 6 P. \& 10 U . to be oily or unctuous; तिलति, तेल्यति-ते pro. तिंतल, तलवा₹चकार-चके \&ce perf. तोलिता, तेलयिता p. fut. अंतेलीतू, अतीतिलत-त aor.
तिद्शू 1 P . to go; तिलिति pre. अतिह्धीव Aor.
तीक्र I A. to go; तीकंत pre. तितरिकेperf. तीकिता P. fut. अतीकिष्ट aor. तीम् 4 P . हेदेने to be wet; तीम्बति pro, अतीमीत् $A$ or.
तीर्天 1 P . स्येल्ये to be fat, तीबति pre. तितीब perf. तीविता p. futo. अतीवर्न Aor

तु 2 P . गतिद्टद्विहिंसात्र to go , to grow, to kill, लौति, तवीति pre. तुताब perf. तोता $p$. fut, तोष्याते fut. अतोष्यत् con. अतौषीनू aor. तुज् 1 P . हिंसायाम to kill, to hnrt; तोजति pre. तुतोज perf. तोजिता p, fut. अतोजीत् aor.
तुञ्ज् 1 P . घाषणे हिंसायां बले च to reach, to kill, to be powerful; तुनति pre. तुतुअ्ज perf. तुभिता p. fut, अतुभ्जीत् aor.
तुज्, तुऊज् 10 U . हिंसाबलादाननिकेतनेषु to kill, to be strong, to live; तोज पति-ते, तुजयाति-ते pre, तोजयान्चकार-चक. \&c. तुअ्जयान्च-कार-चक्रे, \&c. perf. तोजायता, तुअयिता p. fut. अतूतुजन्-त, अवुतुअ्जव-त aor.
तुदू 6 P . कलहकर्मणि (कुटादि ) to quarrel, to cut; तुटति pre. तुतोट perf. तुटिता p. fut. अतुटीतृ aor.
तुड् 1,6 ( कुटादि ) P. तोडने to tear, to kill; तोढति, तुडति pre。 तोडिता, तुडिता fut. अतोडीव, अतुडीत् Aor.
त्रु्ड् 1 P . अनादरे to mortify; तुड्डाति pre. अतुड्डीत Aor.
तुण् 6 P . कौटिल्ये to curve; तुणति pre. तुतोण perf. तोणिता p. fut. अतोणीत् aor.
तुत्य्यू 10 U . आवरणे to cover; तुत्थयति-ते pre. अतुतुत्थत्-त Aor.
तुद्द 6 U . ठ्यथने to strike, to wound; तुदति-ते pre, तुतोद, तुतुदे perf. तोत्ता $p$.fut. तोल्स्याति-ते fut. अतोस्स्यन्-त con. अतौस्सीत्, \& अतुत्त aor. तुथात्त्तोन्सीप्ट ben. तुतुन्सति-ते des. Pass, तुयते pre. अतोदि aor. Uau.-तेद्यति-ते pre, अतूतुद्वत्ल a0r. तुन्न p. p. तुर्चा ger.
तुन्द्र 1 P. to seurcb; तुन्दन्ति pre. तुतुन्द perf. तुन्दिता $p$.fut. अतुन्दीव aor.
तुप् 1 \& 6 P . हिंसायां to kill; तोपति, तुपति pre. तुतोपं perf. तोपिता p. fut. अतोपीव aor.

तुफ्र $1,6 \mathrm{P}$. हिंसायं to kill; see the above root; तोफते \&c.
तुभू 1 A. हिंसायां to kill; तोभते pre. अतुभत, अतोभिष्ट Aor.
तुभ् $4 \& 9 \mathrm{P}$. to hurt, to kill; तुम्यति, तुम्नाति pre. तुतोभ perf. तोभिता p. fut. अतुभव् (4) अतोरीव्त (9) aor.

तुम्प , तुर्पू, 1, 6. (See तुप्, तुपू above ); तुम्पति, तुम्फति pre. तुम्ब 1 P. अर्दने to hurt, to give pain; तुम्बति pre. अतुम्बीवर A.r. Aloo 10 U. अदर्शाने च.
तु 8 P . त्ब (पे to make haste; तुतोर्लि pre. तुतोर perf. तोरिता $p$. fut. अतोरीव ${ }^{\text {aor. }}$ ( Vedio )
तर्₹ 1 P . हिंसायाम to kill, to hurt; तुर्वंति pre. तुतूर्व perf. दूर्षिता $p$. fat. अवूर्बीचद aor.
तुल 10 J . उन्माने to weigh, to examine; तोलयति-ते pre. तोलयाज्च-कार-चक्ष perf. तोलयिता p.fut. तोलयिष्पति-ते fut. तोल्पालू, तोलयिषीष्ट Ben. अतूतुलन्-त aor. Pass.-तोल्येते pre. अतोलीव Aor. तोलित P. P.
तु 4 P . तुटो to be pleased or satisfied; तुज्यति pre. तुताष perf. तोटा P. fut, तेक्ष्प्यति fut. अतोक्ष्यत् con. तुब्यात् ben. अतुषत् खor. Cau.—तोषयति-ते pre. अतूतुषत्-त aor. तुतुक्षति des, Pass.तुष्यते pre, अतोषि вor. तुष्ट p. p. तुष्दा ger. तोष्टुम् inf.
तुस् 1 P . to sound; तोसति pre. तुतोस perf. तोसिता p. fut अतोसीत् aor.
तह 1 P . अर्दने वधे च to torment, to kill; तोदाति pre. अतुष्तन, अतोहीव Aor. तुतु-तो-द्विषति des.
तूण् 10 A . पूरणे to fill ap; वूणपते pre, अतुतूणत Aor.
वू 4 A . गतित्वरणाहिंसयो: to go hastily, to kill; तूर्यते pre. तुतुरे perf. तूरितr p. fut. अतूरिट्ट aor. तुतूरिषते des.
वूल्र $1 P$. निष्कर्षे to determine the quantity or weight of; वूलति pre. तूलिष्यति fut. अतूलीव ROF.
वृक्ष्, 1 P. to go; तृक्षति pre. तवृक्ष perf. तृक्षिता p. fut. अतृक्षीव aor. वृक्ष्याव ben.
वृण् 8 U . अदने to est; तर्णोलि, नर्णुते, वृणोति-वृणुते pre, तरर्ण, तवृणे perf. तर्णिता P. fut. तर्णिल्यति ते fut. अतर्णाव् अतर्णिद्ट, अवृत aor. तिर्तार्णिति-ते des. वृत P. p. तुणित्वा, तृत्वा ger.

वृद्र 7 U . शिंसानादरयोः to destroy, to disregard; तुणत्ति, वन्ते pre. ततर्द, तवृदे perf. तार्द़ता P. fut. तर्दिष्यति-ते, तन्स्स्यति-ते fut.
 तृत्सीष्ट ben. तितर्दिंशति, तितृत्सति des. तृणण p. p. तर्दिल्वा, वृत्ता ger.
वृप् 4 P . तृप्तो to become satisfied; तृष्यांति pre. ततर्प perf. तर्षिता, तर्प्ता, ₹र्ता P. fat. तर्षिष्यति, तर्हर्यति, चप्स्याति fut. अतर्पिष्यतू, अतर्स्प्थव, अन्र स्स्यत् con. अतुपत्, अतर्पीच, अप्राप्सीव, अतार्मीव mor. तृष्यात् bon. तितर्पिषति, तितृष्सति des, Oav.-तर्षयति-ते, अततवर्वूत, अतीतृपत्-त aor. तृप्त P. P. तर्षितुम्, तर्त्तुम्य ब्रप्तु inf.
तुप् 5 P . प्रीणने to be pleased, to please; तृपोतति pre, ततर्ष pert. तर्षिता p. fut. अतर्पावू aor. तृप्याू ben. तितर्षिषति, तितृc्सति des. तर्पित P. p. तर्पित्वा ger.
तृप् 6 P . to be pleased, to please; तृपति pre ( for other forms see above).
तुष्- $1 \mathrm{P} . \& .10 \mathrm{U}$. तृप्तो संदीवने च to be satisfied, to light, to kindle; तर्षति, तर्पयति-ते pre, तरर्प, तर्पयाज्चकार-चक्रे, \&o, perf. तर्पिता, तर्पयिता p. fut. अतर्पाँ, अतर्वर्पू-त अतीवृषत-त aor. तृषित, तर्षित p.p.
तृफ्, तृम्फू 6 P . प्रणणने, to please; तृफति, तृम्फति pre अतर्फीवअवृम्फीत् aor.
तृम्प् 9 P . प्रीणने to please; तृर्पति pre. तृभ्पिप्पति fut. अतुम्पीव sor. तृष् 4 P . विषासायाम्र to be thirsty; वृष्यति pre. ततर्ष perf. तर्षिता $p$ fut. तर्षिष्यति lat. अतर्विब्यव् con. अतृषव sor. तृष्यात ben. Cau.-तर्षयति-ते pre. अतीतुषनू-त्त अततर्षव-त aor. तितर्षिषति des. तृष्ट p. p. तृषित्वा, तर्षित्वा ger.
वृह 6 P. हिंसायं to kill, to hurt; तृहति pre. ततर्ह perf. तहिता; तढों, p. fut. तर्हिष्याते, तर्क्ष्यति fut. अतहाँव, अतुक्षव् aor. तितर्हिषति, तिनृक्षति des. Cau. ( see the next root). तुढ p. p. तर्हिस्वा तृठा ger.
तहर 7 P. to injure, to kill; वृणेढ़ pre. तरर्ह perf. तर्हिता p. fut. ता़िज्पति fut, अर्तार्दिष्यव con, अतहीवव aor. वृद्याव bon. तितृक्षाति des.

Oau . तर्हयति-ते pre. अंततर्हव-त अवीवृहत्त्त aor. Yass, -वृलते pre. अर्तर्ठि aor. तृहित P. p. तर्हित्बा ger. तर्हितुम inf.
वृंद 6 P. to kill; तृंहाति pre, तवृंह perf. बंहिता, तुंढा p. fut. तृंडिष्यति वृंक्ष्यति fut. अतृंछीव, अतार्ईक्षीय् aor. तृंल्यात ben. तितुक्षति, तितृंश्रिति des. तृंहितुन्, तृण्दुम्न inf.
नु 1 P . घूवनतरणयोः to cross over, to swim; तरति pre. ततार perf. तरिता, तरीता p. fut. तरिब्यति, तरीज्याति fut. अतारीव mor. तीर्याव ben. तितीर्षति, तितरिषति, तितरीषति des. तीर्ण P.p. तीर्विर्ष ger. Pass.-तीर्यते pre. तेंरे perf. तारिता, तरिता \& तराता p. fut. अतारि aor. तारिषीष्ट, तरिषीद्ट, \& तीर्षाद्ट ben. Oau.-तारयति-ते pre. अतीतरत्-त Aor.
तेज्ञ 1 P . निशाने पालने च to whet, to protect! तेजति pre. तितेज perf. तेजिता $p$. fut. अतेजीत् aor.
तेप 1 A क्षरणे कम्पे च्युतो च to drop down, to shake; तैपते pre. तितेपे port. तेपिता p. fut. अंतिपिष्ट Aor.
तेबू 1 A . देबन to play; तेबते pre. अतेविष्ट Aor.
त्यज् 1 P . हानौ to abandon; त्यजति pre. तत्याज perf. व्यक्ता $p$. fut, त्यक्ष्यति fut. अत्बक्ष्यत् con. अत्याक्षीत् aor. त्यज्यात् ben. Oau.-स्पाजयति-ते pro, अतित्यजन्त्त aor. तित्यक्षति des. Pass,-त्यज्यते pre. अस्याजि aor. त्यक्न p. P. त्यक्त्बा ger. त्यक्तुम् inf.

 नाखिता-त्रह्विता $P$. fut. अनखीव, अत्राखीत् \& अन्बतन त् aor.
 sor.
च्रप् 1 A . लज्जायां to be ashamed; जपते pre. नेपे perf. च्रपिता, चहा p. fut. ॠविष्यते, चद्वंते fut. अ₹पिष्यत, अन्रप्स्यत con. अत्रविष्ट, अत्रत्त aor. ₹्रिषषष्ट, उत्तीष्ट ben. Oau.-त्रवयति-ते pre. अतिक्ष-बतू-त aor. तित्रपिषते des. अस्त p.p. ₹पित्वा, चप्वा ger. चपितुन्य ॠ्नुम inf.

जक्ष 1 \＆ 4 P ．उत्थेगे to tremble，to fear，ज्रसति，चस्यति pro．तब्रास perf．चसिता $p$ ．fut．त्रसिब्यति fut．अत्रसिब्यव con．अत्रासीव्． अत्नसीतू aor च्रश्याव ben．Pass．－ज््रते pre．अञ्रासि aor－ Cau．च्रासयति－ंत pre．अतिज्तवू－त sor．तिनसिषति des．नरत P．P．त्रसंत्वा ger．त्रसितुम् inf．

अध्रहु 10 U ．ग्रहुणे धारणे बारणे च to take，to hold，to oppose； चासयति－ते pre．₹ासयाॅ्न्चकार－चक्रे \＆c．perf．चासयिता p．fut． अतित्रसतू त aor．
जंस्य 1 P． 10 U．माषायां to speak；घंसति，घंसयति－ते pre．अनंसीव， अतनंसดंत Aor．
त्रिन्शूर 1 P．to go；त्रिद्धति pre．तिशिद्ध perf．त्रिध्बिता p．fut．अत्रिछीतू aor．
तुद्र 6 P ．छेदने（ कुटादि ）to tear，to break；जुट्यति pre．तुत्रोट perf． तुरुटिता p．fut．नुटिष्यति fut．अन्रुटीतू aor．जुर्याव ben．Cau．－ ज्रेटयाते－ते pre．अतुत्रुटव－त aor．तुत्रुटिवाति des．Pass．－जुद्यते pre．अत्रोटि aor．जुரित p．p．नुढित्वा ger．
जुद्ध 10 A ．छेदने to tear；त्रोटयते pre．बोटयान्चक्रे perf．त्रोटयिता $p$ ． fut．अतुनुदुटत aor．ज्राटयिषीष्ट ben．
चूg，त्रुम्पू 1 P．हिंसायां to kill；त्रोपति，नुम्पति pre．अत्रोपीवू，अनुर्पीव् Aor．
त्रुप्र चुम्फ् Same as sbove．
त्रै 1 A．पालने to protect；त्रायते pre．तब्रे perf．चाता p．fut．चास्यते fut．अन्रास्यत con．अन्रास्त aor，जासीष्ट ben．Oav．－त्रापय़तिने pre．अतित्रपतून aor．तिनासते des，Pass．－त्रायते pre．अन्रायि aor． ज्रत（ त्राण ）p．p．नातुम् inf．
तौक् 1 A ．to go ；तौकते pre．तुत्रौके perf．जौकिता p．fut．तौकिष्यते fut．अत्रौकिष्ट aor．
त्वक्ष्र 1 P ．तनूकरणे to pare；त्वक्षति pre．तत्⿻⿰丿乛⿱二小欠心 perf．त्वक्षिता，त्वह्टा $p$ ． fut त्वक्षिष्यति，एवक्ष्पति fut．अत्वक्षीर－अत्वाक्षीत् a．r．त्वक्ष्पातZ ben．तित्वक्षिधति，तित्वक्षति des，स्बद्ट p．p．स्यक्षिख्वा，त्वट्टा ger．

त्वड्ण्यू 1 P . गती कम्पने च to go, to shake; त्बद्रति pro. तत्वन perf. स्वद्रिता p. fut. अत्वद्रीत् aor.
स्बच् 6 P . संबरणे to cover; त्बचति pre. तत्वाच perf. त्वचिता p. fut. अत्वचीत्, अख्वाचीत् aor.
त्वक्ञ 1 P . to go, to move; त्व भ्वति pre. तत्वभ्⿻ perf. र्वश्चिता p. fut. अल्वभ्वीप aor. व्वच्याव ben. तित्वाश्यिषति des, Pass,—त्वच्यते.
स्वर 1 A. संभ्रमे to hurry, to move with speed; त्वरते pre. तृ्वरे perf. त्वरिता p. fut. अत्वरिप्ट aor. त्वरिबीए्ट ben. तित्वरिषते des. त्वरित or तूर्ण p. p. Oau.-त्वरयति-ते pre. अतत्वरतू-त aor.
त्बिष् 1 U . दीसी to shine, to glitter; स्वेषति-ते pre. तिल्चेप, तित्तिषेष perf. त्वेष्र p. fut. तेक्ष्पति-ते fut. अव्षेक्ष्पन्त con. अत्चिक्षव्त aor. तिखिक्षति-ते des.
त्सर Ip. उन्नगतो to proceed with fraud; त्सराति pre. तत्सार perf. न्सरिता p. fut. अन्सारीत् aor.

## थ-

थुर्द 6 P . संबरणे (कुटाईि) to cover, to hide; थुडति pre. तुथोढ perf. थुडिता p. fut. अथुडीतू aor.
थुर्त्र 1 P. हिंसायां to injure, to hurt; भ्र्ञति pre. तुरूर्व perf. श्बार्बिता p. fut. अयूर्त्रीव Bor.

## द-

दश 1 P . दंशाने to bite, to sting; to speak; (भापायां च) दंशाति pre. ददंश porf. दंधा p. fut. दंक्ष्यति fut. अदांक्षित् (अदांप्टाम् dual) aor. दरयाद ben. दिदक्षति des. Pass.-दइयते, अदंशि aor. दृ p. P. दहुम् inf. दक्वा ger.

दंश्र 10 A. दंशाने to bite; दंशापते pre. अदुदंशत Aor. दिदंशायिषते des Pass.-दंद्यते pre. दुंशित p. p.
दंश्र 10 U . भापायां to spoak; दंश यति-ते pre. अ₹ंईशत्त Aor.
दक्ष्र 1 A . वृद्धौ शीघार्थे (गतिहिंसनयोश्र्व ) to grow, to go in speec, to go, to hurt; वरते pre. ददके perf. दक्षिष्यते fut. अदक्षिष्ट Aor.

दघू 5 P . घातने पालने च to kill; to protect; दघ्नोति pro. ददाघ perf. दघिता P. fut. अनुर्घंत, अदार्घीत, aor. (Vedic).
दण्ड् 10 U . दण्डनिपातने दमनें च to fino, to punish; दण्डयाति-ते, ६ण्डयाक्चक्राr-चक्रे. \&e. perf. दण्डयिता p. fut. दुण्डयिष्यति-ते fut. अददन्नतू-त aor. दुण्डयिषीट्ट des. दण्डित P.P.
दद्र 1 A . दाने to give; ददते pre. दनंत perf. ददिता p. fut. ददिष्येत fut. अद्दिष्ट aor. दनिपरिट ben. निददिषते dos. Cau.-दाद्यति-ते. pre. अर्दाद弓तू त aor.
दध्र 1 A . धारणे to hold, to present; दधते pre. दंधं perf. दधिता $p$. lut. अद्दधिश aor. दधिपीट्ट bon. दिन्दधिवतं des. Cau.-दाधयति-ते pre. Pass.—दध्यंते pre.
दम्भ 5 P . दम्भने to hurt, to deceive; दम्नोति pre. ददम्भ perf. दम्भिता p. fut. दम्भिष्यति fut. अद्वम्भतत् aor. धिट्सनि, धीप्सति, दिद्रम्भिचति des. Pass.-दम्यतं pre. अदृम्भि aor. दृब p.p. दम्भित्बा-दुच्धा ger.
दम्भू 10 U . प्रेरणे to send; दम्मयति-ते pre. दम्मयाॅ्चकार-चक्रे, \&c. perf. अददम्मत-त Aor. दम्भ्यात् दम्भयिपीषट bon. Pass -द्वम्क्यते.
दम् 4 P . उपशामं to be tamed: दाम्यांत pro. ददाम perf. दमिता $p$. fut. दमिब्यति fut. अद्दमिष्यत con. अदमत aor. Oau.-द मयंत orily अर्दीिमतू aor. Pass.-दृम्यतें; अदामि, अद्धामे aor. द斤ित, दान्त p.p. दामित्वा, दान्त्वा gor.

दय्न 1 A . दानगातरकक्षणहिंसाद्रानेपु to give, to be pity, to protect, to injure, to take; दयंते pre. दयान्चके. \&c. perf. दयिता p. fut, दयिष्यते fut. अदयिष्ट aor. दविषाष्ट bon. दिद्यापते dos. दयित P.P.
दारंद्रा 2 P . दुर्गतो to be poor or veedy; दूरिदाति pre. दृरित्राक्चकार. ददरिद्रो perf. दरिद्रिता p. fut. अद्ररिन्रीत, अद़रिद्रासीत् a0r. दरिद्रघात ben. द्विद्रिन्रासति, दिद्ररिद्रिषाति d6s. दरिद्रित p.p.
दल 1 P . विशारण to burst open, to expand; दलति pre. ददाल perf. द्रिता P. fut. अद्वालीत् wor. दलित P.P. Oau.-to cut, to tear दलयति, दालयति pre. दिद्धलिषति des.
दन्न 10. U. विदारणे tu tear; दालयति pre. अद़वबलतू-त Aor.

दप 4 P . उपक्षये to perish; दस्यति pro. ददास porf. वसिता p. fut. अदसत् aor.
दस्र 1 P. 10 A. दर्शननंंशनयो: to see, to bite; दंसति, दंसयते pre. बदंस, दंसयाअ्ये \&cc. perl. अदंसीत्, अददंसत Aor.
दंस् 1 P. 10 U. भाषायां to speak; दंसति, दंसयति-ते pre.
दह 1 P. मस्मीकरणे to burn, to pain; दढति pre. ददाढ perf. दग्धा p. fut. धक्ष्यति fut. अधाक्षीत (अदाग्धाम dual) aor. दल्यात् ben. दिधक्षति des. Oau.-दाहयति-ते pre. अदीदहतू-्त aor. Pass.-दहलते pre. अदाहि aor. दग्ध p.p. दग्धबा ger. दग्युम्य inf.
द. 1 P . दाने to give; गचछछति pre. ददौ perf. दाता p. fat. दास्थति fut. अदास्यत con. अदातू aor. देयातु ben. दिस्सति des. Pass.दीयते pre. अदायि aor. Oau-दापयतिन्ते pre. अदीवपव-त aor. दत्त p. p. दृ त्वा ger. दातुम् inf.

दा 2 P. लबने to cut; दाति pre. (for perf. and fut. see above, अदासीव aor दायात् ben. दिदासाति dos. Pass--दायते. दात p. p.
दा 3 U . दाने to give, to put. ददाति, दृत्ते pro. ददौ, दने perf. दाता p. fut. दास्यति-ते fut. अदास्यत्-त con. अदात, अदित aor. देयात, दासीप्रि ben. दिस्सति-ते des. दत्त p. p. दत्चा ger. दातुम्य inf. Pass.दीयते pre. अदायि aor.
दान 1 U . खण्डने आर्जबे च to cut, to make straight; दीदांसतिन्ते pre. दीदांसाश्चकार-चक्र \&c. perf. अदीदांसीतू, अदीदांसिष्ट Aor. दीदांसिषति-ते des.
दान् 10 U . छेदने to cut. दानयाति-ते pre. अदीदनत-त Aor.
दाय् 1 A. दाने to give; दायते pre. ददाये porf. दायिष्यते fut. अदायिष्ट aor.
दाश्र 1 U. दाने to give; दाशति-ते pre. ददाश, ददाशे, perf. अदाशीत, अदाशाष्ट. nor.
दाश 5 P. हिंसायां to kill, to injure; दाश्नोति pre. ( Vedic ). दास् 1 U . दाने to give; दासति-ते pre. अदासीत्र, अदासिष्ट aor.
दिव्न 4 P . कीढाविजिगीषानयवहारगुतिस्तुतिमोधमद्व्वमकान्तिगतिष्कु to play, to sell, to shine, to wish; to conquer, to trifle with, to H. S. G. 40.
rejoice, to be sleopy, \&c; दिन्यति pre. दिरेब perf. देविता p. fut. अदेनीतू aor. दीव्यात् ben. दुग़पति, दिंदावपति des. Pass.-दीज्यते pro. Cau.-देघयति-ते pre. अदीदिबतून 80 r . घून or घ्युन p. p.
दित्र् 1 P.\& 10 U. मर्ईने to rub; देचति, ₹वयति-ते pre. दिदेब, देब-याऊचकार-चक्रे \&c. perf. अंदर्वत्र्, अदाधिन्वतूनत aor.
दिश्र 10 A . परिकृजन to cause, to lament; देवयतं pre. अदीदिव्रत Aor.
दिशा 6 U . अतिसर्जने to grant, to allow; दिशाने-ते pre. दिदेश. दिदिशे perf. छटा p. fut. देक्ष्यति-ते fut. अदेश्रयन्त con. अदिक्षत्-त aor. दिइयातू, निक्षतट ben. दिदिक्षति-ते des. Pass.-दिइयते pre. अद्नोशि aor. Cau.-देशयाति-ते pre. अदीदिशत्त aor. दिट p. p. देट्रुम् inf.「दट्व̃ ger.
दिह 2 U . उपच्चयं to augment, to anoint; देनिध, दिग्धे pre. दिदेह, दिरिंहे perf. द्रेग्धा p. fut. धेक्षपति-ते fut. अधेक्ष्यत्नल con. अधिक्षत, अधिक्षत, अदिग्ध aor. दिस्यात, धिक्षतट्ट ben. दिधिक्षति-ते des. Pass.-दिहते pre. अदेहि aor. Cau.-देहयति-ते pre. अदीदिहव त aor. दिग्ध p. p. दिग्धचा ger. देग्धुम् inf.
दी 4 A . क्षये to perish; दीयते pre. दिदीये perf. दाता p. fut. दास्यते fut. अदास्पत con. अदा₹त aor. दार्सिद ben. दिदीषते des. दी। P.P.
दीस् 1 A. मौण्डचंज्योपनयननियमव्रतादेशेषु to invest with s sacred thread, to dedicate oneself to, to eacrifice, \&c.; दीक़ते pre. दिदीके perf. दीभिता p. fut. अदीक्षिप्ट sor. Pass,-रक्ष्पते pre. अदीक्षि aor. Cau-दद्रक्षयति-ते pre. अदिदिक्षतू-त aor. दिदीक्षते des. दीकि्षित p. p. दीक्षित्वा ger.
दीर्धी 2 A. दीतिदेबनयो: to shine; to appear; दीर्धीते pre. दीधयाख्रो perf. दीधिता p. fut. दीधिमपते fut. अदीधिष्ट Aor. (Vedic.).
दीपू 4 A . दीरो to shine, to bnrn; दीव्पते pre. दिदीवे perf. दीविता p. fut. अदीपिप्ट, अद्दीवि aor. दीविर्षीष्ट ben. दिदीविषते de3. Can.-दीपयति-ते pre. अदीदिपतू-त \& अदिदीपत्त aor. Pass.-दीप्यते pre. अदीवि aor. दीष p. p.
दु 1 P. to go; दवति pre. (for other forms see the following root. ) दून p.p.

5 P . उपतापं to burn, to distress, to give pain; दुनोति pre. दुदाब perf. दोता p. lut. दोष्यति fut. अद्रोज्यत् con, अरंबीत् aor. बूयात् ben. दुग्रूपति des. Pass.-दूयते pre. अदात्वि \&or. दुत p. p.
दुःख 10 U . दुःखक्रियाम् to give pain; नुःख्ययति pre. अन्दुःःवतू-त Aor दुर्श्र 1 P . हिंसायाम् to kill; दूर्बति pro. दुर्तर्न perf. दूर्विध्पति fut. अदूर्वात् a0r.
दुल 10 D. उत्क्षेपे to shake to and fro: दोलयति-ते pre. देलयाख्चकारचक्रे perf. दोलविता p. fut. अदूनुलतू-त aor. दुदोलयिषति-ते des.
दुष्ट 4 P . बैक्रन्ये to be wrong. to be impure; दुग्यति pre. दुदोष perf. दोला $p$. fut. अदोक्ष्यत् con. दोश्रयति fut. अनुषतू a.0r. दुरघात् ben. Cau.-दूषयति-ते, also दोषयति-ते ( to make depraved) pre. अदू-दुषतू-त aor. दुनुक्षति des. Pass.-दुछ्यते pre, अरोषि $20 r$. दुट p. p.
कुर्ट 1 P . अर्दने to hurt, to give pain: दोहाति pre。 दुदांद perf. होहिध्याति fut. अनुहत, अदोहीत् aor. नुहित p. p.
दुर 2 U . प्रपूरण to milk, to make profit; दोगिध, नुग्धे pre. नुदोह, दुदुछे perf. दोग्धा p. fut. धोक्ष्यति-ले fut. अधुक्षतू, अधुक्षत \& अदुग्ध aor. द्वह्यात, धुक्षिष्ट ben. दुधुक्षति-ते des. Pass.- नुत्यते ( also दूग्धे seo Pán. III. 1.89) pre. अदोहि (also अनुग्ध, अधुक्षत ) aor. Cau.-दोहयति-ते pre. अदूनुहतूत a0r. दुग्ध p. p. दुग्ध्रा ger. दोग्धुमू inf.
-दू 4 A . परितापे to suffer pain, to be sorry; दूयते pre. नुनुवे perf. वबिता p. fut. दविष्यते fut. अदविष्यत con. अदविट्ट aor. दिविषीए bon. दुदूबते des. Cau.-दावयति-ते pre. अदूदवतुत aor. Pass.हूते pre. अदाषि a0r. दून p. p.

- 6 A. भारे to worship, to regard (with आ); ब्रियते pre. दू्रे perf. दर्ता p. fut. अदृत aor. दृष्टि ben. दिदरिषते des. Pass.ड्रियते pre. अदारि aor. Cau.-दारयति-ते pre. अदीदरतू-त aor. हत P. P. हृत्वा ger. वर्तय inf.
हप् 4 P . हर्षमोहनयो: to be glad, to be proud; चृद्याति pre. ददर्प perf. वर्पिता, बर्प्ता, द्रप्ता p. tut. द्विज्याति, दर्वर्षति, द्रC््यति fut.

अदर्पैं्यव, अद्वर्यतू, अद्रप्स्यू con. अहृपव, अदर्पौरू, अद़र्सीतू अनाप्सीत, aor. ड़्यातू ben. दिदर्पिषति or दिद्धातति des. Cau.
 ger. दणैंतु, दर्प्तु, द्रत्रुम inf.
हृप 1 P. \& 10 U. संदीवने to excite, to kindle; दर्पति, दर्पयति-ते pro. वर्पिता, दर्पयिता p. fut. अदर्षाँ, अदीदर्पव्त, अदद्रर्पत्त aor. दृष्पात्, दर्च्यति, दर्पयिषीष्ट ben. दिदर्विषति, दिदर्पयिषति-ते des. Pass.-हृट्वते, दर्प्यते pre. अदर्षि aor. हृवित, दर्पित P. P.
हृभू 6 P . ग्न्थे to string, to put together; हभति pre. दृर्मिष्याति fut. अदर्भौत zor. Can.-दर्भयति-ते pre. अदी़्रमत्त, अददर्भव-त aor. दिद्दार्भबतิे des. दृबध p. p. दर्भित्वा ger.
हम् 1 P. 10 U. भये संदर्भे च to fear, to string together; दर्भाति दर्भयति-ते pre.
हशू 1 P. प्रेक्षणे to see, to visit, to know; पइयति pre. ददर्श perf. व्रष्टा p. fut. हृक्ष्यति fut. अनुक्ष्यत् con. अदर्शत त, अद्राक्षीत aor. हृइयात् ben. दिद्धक्षते des. Oau.-दर्शयति-ते pre. अदीधशत्-त अददर्शत्-त aor. दरीहइयते, दर्देशीति, दर्द्टि freq. Pass.-दइयते pre. अदार्शा aor. दृ p.p. हौeg ger, द्रष्टुम् inf.
हृह, दंह ${ }^{1 P}$. वृद्धौ to be fixed or firm, to grow; दर्हाति or दृंहति pre. दहर्ह or दहंंह perf. दर्हिता or हंडिता p. fut. अदर्हाँच or अंड्टी़्टि Bor. दृढ ( strong) or दृहित, दोंहित p. p.
ढ 1 P: भथि to foar; दरति pre. ददार perf. दरि-री-ता p. fut. अदारीव ${ }^{\text {aOr. }}$

E
9 P. बिदारणे to tear, to avide; हणाति pre. ददार perf. दरिता, दरीता p. fut. दरिष्यति, दरीप्यति fut. अदरिम्यत्, अदरीघयत् con. अदारीत् aor. दीर्घात् ben. दिदरिषति, दिदरीषति. दिद्वर्षति des. Cau,-दारयति-ते, (दरयति-ते in the sense of 'to fear'). Pass.-दर्यते pre, अदारि 80 . दर्ण p. p. दीर्त्वा, बिद्दार्य ger. दरितुम्य, दरीतुम inf.
दे 1 A . पालने to protect, to cherish, द्यते pre, दिग्यें perf. दातन p. fut अदित aor. दासीष्ट ben. दित्सते des. Pass-दीयते pre. Oav.-दापयति-ते pre. अदीदपव-त aor. दात p. p.

देवू 1 A . वेषने to sport, to lament; देषते pro, बिरेब perf. देषिता p. fut. देविष्धते fut. अदेविष्यत 00 . अदेबिष्ट aor. दिद्देबिषते des. Pass.-केन्यते pro
चै 1 P . शाधने to purify, to bo purified; तायति pre. दछो perf. दाता p. fut. दास्थति iut. अदास्यत् CoD. अदासीत् aOr. दायान् ben. दिदासति des, Pass,-दायते pre, Oav.-दापयति-ते pre. अदीदपपरत aor. दात p. p.
दो 4 P . अवखण्डने to cut, to divide, to $\mathrm{move}_{3}$ घति pre. ददो perf. दाता p. fut. अदात् or देयातू ben, बित्सति des, Onno-दावयति-ते pre, दित p.p. दित्वा, अवदाय ger.

बु 2 P . अभिगमने to advance towards, to attack; बोति prea दुदाव perf. योता p. fnt. योष्यति fut. अयोष्यव con. अयौषीव a0r. दुणुबति des. Pass.-ड्यूयते pre. अधाबि aor. Cau.-बाबयतिते pre. अनुघबत्र aor. युस p. p.
युत् 1 A . दीसौ to shine; बोतते pre. दिद्युते perf. घोतिता p. fut. बोतिब्यते fut. अबोतिष्यत con. अबोतिष्ट, अयुतव aor. योतिपीट्ट ben. दिद्युंतिषते दिद्योतिषते des. Cau.- चोत्तयति-ते pre. अदुधुतव्-त aor. देबुत्यते, देघोवि freq. गुतित-घोतित P. p.
यै 1 P . न्यक्करणे to despise; यायति pre, याता po fut. अधासीव \&or. यायात, व्रेयात् Ben.
क्रम् 1 P. गतौ to run; द्रमति pre. दूर्राम perf. अब्रमीट sor.
का 2 P. कुस्सायां गतौ स्वप्मे च to run, to sleep (generally with नि ); ज्राति pre. दह्रौ perf. ज्राता p. fut. प्रास्थति fut. अप्रास्यव् con. अद्रासीत् aor. द्रायात्, ट्रेपाव् ben. दिक्रासति des. द्राण p. p.

प्राघू 1 A. सामर्थ्ये, आयामे to be able, to lengthen; त्राघते pre दद्राधे perf. अद्रांधिष्ट aor. त्राधिषीट ben.
द्रांक्ष्र 1 P . घोरबाशिते to make a discordant sound; द्रांक्षति pre. दडांक्ष perf. अर्रंक्षीत् aor.
द 1 P . गतो to ran, to rush, to melt; द्रबति pre. दुर्राब porf.


Pass.- वूयते pre, अब्रावि aor. Cau,- त्राबयति pre. अदिश्रवत् or अदुद्र्रव् aor, दोचूयत, दोत्रबीति, दोर्रोति freq. द्रुत P. p.
हुण् 6 P. गतिहिंसाकौटिल्येबु to kill; to go \&c.; हुणाति pre. चुक्रोण perf, क्रोणिष्यति fut, अद्रोणीत् ${ }^{\text {aor. }}$
दुह ${ }^{4} \mathrm{p}$. जिघासायाम् to boar malice or hatred; घुह्याति pre. दुद्रोह (दुशेहिथ, दुछोढ, दुद्रोग्ध $2 n d$ sing.) perf. द्रोहिता, त्रोग्धा, प्रोढा p. fut. द्रोहिष्यति, ध्रोक्ष्यति fat. अद्रोहिष्पत्, अध्रोक्ष्यत con. अहुह्हव aor.
 त aor. द्रुग्ध or बूढ P. p. डोहितुंद्रोगधुं, द्रोढुँ inf. हुहित्वा, द्रोहित्वा, हुग्धार, डुढा ger.
हू 9 U. हिंसायास to kill, to hurt; दूरातित, द्रूणीते pre. दुर्राव, बुचुवे perf. द्रविष्पति-ते fut. अद्रावीवू, अद्रविष्ट aor.
श्रेक्र 1 A. शब्दोत्साहयो: to sound, to show energy; द्रेकते pre. विक्रेके perf. द्रेकिष्पते fut. अद्रेकिस aor.
र्रे 1 P . ₹वमे to sleep (generally with नि) ; द्रायति pre. वद्रौ perf. अद्रासीव aor. द्रायाव, ड्रेयात् ben.
दिए्य 2 U . अपीतौ to hate; द्वेष्टि or द्विप्टे pre. अद्वेट्-ड् ( अद्विपन्त-क्यु: 3rd pl. ) Imp. बिंद्रेष, दिद्धिषे perf. द्वेष्टा p. fut. देक्ष्य्यतिन्ते fut. अद्वेक्ष्यत्त्त con. अद्विक्षबत्त a0r. द्विष्याव, द्विक्षीष्ट ben. दिद्दिक्षति-ते
 पिति freq. Pass.-द्विष्यते pre. अद्दोषि aor. दिस p. p. द्वेद्युम inf.
ह्ट 1 P . संबरणे अद्धीछतौ च to cover, to accept; ड्राति pre. बहार perf. अद्धार्बीच 8or.

धब्रु 10 U . नाशाने to destroy; धक्कयति-ते pre. धक्रयाइ्चकार-चके.. perf. अव्धक्रव-त mor.
घण्र 1 P. इब्दे to sound. घणाति pre. अधणीव, अधाणीव \&or.
घन्च 1 P . to sound; घनाति pre.
घह्र (Vedic) 3 P. बान्ये to produce fruit; वघन्ति, दघन्तः, दघनति pre. बषान Perf. घनिष्यति fut

घन्त्र 1 P . गतो to go; घन्वति pre, त्रम्व porf, अघन्तीव aor.
घा 3 . घारणवोषणयोर्वाने च to pat, to grant, to produce, to bear; दधाति, धते pre. दप् \& द्धे perf, जाता pe fut. घास्यतिने fut. अधास्यतू-त con, अधाव्, अधित 2or. घेयाव, घासीट bea. घिन्सतिनते der, Pass,-धीयते pre, अधाषि sor. Oav,-धावपति-ते pre. अदीधपत्-त sor. देधीपते, वाधाति, दाधेति freq. डित p. p. हित्चा, संभाय ger.

धार् 1 U. गतिक्डुद्धयोः to rub, to wash, to cleanse; घावति-ते pre. द्धाब \& दधावे perf धाविता $p$. fut.. धाषिष्याति-ते fut. अधाविष्यत्न con. अभावीत \& अधाविष्ट aor. धान्याव, धाविषीष्ट ben. दिघाषि-बति-ते des. Cau.-धान्रयति-ते pro. अदीधबवन्त aor. धाषीत-घोत P. P. धावित्बा, धौत्वा, प्रधान्य ger.

बि 6 P . धारणे to have, to hold; जियति pre. बिधाय perf. अधेषीव aor. दिधिषति des.
खिध्र 6 A . संदीपनेशेशन जीवनेड्ड to kirdle, to be fatigued, to live; धिक्षते pre, दिधिक्षे porf. जिक्षिध्यते fat. अधिक्षिष्ट जor.
धिन्ब् 1 P . प्रीणने to delight, to please; धिनोति pre. दिधिन्ब per\& धिन्बिता $p$. fut. अधिन्बीव् 20r. धिन्ज्याव् bed. जिन्बित $p . p$.
जिष् 3 P. to sound; दिधेटि pre. ( used in the Vedas ).
घी 4 A . आधरे to hold; धीयते pre. दिध्ये perf. छेष्पते fut, अधेट a0r. Car.-धाय यति-ते pre. अदीधयत्त्त aor, दिर्धीषते des,घीन P.p.
पु 5 U . कम्पने to shake to excite; धुनोति \& भुछाते pre. तुधाब, दुधुषे perf. धोता P. fut. धोष्याति-ते fut. अधोष्यक्त con. धूयाव, धूरीट्ट ben. अषौषीव \& अधोष्ट \&or. दुध्रुति-ते des. धुत P. P.
पुल्र 1 A . संदीपनहेशनजiबनेड्ड to be kindled, to be weary, to lives भुक्षते pro. द्वुजक्षे perf. धुक्षिता p. fut. अभुक्षित्ट aor. दुधुक्षिबते des. डुक्षित P. P.
4. 1 U . कम्पने \& 6 P . जिद्धूनने to shake; धथातने, धुवति pre, दुषाण, चुछोते ( छुरुविथ 2nd singular of 6 which is कुटाषि) parf.

धविता, धुविता $p$. fat. धविष्यति-ते, जुविष्यति fut. अघविष्पवन्त, अधुविष्घत् con. अधाबीव्, अधविष्ट, अधुरीत्, a0\%. धूयाव्, धबिषीट्ट ben. धुत p. p. धवितुं ( 1 ) धुरितिज् (6) inf.

धू 5 \& 9 U. कम्पने to shake; धुनोति, धूनुते, धुनाति, धुनीते pre. गुधाब, दुधुने perf. धोता, धबिता p. fut. धोष्यति-ते, धविष्यतिन्ते fut. अधेष्यत्न्त अधविष्घत्त oon. अधार्वत्, अधबिह; अधोट्ट sor. धूयात्; धबिषीष्ट, घोषीट्ट ben. दुध्रवति-ते des. Oau.-ध्रनयति; अतूधुनत् aor. Pass.-ध्यूते pre. अधावि sor. ध्रत ( 5 ) धुन (9) p.p. धू 10. U to shake; ध्रायति-ते pre. ध्रनयाभ्चकार-चक्रे perf. धूनखिष्यतिते fut. अदूधुनत् aor. धुन्याव्, धुनयिषीट ben. Cau.-धुनयति pre. दुध्रनयिषति-्ते des.

धुप्र 1 P . संतापे to heat, to be heated; ध्रूपयति pre. दुध्रव, ध्रूपायान्चकार perf. ध्रविता \& ध्रपायिता p. fut. ध्रूपिष्यति, ध्रवायिब्यति fut. अध्रविद्यत्/, अध्रुगायेष्यत् con. अध्रूपीत्, \& अध्थवायीव aor. धूप्यात् \& धृवाय्यावृ ben. Cau-ध्रूपयति-ते, ध्रपाययतिने pre. अदुध्रपतूत्त अनुपूपायव्त aor. दुधावेषति; दुध्रपायिषति des. Pass-ध्यूप्यते, धूपारयते pre. अध्रवि, अध्रूपायि aor. ध्रूवित, ध्यूायित P. P.
ध्यू 10 U . भाषायां-दीहो-च to speak, to shine; ध्रूपयति-ते pre. ध्रूपया-उचकार-चक्रे \&c. perf. ध्रुयिता p. fat. अदूधुपद्-त \&or.
धूर 4 A. हिंसागल्यो: to kill, to go; धूर्यते pre. दुध्धरे perf. अधूरिष्ट aor धृर्त p. p.

शृ 1 U. धारणे to hold; धरति-ते pre. दधार, दध्रे (दघर्थ, दध्रिणे 2 sing. ) perf. धर्ता p. fut. धरिब्यतिने fut. अधरिष्यात्त्त con. अणार्षीव-अधृत aor. ज्रियाव् \& धुवीप्ट ben. दिधर्षतित्ते des. Oaz.-धारयति-ते pre. अदुीधरत्त aor. ध्रियते Pass. धृत p.p.

धृ 1 A. अबधबंसने to destroy; धरते pre. See the above root.
धु 6 A . अबस्थाने to be, to exist; ध्रियते pre. दिधरिषते dee. For otber forms see Atm. forms of ध्र 1 U . above.
ध 10 J . धारणे to hold, to bear, to support; धारयति-ते pre घार-याॅ्चकार-चके. \&c. perf, घारायिता P. fut. अद्धीधरद्त aor. धार्याद, धारयिषीट्ट bon. दिधारयिषति-ते des. Pass,-धार्यते. अधारि sor.

धुण्, धुज्ज्र $1 P$. गतौ to go , to move; धर्जति, धृअति pre. द्षर्जवध्धुर्न perf. अधर्जाँत-अध्रुीव mor.
धृर्ट $1 P$. to come together, to hurt; धर्षति pre. वर्षर्ष perf. पर्षित p.p.
धुर 5 P. पागल्ब्ये to be bold, to be contident, to be prond or brave; धृष्णोति pre. दर्ष्ष perf. धर्षिता p. fut. पर्षिज्पति fut.
 अदधर्षव्त aor. दिधर्विषति des. पर्षित, धुष्ट (immodest) p. p.
घृर् 1 P. \& 10 U. प्रहसने to offend, to insult, to conquer; धर्षति \& घर्षयतिने pre. दर्घर्ष, घर्षयrभ्वकार-चक्रे perf. अधर्षाव्, अदी-पृषव-त, अदर्षर्षत्त a0\%. धुष्पाद, धर्प्यात्, धर्षयिषीट्ट ben. दिशबिषति, दिधर्पयिषति-ते des.
ध 9 P. to become old धृणाति pre. धरि-री-षयति fut. अधारीव aor. 1 P. पाने to suck, to draw away ; धयति pre. वधौ perf. धाता P. rut. अधाव, अधासतिव, अद्धत् aor. धेयाव ben. धित्सति des. Pass.-धीयते pre. अधायि aor. Cau. - धापदते (Parasm, also, if it does not convey a reflective sense; बत्सान्धापयति पय:) pre. अदीधपत aor. धीत p.p.
घोर $1 P$. गतिचातुर्षे to tread skilfully, to be skilful; धोरति pre. द्वुघोर perf. अधोरीव aor.
हमा 1 P. शाद्वाझिसंयोगयो: to exhale, to blow, to throw away; धमति pre, दध्मो perf. धमाता p. fat. धमास्पति fut. अध्माध्यव्व con, अध्मासीत् aor. धमायातू or धमेयात् ben. दिधमासति des. Pass.-धमायते pre. अध्मायि aor. Cau.-धमापयति-ते pre. अद़-ध्यव--त 20F. धमात p.p.
हघय 1 P . चिन्तायाम् to think of, to ponder over; घ्यायति pre. दध्यो perf. ध्याता p. fut. ध्यास्पति fat. अध्यास्यव् oon. अह्यासीतू aor. घणेयात or ध्रायाव ben. दिध्यासति des. Pass.- उयायते pro. अधयाये aor. Oau. - ष्रापयति-ते pre. अद्धिघ्यपतू-त aor वाध्यापते, दाध्याति, दाध्येति freq. ध्यात p.p. ध्यात्वा ger. ध्यातुष् inf.
प्रष्य (also ध्रक्ज्र) 1 P . गतो to go ; ध्रजति or ध्रनति pre. दध्राज, दधन्ध perf. अध्रजीवर, अध्राअीव, अध्राभीव aor.

धण् 1 P . घब्दे to sound, to beat a drum ; धणति pre. दध्राण perf. ध्रणिब्यति fut.; अध्रणीत, अध्राणीत् aor.
धरष्प 9 P . उउद्छे to glean; ध्रस्रति pre. दध्रास perf. ध्रसिष्याति fut. अध्रसीत, अध्रासीत् धor. ध्रहत p.p.
ध्रस 10 U. 1 P. to glean धासयति-ते, ध्रसति pre. ध्रासयाअ्वकार-चक्रे, दध्रास perf. ध्रासयिता, ध्रसिता p. fut. अदिध्रसत-त, अधर्तीवू, अधासीत ع०r.

धाक्ष 1 P . to wish, to sound ; ध्राक्षाति pre.
धाघू 1 A . सामर्थ्ये to be able; ध्राघते pre. दधाषे perf. अध्राधिद्ध aor.
धाड्र 1 A . विशरणे to cut, to tear; ध्राडते pre. अधान्विष्ट Aor.
धिज् 1 P . to go ; श्रेजाते pre. ध्रेजिध्यति fut. अध्रेज्जातू Aor.
ध्रु 1 P . स्थथर्ये to be firm ; ध्रबति pre. दुध्राब perf. ध्रोता p. fat. अधौषीतू, aor. दुध्रुषाते des.
ध्रु 6 P. ( कुुदादि ) गतिस्थैर्ययो: to go, to be ateady ; ध्रुवति pre. दुधाष ( दुध्रुविथ, दुध्रुथ 2nd. sing. ) perf. धुष्यति fut. अधुर्वातू Aor.

धुनू (another reading for the above); धुरत्रति pre. नुधाव ( दुधुविथ sing. ) perf. धुविष्याति fut. अध्रुवातू Aor
ध्र 1 P . तृसी to be pleased or satisfied, धायति pre. दध्रो perf. अध्रासीत् aor. धा-ध्रे-यावू ben.
धबंच 1 A . अबस्रंसने गतौ च to fall down, to perish; धवंसते pre. दुधांसे perf. धवंसिता p. fut. धवंसिष्यते fut. अधबंसिष्यद cọn. अध्रतद or अधरंसिष्ट aor. धंबसिरीध ben. दिघघंसिपते des. Pass.धबस्यते pre. अधवंशंस a0r. Cau.-धुंसयतिन्ते pre. ध्वस्त p.P. घर्बसित्बा, धत्धस्त्वा ger.
धबज्य, धबर्ज्र 1 P . to go. धवजाति, धवर्जता pre.
घंज्र $1 P$. शब्दे to sound, to echo, to thunder : धवनाति pre. दध्वान perf. ध्रनिता p. fut. धवनिध्यति fut. अध्वनिष्यतू con, अध्वनीव or अध्वानीव aor. Cau.-to sound as a bell, धननयति-ते; to utter indistinctly, ध्वानयाति-ते; pre. दिध्व्वनिषति des. धबनिता. घान्त ( darkness ) p.p.

ध्रनू 10 U . अब्यक्षे शब्दे to sound indistinctly; धबनयति-ते pro. अध० ध्वनत्त aor. दिध्वनयिषति-ते des. Pass.-ध्वन्यते pre. अध्वनि aor.
rर्ट 1 P. मूच्छने to kill, to praise, to describe; धबरति pre. बध्वार perf. अध्वर्षीव a0r.

## न


नक्षा 1 P. to go, to move; नक्षाति pre. ननक्ष perf. अनक्ष्षीव् aor.
नाब 1 P . to go ; नखति pre. अनखीता-अनाखीत् घor.
नद्र $1 P$. नाल्ये $t_{1}$ dapce, to act; नंटति pre, ननाट perf. नटिता $p$. sut. नटिष्याति fut. अनटिष्यतू con. अनडीत्त् or अनाटतित् aor. Osu.-नाटयति-ते ( प्रनाट०) pre. अनीनटत्-ल् sor. निनटिषति des. Pass.नट्यते pre. अनाटि, अनढि 8or. नटित p.p.
नट्र 10 U . माषायाम् to speak, to shine; नाटयति-ते pre.
नद्र 1 P. अब्षके शब्दे to souud, to thunder; नद़ति pre. ननाद perf. नदिता p. fut. अनादीत् or अनदात् a0r. Cau.-नाद्यति-ते pre. अनीनदतू-त aor. निनदिषति des. नदित p.p.
नद् 10 U . to speak, to shine; नाद्याते-ते pre.
नन्द्र 1 P. ससृद्धो to be pleased; to thrive ${ }_{3}$ नन्दति pre. ननन्द्ध perf. नन्द्रिता $p$. fut. अनन्द्रीर्व aor. नन्बाव ben. निनन्दिथति des. नन्दित p.p. Can.-नन्द्यति-ते pre. Pass.-नन्घते pre.

नभू 1 A. हिंसायामभाषेडि to kill, to hurt; नमते pre. नेमे perf. अनमत, अनमिष 8or.
नम् 1 P . पह्वत्बे शब्दे चन्र to salute, to bend, to sound; नमति pre. ननाम perf. नन्ता p. fut. नंस्यति fut. अनंस्यव् con. अनंसीव sor. नx्याव् ben. निनंसंति des, Cau. -नमयति or नामयति pre. अनी-नमव्-त aor. Paps.-नम्यते pre. अनामि aor. नत p.p. नत्बा ger. नन्तुप्य inf.
नणू 1 A. to go, to protect; नयते pre. नेये perf. अनयिष्ट aor.
नर्छ 1 P. शब्दे to bellow, to roar, to sound; (प) नर्दति pre. ननर्द perf. नर्दिता $p$. fut, नर्विब्यति fut. अर्दाद्यद्यव $C O D$. अनर्दीवू aOr. निनर्दिपति. des. नर्दित p.p.

नल 1 p. रन्घे बन्बने च to smoll to bind; नलति pre. ननाल perनलिभ्यति fut. अनालीत्व عor.
नसू 10 U . भाषायाष्ट to spoak; नालयति-ते pre. नालयिष्पति-ते fut. अनीनलव-त्र aor.
नग़ 4 P . अदर्घाने to be lost, wo perisb; नइपति pre, ननाइा perf. नशिता or नहए p. fut. नशिष्यति, नंक्ष्यति fut. अनशिष्यत्-अनंक्ष्यक् con. अनशख् sor. नइयात् ben. निनंक्षति or निनशिषति des. Cau.-नाइायति-से pre. अर्नीनशतू-त्र aOr. नष्ट P.P. नद्वा, नंध्टा or नाशत्बा ger. नशितुमू, नंदुप् inf.
जर्द 4 O . बंधने to tie, to bind; नह्याति-ते pre. ननाह, नेहे perf. नद्धा p. fut. नत्स्यातनले fut. अनत्स्थत्-त con. अनर्सीव, अनद्ध aor. नहाख, नर्सीट्ट ben. निनत्सति-ते des. Pass.-नह्यते pre, अनाढि sor. Cau.-नाहयति-ते pre. अनीनहत-त aor. नानह्यते, नानहीति, नानाद्धि freq. नद्ध P.p. नद्यूव ger. नद्धुम् inf.
नाण्र 1 P . याध्योपतापैश्वर्याइी: pre. ननाथ perf. नाथिता p. fut.अनाथीव aor. 1 A. to bless; नाथते pre. ननाथे perf. माथिता p. fut. अनाथिष्ट aor. नाथित p.p.
नाधू 1 A . the same as चreू A .
निज् 3 . शौचपोषणयो: to wash, to be parified, to nourish; नेनेक्ति, नेनिक्ते pre. निनेब, निनिजे pert, नेक्रा $p$. fat. नेक्ष्यति-ते fat. अने-क्ष्यत्-त con. अनिजत्, अनेक्षीव, अनिक्त aor. निज्यात्, निक्षीष्ट ben. निनिक्षति-ते des. Pase.—निज्यते pre, अनेजि aOr. Cau.-नेज-यति-ते pre. अनेनेजब-त aor. निक्त p.p. निक्ता ger.
 perf. निरिध्घते fut अनिरिज्य Aor. निश्निषिष्ट ben. निनिरिजेषते đes. Cau 一 तिश्जबति-ते pre. Pass.-निञज्यते pre. अनिशि Aor. निश्जित p.p.
निन्द्र 1 P . कुत्सायाम् to blame, to find fault with, to condomn; निन्दति pre, निनिन्द parf. निन्द्दिता p. fut. अनिन्दीव wor. निन्बाव् ben. निनिन्दिवति des, Oau.-निन्द्यति-ते pre. अनिनिन्द्र-त aor. Pass,--निन्बते pre. निन्द्वि p.p.

निए् 1 U . कुत्सासनिकर्षयोः to blame, to reach; नेदति ने pre. निनेद, निनिदे perf. अनेदीव, अनेदिष्ट sor.
निम्दू 1 P . से चने सेबने च to sprinkle, to eat; निम्बति pre. निनिन्ब' perf. अनिम्बीत्व Aor.
निस्र 6 P. (गहने ) to become thick; निलति pre, निनेल perf नेलिज्यति fut. अनेलीव aor.
निश्य 1 P. समाधौ to think, to meditato; नेशाति pre. नेशिष्पति fut. अनेशीव aor.
निष् 1 P. सेचने to sprinkle; नेषति pre. निनेष perf. अनेषीत् Aor.
निष्क् 10 A. परिमाणे to weigh, to measure; निष्कपते pre. निष्कयाश्वके perf निष्कयिष्यते fut. अनिनिक्कत Aor.
निंस्ट 2 A . चुम्बने to kiss; निंस्ते pre. निलिंसे perf. निंसिष्यते fut. अनिंसिष्ट aor.
नी 1 U. पापणे to lead, to carry ofi, to marry, to settle; नयति-ते pre. निनाय-निम्ये perf. नेता p. fut. नेष्यति-ते fut. अनेष्यत्त्त con. अनैषीव, अनेष्ट \&or. नीयात, नेषीष्ट ben. गिनीषति-ते des. Pass.नीघते pre. अनायि aor. Cau.—नाययति-ते pre, अनीनयतून्त aor. नेनीयते, नेनयीति, नेनेति freq. नीत p.p. नीत्वा ger. नेतुम् inf.
नीलू 1 P. षर्णे to colour; नीबति pre. अनीलीत Aor.
नीव् 1 P. स्थौल्ये to become fat, to grow; नीवति -pre. निनीब perf. अनीवीव Aor.
नु 2 P. सतुतौ to praise, to commend; नौति pre. नुनाब pөrf. नविता p. fut. नविष्यति fut. अनबिब्घट् con. अनार्बीत् aor. नुनूपति des. Can.一नाबयति-ते pre. अनूनबतू-त Aor. नुनावयिषति-ते des. ज्रुत p.p.
जुद् 6 J . घ्रेरणे to push, to incite, to remove, to throw; घुदति-ते pre. नुनोद, नुनुदे perf. नोता p. fut. नोस्प्पति-ते fut. अनोन्स्यव्त त con. अ rसीत्, अनुत्त aor. तुराप्, हुस्सीप्ट ben. नुनुत्साति-ते des. Can.-नोदपति-ते pre. अनुन्तुदब्त aor. Pass.-तुयते pre. अनोदि aor. नुत्त or नुत्न p.p.
दू 6 P . स्तुतौ ( कुटादि: ) to praise; ज्रुवति pre. नुनाव ( त्रुन्ञािथ 2nd.
sing.) perf. नुवितr p. fut. नुविप्यति fut. अनुबांत् Aor. नुनुपति des. Cau.-नावयति ने pre. अनूनवव्न Aor. नूत p.p. नुवितुम् inf.
दृद 4 P . गात्रविक्षेपे to dance, to represent on the stage; दृत्यति pre. ननर्त perf. नर्तिता p. fut. अनर्तीव aor. नृत्यात् ben. निनतिथ थति-निनृत्सति des. Pass.- नृत्यते pre. अनर्ति aor. Cau, नर्तयते only pre. अनीचृतत, अननर्तत aor. नृत्त p.p.
नह $1 \& 9 \mathrm{P}$. नये to carry, to lead; नरति, नृणाति pre. नरितानरीता p. fut. नरिष्यति, नरीष्याति fut. अनारीव Aor. Oau.-नरयति-ते ( नये ), नारयतिंते ( अन्यत्र ).
नेष्ट 1 A . to go, to reuch; नेषते pre, निनेषे perf. अनेषिष्ट Aor.

## प-

पश्रू 1 P. \& 10 U. परिग्रहे to take, to accept; पक्षति, पक्षयतिन्ते pre. पक्षिष्यति, पक्षग़िष्यति-ते fat. अपक्षरत, अपपक्षव्त्त Aor. विकक्षिपति, विषक्षयिषति-ते des. Oau.-पक्षयाते-ते pre.
पच् 1 U . to cook, to digest; पचति-ते pre. पषाच, पेचे perf. पक्ता p. fut. पक्ष्पति-ते fut. अपक्ष्पत्-त्त con. अवक्षीव, अवक्त \&or. पच्याव, पक्षीट्ट ben. विपक्षति-ते des. Pass.-पच्यते pre. अपाचि aor, Oan.-पाचयति-ते pre. अपीपचत्न aor. पक्र p.p.
पञ्च् 1 A . ब्यक्रीकरणे to make clear; पअ्वते pro. वपश्चे perf. पश्चिष्यते fut. अपश्विध्ट Aor.

पज्चू 10 U. 1 P. बिस्तारबचने to spread; पअ्चयति-ते, पश्यति pre. अष-पश्चत्-त, अप्ध्रीत्र Aor.
पद्द 1 P . to go, to move; पटति pre. पपाट perf. पटिता p. fut. पटिष्यति fut. अपटिष्यद्य con. अपटीतू or अपाहीतू aor. Oau.-पाटयति-ते pre. अप्रीपटव्-त sor. पिपटिषति des.
पद् 10 U . ख्रन्थे to clothe, to envelop; पटयति-ते per. पटयाश्चकार-चके \&c. perf. पटयिता p. fut. अक्टटब्-ब \&or. पिपटयिषतिन्ते des.
पद 10 U . आांषायां केटणे चं to speak, to cover; पreयतिन्ते pre. पाट-यिष्पति-ते fat. अवीषटर्- aor.

पन्द 1 P . ह्यक्तापां बाचि लिखिताक्षग्बाचने च to read, to stady, to describe; पठाति pre, पपाठ perf. पठिता p. fat. पठिज्पति fut. अपठिम्पद्व con. अपठीत् or अपारीतू aor. विपटिषति des. Pass.-प及्यते pre. अपाठि aor. Cau.-पाठपतित्ते pre. अपषषठतूत्त aor. पठित p.p. पठिस्बा ger. पठित्टा inf.

पण्द्र 1 A . गतौ to go ; पण्डते pre. पपण्डे perf. अपाण्डष्ट aor. पण्डित P.p. बण्ड्र 10 U. नाशने to destroy; 1 P. संहतौ च to beap together, to collect; पण्डयति-ते, पण्डाति pre.
पण् 1 A . ब्पबडारे to bargain, to bet or stake at play; पणते pre. देणे perf. पजिता p. fut. अपणिष्ट aor. पणिर्षश्ट ben. पिपणिषते des. Cav.-पाजयति-ते pre. अर्वीपणत्तन aor. पणित p.p
पण् 1 A. (Parasm, with आय्) स्तुतौ to praise; पणायति-पणते pre. पणायांचकार \&c. पेणे perf. पणायिता-पणिता. p. fut. पणायेष्यतिपणिष्यंत fat. अपणायतव-अपणिष्ट aor. व्नार्यात, पणिथीष्ट ben. Oau, - पाययति-ते, पाणयति-ने pre. अभ्वणायत्त, अपीपणत-त बor. विषआणयिषति, विपाणिषते des, पणायित p.p.
पद् 1 P. to fly, to alight, to fall; पताति pre, पारत perf. पतिता $p$. fut. पतिष्यात, fut, अपतिप्यत् con. अपप्तत् aor. पत्यात् ben. पिस्सति, विपतिषति des. Pass.-पत्पते pre. अपाति aor. Cau.-पात यतिन्ते pre. अपीपतव-त «or. पतीपट्यते, पतीपतीति, पतीपशि freq. पतित p.p. पतित्वा ger, पतितुर्त् inf.

यव् 4 A . ऐेश्वर्यं to be master of, to rule; पत्यते pre. पेते perf. अपतिष्ट aor.
पथू 1 P . to go; पथति pre. पषाथ perf. अर्थीत् aor.
वश्र 10 U . पक्षेपे to throw, to send; पाथयतित्रे pre. अपीपथव्त «or.
पद् 4 A . गती to go ; to attain; वघते pre. पेदे perf. पक्ता p. fut. पत्स्यते fat. अवत्स्यत con. अपादि aor. पर्सीष्ट ben. विस्सते des. Pass.-पद्ये pre, अपाषि sor. Cau,-पादुयति-ते pre. अपीषववर्व aOr. पन्न p.p. पस्ता ger. पनुब्व inf.

पद्र 10 A . गतौ to go ; बदयते pre. पदयाश्वके perf. पदबिष्यते futo अपपदृत aor. विपदुयिषते des, Pass.-पद्यत्त pre, अपदि aor.
पन्र 1 A . to praise; पनते, पनायति pre. पेने, पनायाभ्धकार, \&o. porf. पनिता, पनायिता p. fut. पनिब्यते, पनायिष्यति fut. अपनिष्ट, अपनायीव aor. पनिषीष्ट, पनाय्याव ben. पनित, पनायित p.p.
पन्थू 10 U. \& 1 P. to go; पन्थयति-ते, पन्थति pre. अपपन्थत्त्त अपन्यीव aor.
पय् 1 A . to go, to move; पयते pre पेये perf. अपयिष्ट aor.
पर्ण 10 U . हरितमाबे to make green; पर्णयति-ते pre. पर्णयाश्वकारचक्रे perf. पर्णयिता p. fut; अपपर्णतू-त्त aor.
पर्द 1 A . to break wind; पर्दते pre, पपर्दे perf. अपर्दिद्ट aor.
पर्पू 1 P . to go; पर्षति pre. पवर्ष perf. अपर्पर्व् sor.
पर्व्र 1 P. to go; पर्बति pre, प्रपर्व perf.
पर्व् 1 P . पूरणे to fill; पर्षति per. पपर्ष perf. अपर्वीव्व aor.
पल् 1 P . to go, to move पलति pre पपाल perf. अपालीत् aor.
पश्र 10 U . बन्धने to bind; पाशयाति ते pre. अर्पीपशान्त aor. पाइपाइएपाशयिषीष्ट ben. विपाशायिषतिन्ते des.
ब" 10 J . to go ; पषयाति-ते pre.
षंब्, 10 U. \& 1 P. नाइाने to perish; षंसयति-ते, पंसति pre. वंसषिता; गंसिता fut. अपपंसतू-त, अपंसीत् aor.
या 1 P. पाने to drink, to absorb; विबति pre. पपो perf. जाता $p$. fut. वास्यति fut. अपास्यद् con. अपात् aor. पेयाव ben. पिषासति des. Pass.-पीयते pre. अपायि aor. Cau,-पाययतिन्ते pre अपीप्यव्त्त a0r. वेपीयते, पापाति, पापेति 1req. वीत p.p. पीख्वा ge। पातुयू inf.
वा 2 P . रक्षणे to protect, to rule. वाति pre. पष् perf. पास्यति fut. अपास्यू con. अपारीव aor. पायाव ben, विपासति des. Pass.पायते pre, Oau, पालयति-ते pre, अपीपलत्-त aor. पीत p.p.
बार 10 U . कर्मसमासो to finish, to get through or over; पारग्रतिने pre. पारयाश्वकार-चके perf. पारयिता p. fut. पारयिष्पति-ते fut.

अपारयिष्पतून्त con. अपषारूू-त aor. Pass.-पार्यते pre. पारित p. p.
बाल 10 U. रक्षणे to protect; पालयति-ते pre. पालयान्चकार-चके \&c. perf. पालयिता p. fat. अपीकलव्त aor. Pass.-पाल्यते pro. वालित p. p. पालयित्बा ger.
बि 6 P . to go, to shake; वियति pre अवैषीत् aor.
विज्ज् 2 A वर्णे संपर्चने to colour, to touch; \&cc. पिंक्ने pre. अपिशिद्ट aor. विक्ज् 10 U. \& 1 P. भाषायां दीको च to shine, to live, to give, to kill; पिअ्जयति-ते, पिश्नाति pre. पिभ्जयाश्चकार-चक्रे, \&c. पिपिश perf. अपिपिश्नत्त, अविभीव् aor.
विद् 1 P . शब्दसंघातयो: to sound, to collect, to heap together ${ }_{3}$ पेटति pre. विपेट perf. अपेटीवू aor.
विद् 1 P . निंसासंक्हिशनयो: to kill, to injure; वेटति pre.
पिण्ड $1 \mathrm{~A}, 10 \mathrm{U}$. \& 1 P संघाते to heap; to roll into a lomp; बिंडते, पिंडयतिने, पिण्डति pre. पिविंडे, विंडयाभ्धकार-चक, पिर्विंड perf. अपिणिन्ह, अपिरिंडद्-त, अपिण्डीत् aor: पिण्डित P. P.

पिल्न 10 U . to throw, to incite; वेलयति-ते pre. पेलयाश्नकार-चक्न, \&c. perf. पेलयिता $p$. fut.
पिन्म् 1 P. सेचने सेबने च to sprinkle, to serve; विन्वाति pre. विपिन्ब perf. पिन्बिता p. fut. पिन्बिध्यति fut. अपिन्बिष्पत्र con. अपिन्वीत् aor. पिन्ठयाद्य ben. Pass.-पिन्न्यते pre.

पिशू 6 P. अबयवे द्रीपनायां च to form, to kindle, to light; पिशति pre, पिपेश्र perf. पोशिता p. fut. अपेशीव् aor. Oau.-पेशायतिन्त pre. अपीपिशब्त aor, विविशिषति, पियेशिषति des. किशित्त P. P. लिशित्वा ger.

विष् 7 P. संचूर्णने to grind, to hart, षिनष्टि pre, विपेष perf. :पेट्टा P . fut. पेक्ष्याति fut. अपेक्ष्यव् con. अपिषव aor. पिक्यात् ben. Pass; बिप्यते pre. अपेषि aor. Cav.-पेपयति-ते pre. अपीपिषत- त Aor. पिपिक्षति des. पिष्ट p. p. पिष्द्या ger. वेद्नन्व inf.
H. 8. G. 41

विष् 1 P. to go; वेलति pre. विपेस porf. वेसिता P. fut. अपेसीद Aor. विष्प 10 J . to go; पंसथति-ते pre. पेसयाश्चकार-चके \&c. perf.
 Oau, - चाययति-त्ते pre. अपीषयह्ता, A.Or. विपीषते des.
थिद्र 10 U . to press, to hart, to oppose; पीड्यति-ते pre. पीडिएत्रा-कार-चके perf. बीडपिता p. fut. पीडसिष्पति-्त fut. अपीइयिज्पद्त con. अपीपिडतून, अपिपीब्नत, sor. पिपीउबिपति-ते des. वीठित $p . p$.
पीबू 1 P. नथौल्ये to bsoome fat or strong; पीबति pre. पीषिष्घति fut. अपीबीत्र Aor.
Sुप्र 10 U . अभिबर्धने to increase, to crush; ंड्तयति-ते pre अgुsंतब्न ${ }^{-\pi}$ ®or.
उड 6 U . संश्लेबणे ( कुटादि) to embrace; उुटति pre. डुदोट ( उुडि ब 2nd aing. ) parf. पुटिष्यति fut. अडुटीव्व aor.
उर्र 10 U . संसर्गे to bind together; पुटपति-ते pre. पुटयिता po tat. अgुडca-त Aor.
डद्र 10 U. भाणायां दीसो च to spoak, to shine, to reduce to powder; बोटपति-ने pre. पोटबान्चकार-चक्षे \&c. perf. पोटयिप्यति-ते fut. अड़-घुदa-त aor.
पुद् 1 P . मर्देने to grind; पेढडति pre. प्रषेढ़ prrf. पोढिछ्याति fut. अपोडीव Aor.
गुर्द 6 P. उत्तर्ग ( कुटादि ) to leave, to discover; जु हति pre. पुर्दिप्पाति fut, अपुडीत्र Aor. पुप्ड़िषति dos.
प्रण्र 6 P. उभकर्मणि to be pious, पुणति pre. पेणिघ्यति fat. अयोजीर्ड AOF पुฐ-पो-णिषति des.
डुय् 4 P. हिंसायाम् to kill, to injare; डृष्पति pre. पुोथ perf. अपोथीन Aor.

पुण्य 10 U. भाषायां दीको च to spesk, to shine; पोथषति-ते pre ब्नुड़वन्ता Aor.
गब्प 1 P. हिंसासंक्केशनयो: to kill, to torment; गुम्बति pre. उुन्घिब्पति 1at. अभुन्थीत Aor.

उ5 6 P . अप्रगमन to go ahead; डुरति pro. पुषोर parf. पोरिष्पति fat. अपोरीव् Aor.
उर्प 1 P. पूरणे to fill; पूर्षति pre, उुर्ष perf. पूर्षिप्यति fut. अपूर्तीए Aor. Pass.—पृर्यतत pre. अर्पूर्ष्त aor.
पुर्व 10 U . निकेतने to dwell; पूर्वयतिने pro. पूर्षयिता p. fat. अडूर्व-तू-त्त Aor.
ड्राल 1 \& 6 P. महत्से \& 10 U . ( संघाते च ) to grow, to become tall; पोलाति, कुलति, पोलयतिने pre. अषोलीव, अभूsलव्त्त $A 0 \%$
उुर् 4 P . डुटो to nourish, to develop, to bear, to show; डुष्वति pre. डुपोष perf. दोष्टा p. fut वोक्ष्यति fut. अपोक्ष्यद्व con. अgुष्व aor. जुष्याव bon. उुभाति des. डु P. P.
कुक्र 1 \& 9 P . to nourish. \&c; पेषति, डुष्णाति pre. डुपोष perf. बोषिता. p. fut. पोपिष्यति fat. अपोषीट् aor. Pass.- ुुब्धते pro. अपोषि aor. Oau.-पोषयति-ते pre, अपूपुष्-त a0r. हुषित ( ोोषित also ) p. p. पुषित्बr, पोवित्बा ger.
उुष् 10 U . धारणे to maintain, to promote; बोषयतित्ते pre, पोषयाइन्ञ-कार-चक्रे \&c. perf. पोषयिता $p$. fat. अपूपुषतू-त Aor. पुपोषयिषति-ते des.

तुष्प् 4. P. विकसने to open, to blow; पुष्ट्यति pre. पुपुष्प perf. पुष्थिता p.
 pre. पुष्पित p. p.
पुस्द्य 10 U . आदरानादरयेः to regard, to mortify, to $t i e_{3}$ दुस्तयतिने

'पू 1 A . पचने to purify, to winnow, to invent; पवते pre. पुुु बे perf. परिता p. fat. अपविष्ट aor. पविर्षीष्ट ben. विपबिषते des. Oau.-पावयतित्ते pre. अषीषबतूत्त Aor. पो पूयते, पोषबीति, पोपोति freq. पूत P. P.
प 9 U. to purify \&c; दुनाति, पुनीते pre. पुपाब, पुपुषे perf. पषिता p. fut. पबिप्पति-त्र fut. अपबिष्पद्तन con. अपाषीव, अपषिट्ट \&or. पूरास, पषिषीष्ट ben. पुभूपतिने des. पूत p.p.

## गूज्य

 10 U. पूजायाय to adore, to receive with honour, to present with, पूजयति- pro . पूरयाष्हार-चiतो do. porf. पूजषिता $p$.fut. पूजयिष्पति-ते fut. अपूजयिष्घत्-ल con. अपूदजन्त aor. पुपूजयिषति-ते des. पूजित p. p. पूजयित्वा ger. पूलयित्नुम् inf.

## पूण

 10 U . to heap together; पूणयतिन्ते pre. पूणयाश्वकार-चक्त, \&c. perf. 1 A. बिशारणे दुर्गन्धे च to split, to putrify; पूयते pre. पुपूये perf. पूरिता p. fut अपूयिद्ट aor. Oau.-पूगयति-ते pre. अवूपुयत्त त्त a0r. पुपूयिषते des, पूत p. p.पूर 4 A. आव्यायने to fill, to satisfy; पूर्यते pre. पुपूरे perf. पूरिना. p. fut. अपूरिष्ट, अपूरि aor. Oau.-पूरयति-ने pre. अपूप्रत्-त aor. पुपूरिषत des. पूर्त p.p.
पूर 10 U. \& 1 P. to fill, to blow, to cover; पूरयति-ते, पूराति pre. पूरया₹चकार-चके, पुपूर perf. पूरयिता, पूरिता p. fut. पूरयिष्यतिनते, पूरिष्यति fut. अपूरायेष्यत्त, अपुरिष्यत् con. अपूप्ररत्नत, अपूरीव् aor. पूरित P. p. Pass.-पूर्यते Pre.
पूर्ण 10 U. संघाते to heap, to gather; पूर्णयति-ते, pre. अgुपूर्णव्न्त Aor.
पूल् 1 P.\& 10. U. to gather; to collect; पूलति, पूल़यतित्ते pre, प्रहिता, पूलयिता p. fut. अपूलीत्, अपूप्रलत्न Aor.
पूष्ट्र 1 P . दृद्धौ to grow; पृषति pre. पुष्व perf. पृविष्याति fut. अपूषीव् Aor.
पृ 3 P. पालनपूरणयोः to protect, to fill, to bring out; पिपार्ति pre. अपिपः imperf. पपार perf. परिष्घाते fut. अवार्षांत् Aor. प्रियात् ben. Can.-पारयति-ते pre. अपीपरठ्त्त aor. कुपूर्षति des.
वृ 6 A . व्यायामे ह्यापारे च to be busy, to be active, ( mostly used with क्या ), प्रियते pre. पश्रे perf. वर्ता p. fut. परिष्यते fnt. अपरिष्यित con. पृर्षीट्ट ben. अपृत 2or. Pass.-पियत्रे pre. Cau.- पारयति-ते pre. अपीपरत्त aor. पुपूर्ष्ते des. पृत p. p. पर्तुष् inf.
पृच् 2 A . संपर्चने to come in contact with; पृत्ते pre पgृचे perf. पर्चिता p. fat. अपर्चिष्ट aor. पिपर्याषते des. पृक्त P. p.
पृच् 7 P. to unite, to join; पृणक्ति pre. पपर्च perf. पर्चि्यति fut. अपर्चीच् aor. पिपर्चिषति des. पृक्त P. p. पर्चित्बा ger: पर्चतुम् inf.
पृच् 1 P. \& 10 U. to hinder, to join; पर्चति, पर्चयति-त pre, अपर्चान, अपपर्चतू-्त, अपीपृचत्-त aor. पिपर्चिषति, पिपर्चयिषति-ते des,

शृ⿵्ज्य 2 A . to ooms in contant with; घृूूक्ते pro. पपृऊे perf.
ृृर्म 6 P . सुरने to please, to delight. पृढति pre, पर्डिज्यति fat. अपर्डीत्र aor.
ृण् 6 P . प्रीणने to please, to satisfy; पृणति pre, अपर्णीट aor. 10 U. प्रक्षेपे to throw, to send; पर्थयति-ते pre, पर्थयिज्यति-ते fut अपपर्थद-त, अरीपृथद-त्त Aor.
पृष्ट 1 P . सेच्ननीिंसासंक्रेशानेषु to sprinkle, to kill, to give pain to; पर्षति pre. पृर्ष perf. अपर्शीव् aor. Oau.-पर्षयति-ते pre. अपपर्षם-त अपीपृषत्-त Aor. विपर्षिषति des. पर्षित, पृष्ट P.p.
¢ $3 \mathbf{P}$. वालनपूरणयो: to fill, to blow; to refresh; विर्षति pro. पपार perf. परिता, परीता p. fut. परिष्यति, फरीज्यति, fut. अपारीव aor. पुर्यात् ben. पुपूर्षति or पिपरिषति, विपरीषति des. Pass.-पूर्यते pre. गau. -पारयति-ते pre. अपीपरतू-त ๕or. पूर्ण, पूरित p. p. पूर्स्थ ger.
Iू 9 P . to fill. पृणाति pre. पथार perf. \&cc.; see the above root. पृणत् pre. P .
ध 10 U. \& 1 P. पारयति-ते, परति pre. परयिष्यतिनते, परिष्पति, परीष्यति fut. अपीपरत्-त, अपारीत् \&or.
पेल्ल 1 P. \& 10 U. to go, to shake; पेलति, पेलयति-ते pre.
थेव् 1 A . सेबने to serve; वेबते pre. अपेविष्ट aor.
पेश् 1 A . सेबने निश्वये प्रयले च to serve, to resolve; पेषते pre. अपेषिष्ट aor.
पेस् 1 P. to go; पेसति pre.
वै 1 P . to dry, to wither; पायति pro. अपासीव aor.
पैण्ट 1 P . गतिपेरणश्लेषणोष्ड to go , to toll, to embraee; पैणासि pre.
व्याय्य 1 A . वृद्धो to grow, to swell, to increase; ध्यायते pro. पिच्घे perf. प्यायिता p. fut, व्याणिज्यते fut. अव्यायिज्यद्व con. अप्यायि; अप्यायिट्ट $10 \%$. पिप्यायिषते des. ध्यान, पीन P.p.
यै 1 A बृद्दो to grow, \&ce; व्यायते pre. पन्ये perf. ज्याता p. fut. प्यास्यते fut, अप्यास्यत oon. अप्यास्त aor. पीन p.p.
צ्रच्चू 6 P. ज्ञीप्तायाम to ask, to seek for; पृष्छुति pre वपच्छा perf.

प्रष्टा p. fat प्रक्ष्यति fut. अभक्ष्पव्त् con. अपाक्षीव ( अपाष्टार्त्र dual )
 Oau. - प्रच्छयति-ते pro. वृष्ट p.p. पृद्वा ger. प्रद्युम् inf.
प्रश्न 1 A . प्रस्थाने to become farious, to increase, to rise; प्रथते pre. प्रथे perf. प्रधिता $p$. fut. प्रथिष्यते fut. अघधिष्यत con. अप्रथिट्ट aor. Can,-प्रथयति-ते pre. अपप्रथत-त \&or. विप्रधिषते des. प्रथित p.p.
प्रथ् 10 J . to become famons, प्रथयति-ते pre , प्रथयाज्चकार-चफे \&o. perf. प्रथयिता p. fat. अपम्रथव्त aor. पिम्रथयिषतित्ते des.
भा 1 P . पूरणे to fill; प्राति pre. षप्रो perf. प्राता $p$. fut. अपासीव sor. प्रायाप्र, प्रेयाद ben. Pass.-घायते.
प्री 4 A . प्रीतो to feol affection for, to be satisfied; प्रीयते pre. पिमिये perf. प्रेता p. fut. अप्रेष्ट aor. प्रेषीष्ट ben. पिमीषते des. प्रीत p.p. श्रीस्बा ger. श्रेतुय् inf.

पी 9 U. तर्पणे \& to please, to take delight in; श्रीणाति, प्रीणीते pro. विप्राय, विमिये perf. प्रेता p. fut. प्रेष्पति-ते fut. अप्रैपीव्, अम्रेट्ट agr. प्रीयात्, प्रेषीष्ट ben. पिशीषति-ते deB, प्रीत p.p.
भी 10 U. \& 1 U . तर्पणे to please; प्रीणयति-ते, प्रयति-ते pro. घीणयि-ज्यति-त्त, प्रेष्पतिन्ते fut. अविश्रीणवत्त, अमेशीव, अम्रें्ट aor.
g 1 A . गतौ to go, to jump. प्रबते pre, जुप्रुखे perf. भौता p. fut अप्रौष्ट a08. Pass-पूयते pre. Cau.-प्राषयति-ते pre .
भुद्र 1 P . मर्दने to rub; प्रोटति pre. पुप्रोट perf. अपोटीव aor.
प्रुप्र 1 P . दाहे to burn; प्रोषति pre. पुपोष perf. प्रोषिष्यति fut. अमोषीत्व aor. पुरुतिषति, गुमोषिषति. des. प्रुष्ट p.p. भ्रुद्धा, प्रोषित्वा, प्रुषित्वा ger.
पुप्र 9 P. स्लेहनख्वेदनपूरणेष्ड to become wet, to sprinkle, to fill; प्रुण्णाति pre. प्रुषित p.p. प्रोवित्वा ger.
प्रेन्नेलू 10 U . आन्दोलने to swing, to shake; प्रेन्ष्रोलपतित्ते pre. आष-प्रेद्बोलूँ-त sor. Pass,-प्रद्न
भ्रेख्य 1 A. to go; प्रेषते pro. अप्रेषिद्ट AOr.

मोर्, 1 . पर्षासे to be full, to be equal to; श्रोधतिनiत pre, अझोषाव, अमोथिध 20 T .
कुश् 1 . अवने to eat; घक्षातित्तें pro. अपूकीप, अझाक्षैट्र sor.
सिइ 1 P. to go; के हति-ते pro. अहेट्टि aor.
की 9 P. to go; क्लोनाति pre. श्नेप्पति fut. अप्लेपीव Aor.
प्र 1 A. गतो to float, to fly, to jump; घूबते pre. पुद्लुखे perf. क्रोता p. fut. ह्लोष्धते fut. अक्षोष्यत con. अश्बोष्ट aor. Oau.-प्यक्यतित्ते pre. अgपप्लबतू-त, अविप्लब区-त Aor. प्रुत P.P.
प्रुप 1 \& 4 P . दाहे to burn; क्रोषति, प्लुष्पति pre. पुक्षोष perf. प्लोषिता p. fut. प्लोपिष्यति fut. अप्लोपिष्पत् CoD. अप्लोषीकू ( 1) अप्दुणा् ( 4 ) aor. प्लुष्ट (1) प्लुषित ( 4 ) p. p. प्रुद्वा (1) पुरुष्ता, प्होषित्या $(1,4)$ gor.
परूप 1 P. लेहनसेबनपूरणे to sprinkle, to fill, to bo wets प्युष्पाति pre, अप्तोर्षीत् Aor. Other forms like ( 4 above ).
प्ता 2 P. अभणे to devour, to eat ${ }_{3}$ व्साति pro, पद्तो perf. च्ताता $p_{0}$ fut. व्यास्पति fut. अप्तास्यव् con. अप्तासीच aor. ल्तायात, प्सेयाइ ben. विप्तासाति des, Pasf,-प्तायते pre. Cav. -प्तापयति pre. अविप्सद्व घ0r. व्सात p.p.

## फ-

फक्र 1 P. निचेर्गतो to behave ill, to go softly; फहलति pre. षफत्क perf. अफल्बीव Aor. फहित P.p.
परए 1 P. गतिदीध्योः to go, to produce eassly; करातं pre. ककाण perf. फजिता p. fut. अकणीत्, अफाणीव ${ }^{205}$. फण्यात् ben. विफजिमति des. Cau.-फणयति-ते pre. अपीकणनूत्त aor. फणित p.p.
जच्र 1 P. विशारणे to burat, to open, to eplit; फलति pre. पकाल perf. कलिता P. fat. फलिष्पति fat. अफलिब्यद् con. अकालीत् 20r. पिकलिपति des. कुद्ध ( प्रकृद्ध ) p.p.
प्रन्लू 1 P. निष्पस्तो to go, to bear fruit, to result, to be succoesiul; कलति pre, te. कब्तित p.p. Other forms like thowe of the, above.

फुल 1 P. बिकसने to open, to blow ( as a flower); कुलति pre, पुकु० perf. फुह्निता p. fat. फुल्धिष्यति fut. अकुल्धिष्यव् con. अकुलीत् aor, पुफ्रुध्रिषति dee. फुह्धित p.p.
केल् 1 P . to go; फेलति pre, फेश्रिष्यति fut. अफेलीव् aor.

## ब-

बंह 1 A. वृद्दौ to grow, to increase; बंहते pre. बंड़िण्यते fat. अबंहिष्ट aor. बंदित P.p.
बट् 1 P. to grow; बठति pre.
बण् 1 P . शबदे to sound; बणति pro. बबाण perf, अब-बा-पीव عor.
चद्र 1 P. to be steady; बदाते pre. बबाद perf. अब-बा-दीव् aor.
क्र्श 1 A . चित्तविकारे to loathe, to be disgusted with; बीमत्सते pre. बीभत्सांबभूब-आस-चक्रे perf. बीभात्सिता p. fut. बीभत्तिष्यते fut. अबीभत्सिष्यत con. बीभतिसषिष्ट ben. अबीभत्सिष्ट aor. बीभस्सिषते des. Pass.-बीभत्स्यते pre. अबीभर्ति aor. बीभत्सित p.p.
चब् IO U. संयमने to bind, to restrain; बाधयति, बाधयते pre, अबीबधत्त Aor. बाध्यात्, बाधयिषीष्ट bon. निचाधयिषति-ते des.
बन्ध्रू 9 P . बन्धने to bind, to attract, to form; बध्राति pré. बबन्ध perf. बन्द्धा p. fut. भन्त्स्यति fut. अभन्स्स्यत् con. अभान्सीतू aor. बध्यान्र ben. विभन्ट्सति des. Pass,-बध्यते pre. Caur-बन्धयतिते pre. अबबन्धत्त्त aor. बद्ध p.p. बद्ध्वा ger.
बन्धू 10 U . to bind; बन्धयति-ते pre. बन्धयाश्चकार-चक्रे \&cc. perf. अबबन्धत्-त Aor. बिबन्धयिषति-ते des. Pass.-बन्ध्यते pre.
सर्म्र $1 P$. to go ; बर्बति pre. बर्बर्ब perf. बर्बिता p. fut.
बर्ह 1 A. परिभाषण हिंसाप्रदानेष्ड to speak, to give, to hurt; बर्ते $^{\text {a }}$ pre. बबर्ह perf. अन्रार्हिष्ट Aor.
बर्反 10 U. हिंसायां भाषायां दीवौ च kill; to spealk, \&c.; बर्बयतिने pre. अबचर्हत्-त्त Aor.
म्यल्य $1 P$. प्राणने धान्यावरोधने च to live; to hoard grain; बलति pre. बबाल perf. बलिता p. fut. अबालीव् aor.

बलू 10 U . प्राणने to breathe; बलयतित्ते pre.
बस्र 4 P . संते to stop; बस्पति pre. बबास perf. बसिता p. fut. अबसद् ${ }^{\text {mor. }}$
बाड्र 1 A . आभाब्ये to bathe, to dive; बाहते pre. बबाडे perf. अबाढिष्ट Aor.
बाधू 1 A. लोडने to oppress, to torment; बाधते pre. बबाधे perf. बाधिता p. fut. बाधिष्यते fut. अबाधिष्पत con. अबाधिद्ट aor. Oau.-बाधयति-ते pre. अचचाधत्त aor. Pass.-बाछ्यते pre. अबाधि aor. बाधित P. P. बाधित्वा ger. बाधितुमू inf.
बिंट्र 1 P . आक्रोशो to swear, to curse, to shout; बेटति pre. बिंबेट perf. बेटिता $p$. fut. अबेटीत् aor.
बिन्द् 1 P . अवयवे to split, to divide; बिन्दाति pre, बिबिन्द perf. बिन्दिता $p$, fut.
बिल्र 6 P . भेद्ने to break; बिलति pre. बिचेल perf. नेलिता p. fut. अबेलीत्त aor. 10 U . बेलयति-ते pre, \&e.
बिस्प 4 P . क्षेपे प्रेरणे च to throw, to instigate, to go; बिस्यति pre. बिबेस perf. बेसिष्पति fut, अबिसत् Aor.
बुक्रू 1 P. \& 10 U. भाषणे to bark, to speak; बुकृति, तुक्कपति-ते pre. अनुक्रीव, अनुनुक्रत्त-त aor.
तुप् 1 U . बोधने to know, to mark, to esteem; बोधति-ते pre. चुबोध, बुनुधे perf. बोधिता $p$. fat. बोधिष्पति-ते fut. अबोधिष्पब्त con. अबुधत्, अबोरीत्, अबोधिष्ट aor. Cau.-बोधयति-ते pre. असून्बुधत्-त aor. बुदुधिषति-ते, बुबोधिषति-ते des. Pass.- बुध्पते pre. अबोधि sor. बुधित P. p. बुधित्वा, बोधित्वा ger.
हुघ्य 4 A . to know, to understand; बुध्यते pre. बुनुधे perf. बोद्वा p. fut. भोर्च्यते fut. अभार्स्यत con. अनुद्य, अबंधि aor. भुत्सीप्ट ben. बुभुत्सते des. Pass.नुध्यते pre. Cau.-बोधयति-ते pre. बुद्ध p. p. बुद्ध्वा ger. बोद्युम् inf.

बुल् 10 U . to sink, to plange; बोलयति-ते pre. बोलयाअ्यकार-चक्र perf. बोलयिता $p$. fut.
उुस् 4 P . to discharge, to emit; चुष्यति pre. चुबोस perf.

तुस्त्व 10 U . to honoar, to treat nonourably; घुस्तथति-ते pro. बुस्तयाअ्चकार-चक्रे perf. बुस्तयिता p. fut.
वृह 1 P . वुर्दो to grow, to increaso; बर्हति pre. बर्ष perf. बर्हिता: p. fut. चर्हिष्पति fut. अबर्हिष्पत् COD. अबर्हींत् aor.

वृर 6 P. उबमने to work; वृहाति pre. बबई (बबहैथ, बवर्ठ 2nd sing. ) perf. वर्हिष्पति, अर्द्ष्यति fat. अवर्हीव, अभृक्षत् aor. Oau.-बर्हयति-ते pre. अब्रर्हतन, अबीबृहतू-त aor. विबर्हिषति, बिभृक्षति des. बृढ P. P. बर्हित्वा, बृढ़ा ger.
बंह्र 1 P . वृज्छौ शान्दे च to grow, to roar ; बृंहति pre. बबृंह perf. बृंढिप्यतित fat. अनृंहीव aor.
बेह् 1 A . पयल्नें to strive; बेहते pre. अबेहिष्ट aor.
जू 2 U . व्यकायां वाचि to speak; ज्रवीति, ब्रूते-आह pre. उबाच, ऊचे perf. बक्ता p. fut. वक्ष्यति-ते fut. अबक्ष्यत्त्त con. अबोचत्न sor. उच्वाव, वक्षीष्ट ben. Pas8.-उह्यते pre. Cau.-बाचयति-ते pre. अबीबचत्त्त aor. उत्क p. p. उक्वा ger. बन्फुम inf.
ब्षषप्र 10 U . हिंसायाम् to kill, to hart; न्रूसयति-ते pre. जूसयाञ्चकारचक्रे perf. न्रूसयिता p. fut. अनुन्बूसत्त्त aor.

## म-

सक्ष 1 O . 800 भ्रश्रू.
अक्ष 10 U . अवने to ase, to eat, to bite; मक्षयतिन्ते pre. मक्षय।ख-कार-चक्रे-आस-बभूब perf. भक्षायिता p. fut. भक्षयेष्यति-ते fut. अबभक्षत्-त aor भक्ष्यात, भक्षयिषीष्ट ben. बिभक्षयिषति-ते des. Pass. भक्ष्पते pre. भक्षित p. p. भक्षयित्वा ger. भक्षपितुय inf.
भज्र 1 U . सेबायाम to serve, to take possussion of, to choose, to honour; भजति-ते pre. बभाज, भेजे perf. भक्ता p. fat. भक्ष्पति-ते fut. अभक्ष्यत-त con. अभाक्षीत, अभक्त »or. भज्यात, भक्षष्ट्ट ben. बिभक्षतिन्ते ben. Pass.-भज्पते pre. अभाजि aor. Oail.-भाजयति त्ते pre. अबीभजन्-त्त aor. मक्त p. p. भक्त्वा ges. भक्तुम् inf.

भण्य 10 U . नाभाणने to cook, to give; भाजयति-ते pre. माजयाज्च-कार-बफे \&cc. perf. भाजयिता p. fut. अथीभजए-त aor. बिखाजयि-षति-ते des.

अञ्ज्ञ 10 U . भाषापरं दीती च to speak, to illumine; मधयति-ने pro. अबभअतू-त aor.

भन्य्य 7 P अमर्वने to spilt, to disappoint; अनक्ति pre. बम₹ perf. भक्ष p. fut. भढ्क्ष्प्यति fut. अभह्क्ष्यत्र्त con. अभांक्षीत् aor. भज्यात् ben. बिभह्क्षति des. Pass.-भज्यते pre. अभर्जि, अभाजि 20r. Oav.-भअयतिन्ते pre. अबमअत्-त्त aor. भझ P.p. भक्ष्षा, भह्क्त्वा ger. भद्रुम inf.
भद्र 1 P . भृतो to reeeive wages, to nourish; भटति pre. बभाट perf. अटिता p. fut. अमटीत्, अभाटीत्र aor.
भण्द् 1 A परिभाषणे to upbraid, to jest; भण्डते pre, बभण्डे perf. भणिडता p. fut. अभणिन्डृ्ट aor.

भण्ड्र 10 U . कल्याणे सुखे प्रतारणे च to make fortunate, to chert; भण्डयति-ते pre. भण्डयान्चकार-चक्रे \&c. perf. भण्डयिता $p$. fut. अदभण्डतन्त aor. Also 1 P. भण्डाति pre. अभण्डीत् aor.
भण् 1 P . शब्दे to speak, to call; भणति pre. बभाण porf. भांजता $p$. fut. भणिद्याति fut. अभणीतू, अ माणीत् aor. बिभजिषति des. Pans.भण्यते pre, अभाणि aor. भणित p.p. भणित्वा ger.
भर्स्ध 10 A . (rarely P.) to menace, to threaten, to sbuse, to deride; भर्मर्मयते pre. भर्त्सयाश्बंक perf. भर्स्सयिता P.fut. अबभर्त्सत aor. बिभर्ल्सयिषते des.
भलू 1 A . परिभाबणाहँसादानेषु to speak, to kill, to give; मलते pre. भमलिष्ट aor.
मल्र 10 A . आमण्डने to see; भालयते pre. भालयाज्चके \&ce. perf. भालघिता p. fut. अबीमलत aor.
भल्ञ 1 A. परिभाषणहिंसादानेन्डु to describe, to wound, to give; भलते pre. बभल्धे perf. माल्लिता p. fut. अभब्धिष्ट $20 \%$, भहित p.p.

भद् 1 P. to bark, to rail against; भषति pre. बभाष perf. भषिता p, fut. अभषीत्र 20\%. बिभषषषति des.

भस्ष 3 P. भर्स्सनर्दीप्त्यो: to censure, to blame, to shire; चभस्ति pre. बभास perf. (used in the Vedas only).

भा 2 P . दीषौौ to shire, to appear, to be; भाति pre. अभान्नभुः 3rd pl. Imperf. बभौ perf. भाता p. fut. अभासीतू sor. Pass.भायते pre. अभायि a0r. Oau.-मापयति•ते pre. अबीमपत्-त a0r.

भाज् 10 U . पृथक्रणे to divide; भाजयति•ते pre. भाजयाञ्चकार•चक्रो perf. भाजयिता p. fut. अबभाजतू-त sor. विभाजयिषति-ते des. माजित $p$. $p$.

भाभ् 1 A. क्रोधे to be angry; भामते pre. बभामे perf. भामिब्यते fat. अभामिष्ट aor.

भाष् 1 A. to speak, to call; भाषते pre. बभाषे perf. भाषिता p. fut. अभाषिष्ट aor. 10 U . also अन्नमाबत्-त ar.

भिक्ष्र 1 A. भिक्षायां लाभेडलाभे च to Deg, to obtain; भिक्षते pre. बिभिक्षे perf. भिक्षिता p. fut. भिक्ष्विज्यते fut. अभिक्षिष्ट aor. Cau-भिक्ष-यति-ते pre. अबिभिक्षतू-त Aor.

भिद्र 7 U . विद्रारणे to sepsate, to break down; भिनत्ति, भिन्ते pre. बिमेद, बिभिदे perf. भेत्ता p. fut. भेत्र्यति-त fut. अभेत्स्यत्न्त con. आभेदृ, अभैत्सीनू (अभैच्ताम duel), अभित्त aor. Cau.-अबीभिदत्त्त Aor. बिभिम्न्ते des. बेभियते, बेभिद़ापि, बेभेन्ति freq. Pass.-अभेदि Aor. भिन्न ( also मिन्त ). p.p.

मिन्द्र 1 P. to divide, to cut; भिन्दूति pre. बिभिन्द् perf. अभिन्दीर्व् Aor. Pass.—भिन्द्यते pre.

भी 3 P . भये to fear, to be anxious about; चिमेति pre. बिमाय or श्रिभयान्चकार \&c. perf. भेत्ता p. fut. भेष्याति fut. अभेष्यत oon. अभैषीत् aor. भीयाव् ben. बिभीषति des. Pass.-भीयते pre. अभाये aor. Cau.-भाययति, भावयते, भीषयते Pre. अबीभयत्, अबीमिषव, अभीभिषत Aor. बेभियते, बेभर्यीति; बेभेति freq. भीत p.p.

भुज् 6 P. कोटिल्ये to bend, to curve; भुजाति pre. बुभोज perf. भोक्ता p. fut. अभोक्षीव्व aor. भुग्न P. p.

भुज् 7 U. पालनाभ्यवहारयोः to protect; अनबने (A.) to eat, to consume, to enjoy, ( P. ) to rule, to govern; भुनक्ति, भुड़े pre. क्रुोज, बुभुजे perf. भोक्ता p. fut. भोक्ष्यतिन्ते fut. अभोक्ष्पत्त cou. अभौक्षाप्, अभुक्त aor. भुज्यात, भुर्ष्ताप्ट ben. बुभुक्षति des. Pass.भुज्यत pre. अमोजि aor. Oau.-भोजयति-ते pre. अबूभुजत्त a08. बोभुज्यते, बोभुजीति, बोमोक्ति freq. भुक्त P. P.

भू (सत्तायाम ) 1 P . (rarely Atm.) to be, to live, to be born; भबति-ते pro. बधूव, बभूवे perf. भविता p.fut. मबिष्पति-ते fut. अभबिष्यत्त con. अमूत, अभबिद्ट aor. भूयात, भविषीष्ट ben. बुभूपति ते des. Pass.-दूयते pre. भाबिता, भविता p. fut. भविष्चे-भाविप्ये fut. अभाबि aor. भाबिषीष्ट, भविषषष्ट ben. Cau.-भावयतित्ते pre. अबीभवतून्त mor. बोसूयते, बोमोति, बोभबीति freq. मूत p.p.

भू. 10 A . प्राशौ to attain, to obtain; भाषयते pre. भाबयाअ्बके perf. भावयिता p. fut. अबीभबत aor. भाबयिष्षी ben. Pass.-भाव्यते.

भू. 10 U . (अबकल्कने) to be purified, to consider, to mix; आवयतिते pre. मावयाञ्चकार-चक्र perf. भाबयिता p. fut. अबीमवव-त aor. मान्यात, भावयिषष्ट ben.

मूप्र 1 P . (अलडूरेरे) to adorn; भूषति pre. बुध्षूष perf. भूषिता p. fut. अभूषीव्व Aor. बुधूषिषति des.

भूषू 10 U . to adorn; भूषयति-ते pre. भूषयाञ्चकार-चके \&c. parf. भूषयिता p. fut. अनुभूषत्-त Aor. भूष्यात, भूषयिष्टी ben. नुदूषयिषतिन्ते des. Pass -मूष्यते, अभूबे Aor. भूषित P.p.

भु 1 U . भरणे to nourieh, to fill; अरतिनते pre. बभार-बक्षे perf. भर्ता p. fut. भरिष्यति-ते fut. अभाष्षाँ, अमृत aor. भ्रियाव, भृष्षीट ben. बुभूर्षति-ते, बिमरिषति-ते des. बेखीयते, बर्भति, बर्भरीति \&c. freq. Pass.-भ्रियते, मृत p. p.

3 U. धारणणोषययो: to hold, to support; बिभांत, तिभृते pre. बभार, बक्रे, निभरा₹्चकार-चक्रे \&c. perf. भर्ता p. fut. भरिष्यतिते fut. अभार्षॉठ. अलूत aor. निभरिषाते, बुष्षूति des. Pass.-पियते pre. अभारि 2or. Can.-भारयाते-ते pre. अर्बीभरब-त 20r.

- मूज्य 1 A. अर्जने to parch, to fry; भर्जते pre. बभर्जे pert. भर्जिता p. lat. अर्जि्जिद्ट aor. भर्जषीष्ट ben. Cau.-भर्जयतिंत्त; अवभर्जव्त aor. बिर्जियते des. Pass.-भृज्पते pre. अर्ज़ aor. भृक्त p. p. भर्जित्बा gor
भृश्र 4 P. अधःपतने to fall down; क्षूरति pre. बभर्श perf. भर्शितां $p$. fut. अभृशद Aor. भुष्ट p. p. भर्शिस्बा, सृद्वा.
भू 9 P . to fry, to reproach, to support; भृणाति pre. बभार pert. भरिता, भरीता p. fut. अभारीतू Aor. भूर्ण p. p.
मेन् 1 U . भये गतो च to be afraid, to go; भेषति-ते pre. मेषिष्पति-ते lut. अभेषीव्, अभोषषष्ट Aor. भेष्यात्, भेषिर्षीट्ट ben.
अंशर 1 A . अबस्रंसने \& 4 P . अध:पतने to fall, to deeline, to escape; अ्रंशत, अ्रूइयति pre. बप्रंशे, बभंश perf. स्रंशिता $P$. fut. षांशिष्यति त्ते
 : aor. बिभ्षंशिषति-त्त des, भाइ्रइयते, वाप्रशीति, बाश्रंश्ट freq. अष्ट p. p. भ्रंशित्वा, अष्टा ger

अंघ 1 A. \&. 4 P . to fall down; श्रंसते, अ्रंस्यति pre ( same as अ्रंशर with the change of स्व for शर)
अक्ष 1 U. अदने to est; भ्रक्षति-ते pre, बक्रक्ष-क्षे perf क्रक्षिता p. fut. अभ्रक्षीत, अभ्रक्षिष्ट aor. श्रक्ष्यात, भक्षिपीट्ट ben.

श्रण् 1 P शबब्दे to sound; भणति pre. बभ्राण perf. प्रणिता p. fut. अश्रणीव, अभ्राणीव aor.
भ्रघ 1 चलने \& 4 अनबस्थाने $P$. to roam about, to tottor; अ्रमति, श्रम्यति, अ्राम्पति pre. वश्राम, ( बप्रमिथ, क्रेमिथ 2nd sing.) perf. अ्रमिता p. fut. अमिष्पति fut. (1P.) अभ्रमीत् (4P.) अभ्रमत् aor. Oau.-अ्रमयति pre. अबिश्रमव Aor. चिश्रामिषति des. बन्घुम्पते, बम्धर्भरतित, बम्ध्रन्ति freq. Pass.-अ्रमपते pre. अभ्रमि ョor. अ्रान्त p. p. क्रूमित्वर, ध्रान्त्वा ger.
 अय्राशिष्ट aor．
उस्र 6 ర．पाके to fry，to parch；भृळ्जति－त pre．बभज्ज，बभजो，बभज्जे बभर्जे perf．श्राषा，भद्टां p．fut．अ्रक्ष्प्तति－ते，मक्ष्योंत－त fut．अभ्राक्षीव， अभार्ष्षीव，अक्रष्ट，अभर्ष aor．भृज्थार，अ्रक्षीष्ट，भर्ष्षीट्ट ben विभक्षति－ ते，बिमर्ष्षति－ते，बिप्राज्जबतित्ते बिर्भर्जिति－ते des，Pass．－सृज्यते pre．अर्भर्जि，अभ्रजि sor．Oan．－अध्रयति－ते，भर्जयतिन्ते pre． अबभज्यत्－त，अबमर्जत्－त aor．मृष्ट p．p．भ्रष्टुं，मर्ष्ट्रम inf．
आज् 1 A ．वीसी to shine，to besm；भाजते pre बभाजे，भ्रेजे porf． भाजिता p．fut．प्राजिष्यते fut．अभ्राजिद्ट aor．य्राजिषीट्ट bon． Oau．－र्श्राजयति－ते pre．अविश्रजत्－त，अबश्राजव्त aor．बिभ्राजिषते des，Pas8，－न्राज्यत pre．अभ्राजि aor．भ्राजित p．p．
 perf．צ्राशिता p．fut．अभ्राशिष्ट aor．अ्वाशिषीट ben．Oau．－ध्राशयति－ते pre．अबभ्राशत्－त aor．बिप्रशिषते dee，भ्राशित P p．आ्राशितुम्न inf．

## प्राह－same as above．

य्री 9 P. भथे भरण इत्येके to tear，to protect；भ्रिणाति，भीणाति，pre． बिश्राय perf．श्रेष्याति fut．अझ्रैबर्त् Aor．
घुडू 6 P ．आच्छादने सक्चये to cover，to collect；भुडांत pre．बुओ्रोड बुभुडिथ（ss this is कुटादि，），perf．भुछिता p．fut．अम्रुडीव Aor． भ्रूप्य 10 A ．आशानिशा क्षनयो：to wish，to put confidence $\mathrm{in}_{3}$ घूणयते pre．भ्रूणयाइ्चके perf．भ्रूणयिता p．fut．अबुभ्रूणत Aor．भूपथिषीष्ट． ben．बुश्रूणयिषते dee．
क्षेज् 1 A．बीमी to shine，to glitter；क्रेजते pre．बिश्रेजे perf． भ्रेजिष्यते tat अभ्रेजिष्ट Aor．
श्रेष् 1 U ．भये गतौ चं to go，to be afraid；ं्रषबतित्ते pre．बिद्रेष，बिभ्रंवे perf．अ⿳亠⿴囗十一$ष ि ष ् ट ~ A o r . ~$
म्लक्ष 1 U．to eat；म्लक्षतिनेत्त pre．बम्लक्ष－बम्लक्षे perf．अभ्लक्षीव， अम्लक्षिष्ट Aor．


## म—

मंह् 1 A. वृद्धी to grow; P. भाषायां दीती च to speak, to shine; मेंहते-ति pre. ममंहेनह perf. मंहिता p. fut. अमंहिष्ट अमंहीव Aor. मंहिषीप्ट, मंह्यात् ben. Pass,-मंह्यते मिमंग्दिषते-ति des. मंहित p. p. मंह्र 10 U . to speak, to shine; मंहयिष्यति-ते fut. अममंहतुत Aor. मक्क् 1 A. to go, to move; मकते pre. ममबे perl. अमक्रिष्ट sor. मक्ष 1 P . संघाते to accumulate, to be angry; मक्षति pre. ममक्ष perf. अमर्क्षतa aer.
मग्र् 1 P . गतौ to go, to creep; मखति pre. ममाख perf. मालिता p. fut. अमरीत्, अमाखीत् aor.
 अमझ্কিষ্ट aor.
 aor. Pass.-मझ्वृचते pre. अमड़िं aor.
म空 1 P. to go, to move; ( same as above).
मद्ध 1 P . मण्डने to adorn, to desorate; मद्धति pre. ममन्ब perf. मंधिता p. fut. अमंधीव aor. Pass.-मंध्यते
मंध्र 1 A . गत्यक्षेपे आरम्भे कैतवे च to move quickly, to start; to begin, to cheat; मंघते pre. ममंबे perf. मंघिता p. fat अमंघिष्ट sor. मंधिषीट्ट ben.
मंच् 1 A . दन्भे कत्थने कल्कने च to cheat, to be wicked, to boast, to pound; मचते pre. मेचे perf. मचिता p. fut. अमचिद्ट aor.
मक्च् 1 A . धारणोच्ह्रायपूजनेंg to hold, to grow high, to go, to adore; to shine; मअ्ख्वत pre. ममश्चे perf. मश्चिता p. fut. अमश्चिष्ट sor. मऊज् 10 U . शबदे़े to sound; मश्जति-ते pre. मअपाश्चकार-चके, \&c. perf. मझायिता p. fut. अमिमअव्त्त aor.

मड 1 P. मर्दननिबासनयंः to grind, to dwell, to go; मठति pre ममाठ perf. मठिता $p$. fut. अमठीव् aor.
मण्ट् 1 A . शोंके to remember with regret, to long for; मण्टते perf. ममण्टे perf. मणिठता p. fut. अमणिठष्ट aor.
मण् 1 P . शाद्वे to sound, to murmur; मणति pre, ममाण perf. मणिता p. fut. अमर्णात aor.

मण्ड् 1 P . भूषायाम् to decorate oneself; मण्डति pre. ममण्ड perf. मण्डिता $p$. fut. मण्डिब्पाति fut. अमण्डीत् aor. मण्ड्यात् ben. Car. -मण्ठयति-ते pre, अममण्डत्-त aor. मिमणिड्डषति des.
मण्ड् 1 A . विभाजने to distribute; मण्डते pre, ममण्ठे perf. मणिड्डता p. fut. मणि्डुग्पते fut. अमण्डिष्ट aor. मणिद्डरीष्ट ben. मिमणि्डबते des. Pase, -मण्छ्यते pre. अमणिड Aor.
मण्ड् 10 U , to adorn; मण्डयति-ते pre. मण्डयाभकार-चके \&c. perf. मण्ढयिता p. fut. अममण्डत्त aor. मण्डयाव, मण्डयिर्षाप्ट ben. मिमण्डयिषतित्ते des.
मथ् 1 P . विलोडने to stir, to churn; मथिष्यति fut. अमर्थात् Aor. Cau.-माथघति.ते pre. अमीमथतू-त aor. मिमரथषते des.
मद् 4 P . हर्षग्लेपनयोः to be glad, to be in a pitiable condition; माबति pre. ममाद perf, मदिता p. fut. मदिष्घति fut. अमदीत्अमादीत् aor. Can-मदयति-ते ( मादयति-ते to madden, to inebriate ) pre. अर्मामिद्व-त aor. मिमदिषति des. मामयते, मामदी़ति, मामत्ति freq. Pass. मबते pre. अमादि, अमदि aor. मत्र p.p.
मद् 10 A . तृप्तियोंगे to please ; माब्यते pre. मादयाश्चके porf, मादयिता p. fut. मादियष्यते fut. अमीमदृत aor. मादयिर्षाष्ट ben. मिमादयिषते des. Pass.-मायते pre. अमादि aor. मादित p.p.
मन्न 4 A . ज्ञाने to know, to think; मन्यते pre. मेने perf. मन्ता $p$. fut. मंस्यते fut. अमंस्थत oon. अमंस्त aor. मंसीष्ट ben. मिमंसने des. Oau. - मानयति-ते pre, अमीमनत्त धor, मम्मन्यते, मम्मर्नाति, मम्मक्ति, \& freq. मत p.p. मत्वा ger. मन्तुम्र inf.
मन्र 8 A . अबबेधने to consider, to esteem; मनुते pre, मेने perf. मनिता p. fut. मनिष्यंत fut. अमनिष्ट, अमत (अमनिहा,:. अमथr:, H. s. G. 42.

2nd sing．अमनिषि 1．ving．）aor，भिमनिषते des．चनितुम inf． Cau．\＆c．，－see the above root．
मन्र 10 A ．स्तम्भे to be proud；मानयतं pre．मानयाअंक्र perf．मान－ गिता p．fut．अमीमनत aor．मानषिषीष्ट ben．निमानयिषते des． Pase．－मान्यते pre．मानित p．p．
मन्त्र 10 A ．गुमपरिभाषणे to consult，to advise，to speak；ग़न्त्रयते （sometimes，मन्त्रवति also ）pre．मन्त्रयाश्वके perf．मन्त्रयिता P． fut．मन्त्रयिष्पते fut．अममन्त्रत aor．मिमन्त्रयिषते des．मन्त्रित p．p． मन्त्रयित्वा ger．
मन्य्य 1 \＆ 9 （बिलोडने）P．to churn，to agitate：मन्थति，मश्नाति pre．（ मथान Impera．2nd sing． 9 oonj．）ममन्थ perf．मन्थिता p． fat．मन्थिष्यति fut．अमन्थ्थव् aor．मथ्याव् ben．सिमन्थिषति des． Pass．－मथयते pre．अमन्यि aor．Ceu．$\neg$ मन्थयति－ते pro．अम－ मन्थत्त्त aor．मामन्थ्यते，मामन्थीति，मामन्ति freq．मधित p．p． मन्थित्वा ger．मन्थत्（1）मथ्नत्（9）pre．p．
अन्थ्र 1 P．हिंसासंक्रेशनयो：to kill．to torment；मन्थति pre．ममन्य perf．मन्धिता p．fat．मन्थिक्पति fut．अमन्थीव् aor．Pase．－मन्ध्पते pre．अमन्थि ョor．मन्थित p．p．मन्थिश्बा ger．

मन्द्र 1 A．म्तुतिमोदमदस्वप्रकान्तिगतिष्डु to praise or be praised，to be glad，to laucuish，to sleep，to shine，to loiter；मन्दते pre． ममन्दे perf．मांन्देत। p．fat．मन्द्धिष्यते fut．अमन्द्दूट aor．मन्दिवीष्ट ben．Pass，－मन्यत्त pre．
मझ्र 1 P ．शतो to go，to move；मश्रति pre．मंमभ्र perf．मभिता p ． fat．अमभीव्व sor．
मय 1 A ．to go，to move；मयते pre．ममये perf．मयिता p．fut， अमयिष्ट बor．मयिषीष्ट ben．
मर्च्र 10 U ．शब्द महणे च to take，to sound，to go，to injure；मर्च－ यांते－ते pre．मचेयाæ⿻干丷． त 20\％．मर्चार्，मरंबिबीष्ट ben．
मर्द्र 1 P．to go，to move；मर्शति pre．ममर्व perf．मर्षित्र p．fut． अमबंर्व $20 \%$ ．

अर्ष्ट 1P. पूर्पे to fill; मर्षति pre ममर्व perf. मर्बिता p. fut. अमर्बातू sor. Osu.-to sound; मर्षयति-ते pre.
मलू 1 A. \& 10 U . धारणे to hold, to possess; मलते, मलयाते ते pre. मेले, मलयाख्यकार-चके \&c. perf. मलिता, मलाबेता p. fut. अमलिष्ट, अमीमलत्न 20 .
मत्रा 1 A . to hold, to possess ; मदृते pre, same as above.
मब् 1 P . बन्धने हिंसायां च to fasten, to bind, to kill; मबति pre. ममाब perf. मबिता p. fut. अमवीट, अमाबरत् aor.
मश्र 1 P . शब्दे कोपे च to buzz, to be angry; मशति pre. ममाश perf. माशिता p. fut. अमशीत, अमाशीव aor.
मप् 1 P . हिंसायां शब्दे च to hurt, to destroy ; मषति pre. ममाष perf. माषेता p. fut. अम-मा-षीत् *or.
मस्ट 4 P . परिमाणे to weigh, to change from; मस्यात pre. ममास perf. मासेता p.fat. अमसद् aor. मस्त p.p. मसितुष्य inf.
मस्र 1 A . to go, to move; म₹के pre, मम₹के perf. मस्किता p. fut. मा्किक्घते fut. अभर्किक्ट aor.
मस्ज्ञ 6 P. गुदौ to bathe, to sink, to purify; मज्ञाति pre. मभज्ज (ममजिथ, ममत्क्य 2nd sing.) porf. मझ्का p. fat. मझ्क्ष्यति fut. अमiक्षीत् ( 3 rd dual अमाद्क्कम् ) aor. मज्यात् ben. मिमंक्षति des. Cau.-मज्जयति pre. अममज्जतू त 20r. Pass.-मजते, मग्न p.p.
मन्र 1 P. \& 10 U. पूजायाघ, to hononr, to delight, to increase; महाते, मह्रयतित्ते pre . ममाह, मह्डया₹चकार-चके \&cc. perf. महिता महायेता p. fut. अमडीत, अममहत-त्त aor. मिमहिषाते, मिमछ्रयिषतिते des. Oan. (conj. 1)-माहयतित्ते, अर्मामहत्-त 80\%. Pass.-मह्लंत pre. महित p.p. महितुम, महतपितुम inf.
मह 10 A . पूजायाम to honour; महीयते pre, महीवार्यक्ति \&c. perf. मढीष्ष्पते fut. अमहीयिष्ट Aor.
मा 2 P. माने to memenre, to limit, to compare with, to form, to show, \&ec ; माति pre. ममो perf. माता p. fut. मास्थति fut. अमास्यद् con. अभासीव् aor. मेयाद bon. मित्साति des. मेनियते,

मामाति, मामेति freq. Pass.-मीयते pre. अभायि aor. Oau.-मापयति-ते pre . अर्मीमपतू-त 80r. मित p.p. मित्वा ger.

मा $3 \& 4$ A. to measure, \&c ; मिर्मीते, मायते pre. ममे perf. माता p. fut. मास्यते fut. अमाक्त aor. मासीष्ट ben. मिस्सते des; for other forms see the above मा.
मांक्_ 1 P . कांक्षायाम् to wish, to desire; मांक्षति pre. अमांक्षतत् aor.
मान 1 A . जिज्ञासायाम्य to seek knowledge; मीमांसते pre, मीमांसां-बभून-आस-चक्रे perf. मीमांसता p. fut. अमीमांसिष्ट aor. मीमांसिसीप्ट ben. मीमांसिबत des. Cau.-अमीमांसव-त aor. Pass.मीमांस्यते pre. अमीमांसि aor. मीमांसित p. p.
मान् 10 A . स्तंभे to stop, to be proud; मानयते pre. मानयिष्यते fut. अर्माम्नत, Aor मानयिर्षाष ben.

मान्न $10 \& 1 \mathrm{P}$. पूजायाम् to honour, to worship; मानयति, मानति pre. अमीमनत्, अमानीत् Aor. मिभानयिषति, मिमानेषति des.
मार्ग् 1 P . अन्बेषणे to seek, to chase; मार्गति pre. ममार्ग perf. मार्गिता $p$ fut. अमार्गांत् aor. मिमार्गिषति des. Pass.-मार्ग्यते pre. अमार्ति aor.
मार्ग 10. U. to seek for, to go, to decorate; मार्गयति-ते pre. मार्ग-याश्चकार-चक्र, \&c. perf. मार्गायिता p. fut. मार्गययिष्याति-ते fut, अममार्गत्त aor. मार्ग्याव, मार्गयिषीट्ट des. मार्गित p. p. मार्गयित्तुम्न inf.
मार्ज् 10 U . शब्दे शुद्धौ च to sound, to purify, to wipe; मार्जयति-ते: pre. मार्जयांचकार-चके, \&ec. perf. मार्जायता p. fat. अममार्जव्त aor. माज्ज्याव, मार्जयिषीष्ट ben, मिमार्जयिषति-ते des.
मि 5 U . प्रक्षेपणे to throw, to scatter, to measure; मिलोति, मिनुते pre. ममौ, मिम्ये perf. माता p. fut. मास्यति-ते fut. अमार्सति, अमाक्त aor. मीयात, मासीट्ट bes. मित्सति-ते des. Pass.-मीय्ते: pre, Cau.-मापयति ते pre. अमीमपत्त्त aor. मित p. p.

मिथ् 1 U . मेधाहिंसयो: to unite, to understand, to hurt, to seize; मेथति-ते pre. मिमेथ, मिमिथे perf. मेथिता p. fut. अमेथीत, अमेन थिष्ट sor. मिध्यात्, मेथिषीष्ट ben.

मिर्द 1 A . रनेहने to be unctnous, to melt, to love; मेदते pre. मिमिदे perf. मेदिता P. fut. अमिदव्, अमेदिष्ट eor. मेदिर्षाट्ट bon. मिमिदिषते, मिमेकिषते des. Oau,-मेद्यति-त्र pre. अर्मामिबत्त्त aor. मिन्न, मेबित p. p. मिद्धित्वा, मेदित्वा ger.
मिद् 4 P . to melt, \&o., मेबाति pre. मिमेद् perf. मेतिता p. fut. अमिदव् 20r. मिमि-मे-द्विथति des.
मिद् 1 U . (see मियू) मेवतित्ते pre. \&c.
मिन्द्र 1 P. \& 10 U. (see मिष्द 1 A.); मिन्दति, मिन्द्यति-ते pre मिन्दिता, मिन्वयिता p. fut. आभेन्द्वति, अमिमिन्दवन्त aor. मिन्याव, मिन्द्ययिषीष्ट ben.
मिन्म्र 1 P . स्नेहने सेचने च to honour. to sprinkle; मिन्बति pre. मिभिन्ब perf. मिन्बिष्यति fut, अमिन्बत् aor. Pass.-मिन्ण्यते
मिलू 6 U . संग मे to join, to be united; मिलतिन्ते pre. मिमेल, मिमिले porf. मोलिता p. fut. मेलिब्पतित्ते fat. अमेलेब्मृ्त्त oon. अमेलीव or अमेलिष्ट sor. मिमिलिषतिन्ते. मिमेलिषति-्ते des. Pass.-मिल्यते pre: अमेलि عor, Oau.-मेलयाते-ते pre. अमीमिलत्त्त aor. मिलित p. P. मिलित्वा, मेलिख्वा ger.

मिशू 1 P. शब्दे रोषह्रते च to make a sound or noise, to be angry; मेशति pre. मिमेश pert. मेशिता p. fut. अमेशीव्त aor.
मिश्र 10 U . संपर्के to mix, to mingle; विश्रति-ते pre. मिश्यपएश्वकारचक्रे \&c. perf. मिश्रयिता P. fut. अमिमिभ्भत्-त aor. मिभ्याव, मिश्रविषष्ट ben. मिमिभ्भयिषतिन्ते des. मिश्रित p.p. मिभ्ययित्वा ger.
fिबू 6 P . to open the eyes, to look at; मिषति pre。 निमेष perf मेषिता p. fut. अमेषेव् 201 . मिमिषिषति, मिमेषिषति des. मिबित्वा, मेपित्वा ger.
मिष् 1 P . सेचने to wet, to sprinkle; मेषति pre. \&cc. see the above root. मिषित्व।, मेषित्वा, मिष्ठा ger.
मिह् 1 P . सेचने to make water, to wet; मेहति pro. भिमेह perf. मेठा p. fut. मेक्ष्यति fut. अमेक्षव् aor. मिमिक्षति des. Cau.-मेहयति-ते pre. अर्भामेहत-त sor, मीढ P.p. मीढ्वा ger. मेढुम inf.
मी 1 A. हिंसायां ( हिंसात्र प्राण्णत्रियोगः ) to die, perish; मीयते pre.

मिम्ये perf. मेष्पते fut. अमेष्ट aor. मिमीषते des. Can,-माययति-ते pre. अमीमवप्-त aor.
मी 9 J . शिंसायाब to kill, to lessen, to change, to be lost मीनाति, मीनाते pre. ममौ, मिम्ये perf. माता p. fut. अमासीव् अमास्त 20\%. मीवाव, मासीष्ट ben. मिस्तति-ते des. Pass.मीयते pre. Cav.-मापयति-ते pre, अर्मीमवव-त a0r. मीत P.P. मीत्वा ger.
मी 1 P. \& 10 U. गतौ to go, to understand; मयति, माययति-ते pro. मिमाय, मायया₹्धकार-चके, \&c. perf. मेता, मायबिता p. fut. अमेधीव, अमीमयक्त्त aor.
मील 1 P. निमेषणे to close (as the eyes); to twinkle, to be closed or shat (as the eyes of flowers), to meet, to cause to shat; मीलति pre. मिमील perf. मीलिता p. fut. अमीलीवू aor. Oau.-मीलयति-ते pre. अमीमिलव्-त, अमिमीलत्-त aor. मिमीलिषति des.
मरव्र 1 P. र्थौल्ये to grow fat; to move मीवति pre. मिमीत्र perf. मीविता p. fut. अर्माभिबव aor.
सुच् 1 A. कल्कने to deceive, to ohest; मुय्यते pre. मुसुग्च perf. अमुच्चिद्ट aor.

मुच् 6 U . मेक्षणे to loose, to set free, to leave, to abandon; मुअ्वतिन्ते pre. त्रुमोच, त्रुमुचे perf. मोक्ता p. fut. मोक्ष्वति-ते fut. अमुचतृ, अमुक्त aor. पुच्यात्, घुक्षीष्ट ben. म्रुम्क्षति (सुपुक्षते, मोक्षते intran.) des, Oau.-मोचपति-ते pre. अमूहुचत-त aor. मुक्त p.p. चुक्ता ger.
चुज् or घुञ्ज् $1 \mathrm{P} . \& 10 \mathrm{U}$. शब्दे to cleanse, to purify, to sound; मोजति, हुर्जति, मोजयति-ते, स्रुअयति-ते pre. मुमोज, गुहुअ, मोजया-₹्वक्रार-चक्रे, स्रुअयाश्चकार-चक्रे perf.

सुट् $1 P$. to मर्द़ने to crush, to grind, to kill, मोटलि pre, सुमोट perf मोटिता $p$. fut. अमोटीत्र aor.
चुदू. $6 \mathbf{P}$ आक्षेपमर्दन्बन्धनेषु to blame, to crush, to bind; म्रुटति pre Soe the above root.

10 U. सं घूर्णने to pound. to break; मोटयति-ते pre. अमूमुटब्तं sor.

मुण्ट् 1 P मंदेने to crush, to grind; मुण्टति pre. मुस्बुण्ट perf. हुणिटता p. fut. अनुण्टर्टत् aor.

मुण्ठ् 1 A . पालने पलायने बा to prote 3t, to run away; मुण्ठते pre. मुस्ठुण्ठे perf. मुणिठता p.fut.असुणिठष्ट aor. तुणिठर्वाष्ट ben. Pass.मुण्ठचते pre.

मुण्ड् 1 P . खण्डने to shave, to grind; हुण्डाते prr. सुमुण्ड parf. हुण्डिता p. fut. अमुण्हीत् aor. मुम्नुण्डिषाते des. Cau.-मुण्डयति-ते pre. अन्ठुg్ड तू-त aor.
दुण्ड् 1 A . मार्जने मज्जने बा to sink; मुण्डते pre. सुत्ठुण्डे perf. मुणिड्डता p. fut. अमुण्डिड्ट aor.

स्रु् 6 P . प्रांज्ञाने to promise, मुणाति pre. सुमोण perf. मोणिता $p$. fnt. अमोण्णि aor.

हद 1 A. हर्षे to rejoice, to be glad; मोदते pre. सुमुदे perf मोडिता p. fut. मेादिष्पते fut. अमाढदिष्ट aor. मंादिर्पाष्ट ben. घुमुदिषते, सुमादेधते des सुदित, मोदित p. p.

प्रु् 10 U . संसर्गे to mix, to blend, to purify; मोद्यति-तं pre, मोढ़पा-श्वकार-चक्रे purl. मोद़यिता p. fut. अमूम्तुद्-त्त aor.
छुर 6 P . संबेष्टने to cover; घ्ठराते pre, बुमोर perf, असोरीए ${ }^{20 r}$.
घुर्च्चू 1 P . मोहसमु च्छ्रायये?: to faint, to become zenseless, to grow, to prevail, to be match for; घूच्छति pre. सुमूच्छ perf. घूर्चिच्छता p. fut. अमूचर्छाँत् aor. मूच्छर्थातू ben. Cau.-मूच्छयाति-ते pre. अमु-शुच्छंतू-त aor. मुम्विर्विछंति des. मूर्विछ्छत, सूर्त p.p.
छुर्ई 1 P . बन्धने to bind, to tie; घुर्वति pre. सुसुर्ष perf. हुर्विता p. fut. अप्तुर्बांत् aor.

घुलू $\mathrm{Se日}$ मूल्र.
हूष् 8 P . सेये to steal, to carry off; ;ुष्णाति pre. मुषाण 2 nd sing. Inpera. सुमोष perf. मोषिता p. fat, मोषिष्यति fut. अमोषीत्
aor. मुष्याa ben. सुदुविवति des. तुषित p.p. तुवित्वा, सम्टुष्प ger. मोषितुम् inf.
सुस्स 4 P . खण्डने to cleave, to divide; द्वस्पति pre, घुमोस perf.
प्रु्त् 10 U . संघाते to heap up, to gather; तुस्तयति-ते pre. हुक्तयाश्र्व-कोर-चक्फ perf. तुस्तयिता P. fut. अमुदुस्तबू-त aor. हुस्त्याव, त्रुस्तयिष्षाष्ट ben.
मुदू 4 P . बैचित्य to faint, to swoon, to fall, to err, to be foolish. मुह्यति pre. मुमोह perf. मोढिता, मोग्धा or मोढा p. fut. मोहिष्यति or मोक्ष्पति fut. अमोढिष्यतू-अमोक्ष्पव con. अम्ठह्वद aOr. मुह्यात ben. मुमुहिषति, मुमाढिषति or सुप्तुक्षति des. Pass,- मुब्यते Pre, अमोहि aor. Cau.-मोहयति-ते pre. अमूमुहव तत aor. सुग्ध or. मूढ p.p. मोहित्वा,


मू 1 A . बन्धने to fasten, ts tie; मबते pre. मुसुवे perf. मविष्घते fut. अमबिष्ट aor.
मूलू 1.P. प्रतिष्टायास् to be firm, to atand fast; मूलति pre. तुमूल, perf; मूलिता p. fut. अमूलीव aor. हुमूलिषते des. Cau-मूलयति ते pre. अमूम्ठलनू-त्त aor.
मूल 10 U . रोपणे to plant, to sprout; मूलयति-ते pre. सूलयाभ्घकारचके porf. मूलविता p. fut. असूमुलूू-त aor. मुमूलयकतित्ते des. मूलित p. p.

मूष्च 1 P. रतंये to rob, to plunder; मूषति pre. सुमूप perf. अদूणीव aor. हुमृषिqति des. Oau.-तृषयति-ते pre. अम्ठूमूत्त aor. मूषित P.p

स् 6 A . स पाजत्पागे to die; to perish; ज्रियते pre. ममार perf, मर्ता p. fut. मरिब्यति fut. अबृत aor. सृष्षीट्ट ben. सुमूर्षति des. Pass स्रिघते pre. Cau.-मारयाति-ते pre. अमीमरत्न्त aor. घृत p. p. मर्तुम् inf. सृत्वा ger. and the Desiderative.

* It is Parasmaipadi in the Perfect, the two Futures, the Oonditional and the Desiderative.

सुष्श 1 P. सत्वते to atrike, to collect; सुक्षति pre. ममर्ष्ष perf. अदृक्षीप्त aor.
त्रु्य 4 P . अन्बेपणे to seek, to hunt, to examine, to beg; सृग्यति pre. ममर्ग perf. मर्गिता p. fut. मर्गिष्यति fut. अमर्गाव् aor. सृगित p.p.

शृग्र 10 A . अन्बेषले to seek, \&c.; मृगयते pre. सृगयाख्चके perf. घृणयिता P. fut. सृगयिष्यते fut. अमसृगत aor. सृगयेयीष्ट ben. मिसृगयिषते des, Pass.- सुग्यते pre. अदृगि aor.
भृज् 1 P. शौचाल क्रारयो: to wipe etc; मार्जति pre. ममार्ज perf. ( See the root below).

मृज्ञ 2 P. शुद्धी to wipe off, to rule, to oarry (as a horee ), to adorn; मार्टि pre. ममार्ज perf. वार्जिता or मार्टा p. fut. मार्जिष्यति or मार्ष्यति fut. अमार्जिष्धत्त-अमार्ष्ष्र्त् eon. अमार्जीव् or अमार्क्षीव् aor. सुज्याइ ben. मिसृक्षाति, मिमार्जिषति des. Pass.- घृज्यते pre. अर्ज़्जि aor. Oav,-मार्जयातिन्ते pres. अममार्जत्-त अमीबृजव-त, aor. घृष्ट, मार्जित $p$. $p$.

घृज् 10 U . शौचाल द्धरयो: to wipe off \&c.; मार्जयतित्ते pre. मार्जया₹ कार-चक्के, perf. मार्जययिता $\rho$. fut. मार्जयिष्पति-ते fut. अममार्जव-त, अमीपृजन्त्त aor. Pass.-मार्ज्यते pre. अमार्जि sor.

पृड् 6 \& 9 P. \#ुसने to be gracious, to pardon, to be delighted;


घृण् 6 P. हिंसायान्य to kill, to destroy; मृणाते pre. ममर्ण perf. अमर्णाव aor.

घृद् 9 P. ब्बोदे to press, to crush, to kill, to rub off; सृहाति pre. ममर्ष porf. मर्दिता $p$. fut. मर्दिध्घति fut. अर्दिर्युत् con. अमर्दीत् zor. Pass. - मृद्यते pre, अमर्दि aor. Oau,-मदर्यति-ते pre, अमी-चृदव-त or अममंर्दव्न aor. मिमर्दिपति des. सृदित P. p.

सुधू 1 U. उन्दने ( हिंसायां च) to be moist, to hart, to kill, (in the Vedas ) to dieregard; मर्धति-ते pre. ममर्ध or मसुषे perf. अमर्धीव् अमर्धिष्ट aor. मर्मिध्षा, मृद्ध्या ger.

सृश्रू 6 P . आमर्शने to touch, to shake, to consider; सृर्शांति pre. ममर्श perf, मर्टा or ख्रष्टा P. fut. मर्क्ष्यति or ज्रक्ष्यति int. अमार्ष्षतत, अभ्रार्क्षात्, अमृक्षत् aor. मिसृक्षति des. Pass.- हृइयते pre. अमर्शर्श a0r. Oan.-मर्शयति-ते pre. अर्मीघृरात्न or अममर्शात्नत a0r. घृष्ट p. p. सृष्टा ger.

सृष् 1 P. सेचने to sprinkle, to bear; मर्षति pre. ममर्ष perf. मर्षिता p. fut. अमर्षत् zor. Oau.-मर्षयति ते pre. अममर्षत्रत, अरीदृषतू-त aor.
सृष् 1 U . सहने to bear, to sprinkle; मर्षति-ते pre. (See the following root for the other forms).
सृष्ट 4 U. तितिक्षायाम् to suffer, to allow, to pardon; बृष्यति-ते pre. ममर्ष or मसृषे perf. मर्षिता p. fut. मर्षिष्यति-ते fut, अमर्षाँच or अमर्षिद्ट aor. मिमर्षिपति des, Pass,-मृष्यते pre. Oau.-मर्षयति-ते pre. मृबित्वा मर्षित्बा, ger.
मृष्ट 10 U . to suffer \&c.; मर्षयति-ते pre. मर्षयाञ्वकार-चक्रे, perf. मर्षयिता p. fut. अमीसृषत्-त, अममर्षत्-त aor.
म्र 9 P . हिंसायाम् to hurt, to kill; सृजाति pre. ममार perf. मरिता or मर्रता $p$. fut. मरिष्यति or मर्रष्यति fut. अमारीतू aor. मिमरिषति, मिमरीषति, मुमूर्षति des.
मे 1 A . प्रणिदाने to exchange, to barter; मयते pre. ममे perf. माता p. fut. मास्यते fut. अमार्त aor. मासीष्ट ben. मित्सते des. Oan. मापयतिन्ते pre. अर्मामपत्त вor. Pass.-र्मीयते pre. अमाये sor. मेट्-मेड् 1 P . to be mad; मेटति, मेढाति pre.
मेश्र 1 U . मेधारिंसनयोः to know, to hart; मेथति-ते pre. मिमेथ-थे perf. मेथिता p. fut. अमेथिष्ट aor.
मेद्र-मेधू 1 U. ( सब्नमे ) to meet (See the above root)
मेप् I A. गतौ to go, to move; मेपते pre. मिमेपे perf. अमेपिष्ट 80r.
मेव 1 A . सेवने to worship, to attend upon; मेबते pre.
मोक्ष 1 P. \& 10 U. to release, to loose, to shed; मोक्षति, मोक्षयति-ते pre. स्तुमोक्ष; मोक्षयाश्वकार-चक्रे perf.

बा 1 P . अभ्यासे to ropent in the mind, to learn, to remember, to praise ( in the Vedas ); मनति pre, ममान porf. म्नाता p. fut. म्नास्पात fat. अम्नर्सर्व aor. गाव or क्येयाइ bon. मिम्नासति des. Car.- -म्नापयतित्त pre. आमिक्षव्-त mor. Pass.-म्नाबते pre. अम्नायि घor. म्नात p.p.
अ्रक् 1 P. संघाते to collect, to strike; क्रक्षति pre. मश्रक्ष porf. क्राषिता p. fut. अक्राक्षप्त्व aor.

स्रूल् 10 U . संबोगने सेहले म्लेख्छने च to heap, to mix, to anoint. to speak indistinetly; अ्रक्षयतित्ते pro. अ्रक्षयाइत्बार-चक्षे part, अ्रक्षविता p. fut. अमझ्रक्षत्त्त aor. क्रक्ष्यात्, क्रक्षपिष्टह ben.
ग्रह्र 1 A . मर्षने to pound; घ्रवते pre. मय्रवे perf. ग्रदिष्यते futs. अभ्रादृ्ट ©0r. मिद्रविपते des.
क्रुच 1 P. to go; श्रोचति pre. सुद्रोच perf. अतुचद, अभ्रोचीद \&or. सुरुचिपति, दुर्रोंचिषति des. क्रोचिल्बा, हुचित्वा ger.


श्रेट् ( श्रेढ्र ) 1 P . to be mad ; क्रेट( उ ) ति pro.
म्हक्ष 10 U . to cut, to divide; म्लक्षयति-ते pro. म्रक्षयाश्चकार-चक्रे perf. म्लक्षयिता p. fat. अमम्लक्षत्त्त aor.
म्बुच् $1 P$. to go; म्लोचति pre. सुम्लोच perf. म्लोचिता P. 1ut. म्लोचिब्यति fut. अम्लुचत or अम्लोर्चत्व aor.
म्तुञ्च् 1. P. to go; म्लुभ्वति pre. हुम्लुख्व perf.
म्लेच्छु 1 P. \& 10 U . अन्यके चब्दे (अस्कुटे अपशब्ते च) to speak indistinctly or barbarously; म्लेच्छति, म्लेच्छाति-ते pro. मिम्लेच्छ, म्लेच्छयाश्चकार च佥 perf. अम्लेचछात, अमिम्लेज्छत-त aor. मिम्लोच्छिषति, मिम्लेच्छयिषति-त्त des. म्लिष्ट, म्लेत्छित P. p.
लेट्र or म्लेड 1 P . उन्मादे to be mad: म्रेटाति or म्हेडति pre. अम्लेटीव, अम्लेडीतू aor.
म्ले्र्र $1 \Delta$. सेवने to worship, to serve; म्लेबते pre. मिम्लेषे perr. म्लेविष्यंत fut. अम्लेबिट्ट aor.

म्लो 1 P. हर्षक्षये to fade, to grow weary, to be sed; म्लायति pro. मम्लौ perf. म्लाता p. fut. म्लास्यति fat. अम्लासीत ${ }^{201}$. म्लाबाव or म्लेयाव ben. Can.-₹लावयति-ते pre. अभिम्लपव्त aor. मिम्लासति des, Pass.-म्लायते per. अम्लायि 2or. म्लान P. P.

## य-

यक्र 1 P. to atir, to move; यक्षति pre. यवक्ष perl. चक्षिता P. fut. अयक्षीत्व aor.
यक्ट 10 A . पूजायाम to honour, to adore; यक्षयते pre. यक्षयाख्वके peri. यक्षयितr p. fut. अययक्षत aor. यक्षित P.p.
यज् 1 U. देबपूजासंगतिकरणयननदानेषु to sacntice, to make an oblation to, to give, to associate with; यजतिन्ते pre. हबज, ईंजे porf. यष्टा p. fut. यक्ष्पति-ते fat. अयक्ष्यत्त्त con. अयाक्षीव ( अयाप्टाम्य du.), अयष्ट sor. इज्याव , यक्षीट ben. यियक्षति-ते des. Pass-इज्यते pre. अयाजि sor. Oau,-याजयति-ते pro. अयीयजत्न्त 801 . इष्ट P.p. इस्वा, समिज्य ger. यद्युम्य inf.
"ब 1 A . प्रयस्ने to attempt, to strive after, to labour, \&ce, यतते pre. येते perf. यतिता p. fat. यतिष्यते fut. अयतिष्ट aor. यतिपी ben, यियतिपते des. Pass.-यत्यते pre. अयाति aor. Oau.-यातयतिते pre. अयीयतत्त aor. यत p.p. यतिखा।, आयत्प ger.
घत् 10 U. निकारोपस्कारयो: to injure, to encourage; यातयतिन्ते pre. यातयिष्याति-ते int. अपीयतवन्त sor. यियाययिषति-ते des.

यन्ह्र 10 J . संकोचे to restrain, \&c; यन्त्रयति-ते pre, यन्त्रपाश्चकारचक्रे, \&c. perf. यन्त्रयिता P. fut. यन्त्रयिष्यति-ते fut. अययन्त्रवन्त sor. यियन्त्रयिषति-ते des. Pass.-यन्मपतो शre. यन्त्रित p.p. यन्त्रयित्वा gex.
यम 1 P. मैथुने to cohabit; यमति pre. बयाय perf. यबधा fut.
 अयायभव्त sor. यियट्सते des.
गम्र I P. उवत्रे to check, to offer, to lift up, to go, to show; गन्छुति pre. ययाम perf. यन्ता p. fut. यंस्पति fut. अयंस्पव्व con.

अघंसीतू aor. बम्पार्व ben. यिबंसति den. Oau.-यामयति-ते, निबम-

यक्र 10 U . वरिबेषणे to surround; यमयति-ते pre. अयीयमत्न aor
यस् 4 P . प्रयत्ने to strive, to endeavour; यसाते." यह्यति pre. यारास perf. यसिता p. fat. यसिष्यति fut. अयसद् aor. Oan.-यासयति-ते pre. (with आ A. only) यर्त p. p. यास्तित्बा, यस्त्वा ger. यसिहुर्या.
या 2 P. घावणे ( पावर्ण गतिः ) to do, to invade, to pass away; बातं pre. ययौ perf. याता p. fut. यास्पति fut. अयासीत् aor. बायात् ben. यियासते dos. Pase.-यायते pre. Oen.-खापयतिनेते pre. अर्बीयवसूत्त aor. यात p. p. यात्बा, प्रयाय ger. यातुस्य inf.
याच 1 P. A. वाध्चायाम to beg, to demand in marriage; बाचनि-ते pre. ययाच-यबाने perf. याचिता p. fut. याचिष्यति-ते fut. अयार्चीव, अयाचेद्ट aOF. याच्यात, याचिषीष्ट ben. Oav.-याचयति-ते


यु 2 P . मिश्रणे Sमिश्रणे च to join, to separato; घौति pre. युयाब perf. यबिता p . fut. यविष्यति fut, अयवीवर sor. युयात् ben. युयूकति or यियविषति des. Pass.—यूयते pre, अयाषि aor, $\mathrm{Oan}_{0}$-यावयति-ते, pre. अपीयबतू-त aor. युत P. P.
यु 9 J . बन्घने to join, to mix; युनाति or डुरीवे pro. युयाब or ड्युयुबे perf. योता $p$.fut. योष्यति-ते fut. अयौष्षीत् or अयोष्ट aor. गूयाव, योवाष्ट ben. युर्धति-ते des. युत p. p.
गु 10 A. जुगुप्सायाष्द to censure; याबयते pre. यावयाग्वक्ने perf. याषयिता p. fat. अयीषबत \&or. यियाबयिषते des.
गुज्ञ 1 P . संयमवे to unite, \&o; घोजाते pre. खुयोज perf. योश्रा p. fut अघोभ्कीत् aor. युयुঞ्नति des.
युज् 4 A . समाधो to concentrate the mind; युज्यते pre. युयुजे perf. बोक्ता p. fut. योष्प्यते fut. अयेक्ष्येत con. अयुक्त aor. युक्षीप्ट ben. उयुक्षते des. Caiu.-योजयति-ते pre. अयूयुजतू त्त aor.

* घह् not preceded by a preposition except सम् optionally belongs to the 1st conj. द्यंयश्परित, संयसति.

युज् 7 U . योगे to unite, to put to, to appoint, to give, to prepare, \&c; युनन्नत or युक्के pro. गुपोज or यु ुुजे purf. योका p. int. योक्ष्पतिन्ते fat. अयुजव्, अयोक्षीत्त or अयुक्त aor. युज्बार्, युक्ष्षष्ट ben. Yass.-युज्यते pre. Cau.-योजयति-ते pre. अययुज्त \&or. युयुक्षतिन्ते des. युक्त p. p.
युज् 10 U . संयमने to $j 0 \mathrm{in}$, \&c; घोजयति-ते pre. योजयाæकार-चक्रे, perf. योजयिता p. fut. योजयिष्पति-ते fut. अयूयुजव्त \&or. डुजो-जिषति-ते des.
युज् 10 A . to censure; योजयते pre.
युव 1 A मासने to shine; यातते pre. युयुत्ते perf. योतिष्पते fut. अंबोतिष्ट aor.
गुध् 4 A . संशहारे to fight, to conquer in fight; युध्यते pro. यडुषे perf. बोद्द्या p. fut. यात्स्पते fint. अयोत्स्पत con. अयुद्ध aor. युन्सीट्ट ben. Pass.-युध्यते pre. अयोधि a.or. Oau.-योधयति-ते pre. अयूयुधन्त \&or. युयुत्सते des. युद्य P. p.
युप् 4 P . बिमोहने to blot out, to trouble, to make amooth; युप्याति pre. युयोष porf. योपिता p. fut. अgुपत् aor.
रूप्र 1 I हिंसायाब to idjure, to kill; यूत्रति pre युयूष perf. अयूर्वर्त् ©ur.
येष् 1 A . पघलत्ते to try, to attempt; येष्ते pro. यियेषे perf. अयेविट aor.
यैट् (ड्र) 1 P. to join, together; यैट( ड )ति pre. घुयौटय ( ) Perf. अथौटी डी ) वa 0 .

रहह 1 P. गतौ to move, to flow; रंहाति pro. रंह parf. „हिता p. fut. अरंहीव् aor. Oan.-रंहयति-ने pre. अरंहत् त aor. रिरंहिषति des.
रक 10 U . आस्वादने प्राहौ च, to taste, to get ; राकयति ते pre. राकयिता p. fut. राकवाभ्वकार-चके perf. अरीरकव-ता $20^{\circ}$, Also रग्र रघू.

रक्ष् 1 P . पालने to protect, to avoid, रक्षाति pre. ररण perf. रक्षिता p. fut. रक्षिष्पति fut. अरक्ष्षर् aor. रक्ष्यात् ben. Pass, नक्ष्पत्त pre. Oau.-रक्षयति-ते pre. अरकक्षत्-त aor. रिराक्षेषति des. रक्षित p. p.
रब 1 P . to go, to move; रखति pre, रारू perf. अरार्वार, अरारीव sor.
रग् 1 P . शा द्रापाम् to doabt; रगति pre. रारगं perf.
रह्ञ 1 P . to go, to move; रक्रवति pre, ररां perf. अर्र्रीत aor. 1 U. to go qnick; रड्वृत्ते pre. रांघ, ररङ्च्चे perf. रंधिता p. fut. अरंधीत्, अरंघिट्ट aor.
रंघ्र 10 U . to shine, to speak; रंघयति-ते pre रंघयाश्चकार-चक्र perf. अररंघटत्त, अरंघातू aO?.
रचु 10 U . प्रतियते to arrange, to make, to write, to adorn, to direct; रचयति-ते pre. रचयाभ्चकार-चो perf. रचयता p. fut. रचयिष्यति-ते fat. अररचत्त्त aor. रिरचावेषति-ते des. रचित P. p. रर्वयत्वा ger.
₹э 1 \& 4 U. रागे to be coloured, to paint, to be pleased, to be devoted to, to be in love with; रजति-ते, रज्यति-ते pre ररभ्ज or
 or अर ${ }^{\text {En }}$ aor. रज्यात् or रडूक्ष्षीट्ट bed, रिरेक्षतिंते des. Caur. to dye, \&ce; रअयति-ते pre. अररअव्-त aor,- to bunt deer, रजयति-ते pre, अरीरजव्त्त aor. Pass.-रज्पते pre. रक्र p. p. रजव्, रजमान (1) रज्यतू, रज्पमान (4) prentp. रङ्क्त्वा, रक्ता ger.
रट् 1 P . वरिभाषणे to shout, to call out, to sbout with joy; रटवि pre, राराट perf. रटिता p. fut. अरटीव, अरारीव aor. रटित P. P.
रद् 1 P . to spaak; रठति pre. रराठ perf.
रण् 1 P. शब्दे to sound, to go, to rejoice ( in the Vedas ); (लति pre, रराण perf, रणिता p. fut. अरणंद्, अराणía sor, Oan. राजयति-ते pre. अरीरणव्-त, अरराणत्त aor. रिरणिषति des.
रद् 1 P. बिलेसने to split; to guaw, to dig; रदति pre. रशद्ध perf. रदिता p. fut. रदिव्पति fut. अरद्धाद् or अरादीवू aor. रिरद्पिति des.

रश् \& P. हिंस।संराध्योः ( संराद्धिर्निष्पतिः ) to hurt, to destroy, to subdue, to finish, to scoomplish, ( to be comploted, in the Vedas ); रध्यति pre. ररन्ध perf. रधिता or रद्धा p. fut. रधिष्यति or रत्त्यति fut. अरधिष्यव्नअर्त्यव् con. अरधत् aor. Pass. रहयते pre. अरन्धि aor. Oav.-रन्धयतित्ते pre. अररन्धत्न्त aOr. रिरधिषति, रिरस्सति des. रद्ध p.p.

रप् IP. व्यक्तायां वाचि to speak distinctly, to praise (in the Vedas ); रपति pre. रराव perf. अरपीव, अरावीत्, a0r. रिरषिषति des.
रफू 1 P . हिसायां गतौ च to go, to hurt; रफति pre, रराफ perf.
रम् 1 A. राभस्ये to begin, to embrace, to long for, to act rashly; रम्भते pre, रेमे perf. रबधा p. fut. रद्सपते fut. अरप्स्यत con. अरव्य a0r. रृ्सीष्ट ben. रिप्सते des. Cau.-रम्भयति-ते pre. अररम्भव्-त aor. Pass -रम्पते pre. अरम्भि aor. रब्ध p. p.

रम्" 1 A . to play, to rejoice at, to take rest; रमते pre。रेमे perf, रन्ता p. fat. रंस्यते fut. अरंस्यत con. अरंस्त, with वि, व्यरंसत्त् aor. रंसीष्ट ben. रिरंसते des. Pass.—रम्पते pre. Cau.-रमयति-ते pre. अरीरमत्-त aor. रत P. p. रत्वा, आरम्य, आरत्य ger.

रम्भ् 1 P . शब्दे to sound; रत्भते pre. ररम्भे perf: रम्भिष्पते fut. अरमिभम्ट 201. Pass,-रम्म्यते

रहू 1 A. to go, to moves रयते pre. रेये perf. रयिता p. fat. अरबिष्ट aor. रयित p. p.

रस् 1 P. इान्दे to rosr, to make a noise, to sing, to praise (in the Vedas ); गसति pre. रशस perf. रसिता p. fut. अरसीव, अरार्सीव aor. रिरसिषति dep.

[^166]रष्व 10 . आस्बाद्सस्नेहनयो: to taste, to feel, रसयति-ते pre. रस-बाअकार-चफ्रे perf. अर सत्-त aor
रा 1 P . ब्यागे to quit, to desert; रहति pre. राहा perf. रहिता p. fut. रहिष्पति fut. अरहीपू aor. रिर居षति dea.
रा. 10 U . ब्यागे to leave, to abandon; रहयति-ते pre, रहयाश्चकारचक्षे perf. रहायिता p. fut, रहायिष्यति-ते fut. अररहूू-त aor. रहित p.p. रहयित्बा ger.

स. 2 P. दाने to give, to bestow; राति pre. ररौ perf. राता p. fut अरासीव 20r. Oau, रापयति-ते pre. अरीरपत्-त aor. रिरासति des.
राब्र 1 P . शोषणालमर्धयो: to be dry, to adorn, to be able, to suffice; राखांतं pre. रारा perf. अराखीयू aor.
राघ 1 A . सामर्थ्ये to be able; राघते pre. राघे perf. राधिष्येत fut. अराघिष्ट aor.
राज् 1 . दीसी to shine, to glitter, to appear, to direct, to be at the h -ad; राजतिन्ते pre. रराज, रराजे, रेजे perf. राजिता p. fut. राजिष्यतित्ते fut. अराजीत्, अराजिष्ट \&or. राज्यात्, राजिषीष्ट ben, रिराजिषतित्ते des. राजित p. p. राजित्वा, बिराज्य ger.
राष्य 4 P. वृद्धौ to grow, to prosper; राध्यति pre राทघ perf. राद्धा p. fut. रात्स्यति fut, अरास्त्यत् con. राध्यात् ben. अरत्सीव् ( अराद्दाम् dual ) aor. Cau.-अरीरघत्-त aor. रिशात्सति des.
राv 5 P . संसिद्ध हिंसायां च to accomplish, to kill, to propitiate ${ }_{3}$ राभोति pre. रराघ(2nd sing. with अप, अपरेधिथ) perf. रिरास्साति, ( रिग्सति wishes to kill ) des, राध्ञबतू pre. p.
रासू 1 A . शाद्द to ory, to yell, to sound; रासते pro. ररासे perf. अगसिष्ट aor. रिरासिषते des.
रि 6 P . to go, to move; रियति pre. रिराय perf. रेप्यति fut. अरे विद aor.
रि 5 P. to hurt; रिणोति pre. ( Vedic ). रिरीबति dee.
रि 9 U . to drive oat, to expel, to go to burt, to emit, to teparate, ( in the Vedas ); रिणाति, रिणीते pre.
H. s. G. 43
 रिद्धा or रिढ्य 1 P . गतौ to orawl, to creep, to go slowly; रिद्धुति or रिद्नति pre, रिरिद्ध or रिरेर्न perf. अरिब्दुनित्, अरिड्रणीतू aor.
रिच् 7 O. विरेघले to empty, to clear, to deprive of, to give $\mathrm{up}_{3}$ रिणाक्ति or ₹िड्ढे pre. रिरेच or रिरिचे porf. रेक्रा $p$. fat. रेक्ष्यति-ते fat. अरेक्ष्यत्तन con. अंरिचत्, अरेक्षीत्, अरिक्त aor. रिच्यात् or रिक्षीह ben. Pass,-रिच्पते Pre. अरेचि amr. Oau,-रेचयतिन्त pre. अरीरिचत-त \&or. रिरिक्षति-ते des. रिक्त P.p. रैक्त्वा ger.
रिच् 1 \& 10 P तियोजनसम्पर्चनयो: to divide, to leave, to come togother; रेचति, रेचयति, pre. रिरेच, रेचयाभ्वकार perf. अरैक्षीच, अरीगिचत्त तor. रिरेक्षति, रिरेचयिषतित्त des. रेचित P. P.
रिफू 6 P . कर्थनयुद्धनिन्दाहिंसादानेषु to boast, to speak, to fight, to utter a rough grafing sound, to give रिफात pre. रिरेक perf. रंफिता p. fut. अरेफीव sor. रिरिफिषति रिरेफिषति des. रीफित P.p. (slso written as रिह ).
ररमू 1 A . to crackle, to murmar, to chatter; रेभते pre, रिरिमे perf. रिम्फ 6 P. to hurt, to kill; रिम्फति pre. रिरिम्फ perf. रिम्फिता p. fut. अरिम्फीत्र aor.
रिश्र 6 P. हिंसायाम् to tear, to injure; रिशाति pre. रिरेश perf. रेटा p. fut. रेक्ष्याति fut. अरेक्ष्यव् con. अरेक्षत \#or. रिरेक्षाति dos.

रिश्र 1 \& 4 P . हिंसायाय् to kill, to fail, to perish, to be injured;. रेषति, रिष्यति pre. रिरेष perf, रेषिता or रेथा $p$. fut. रेविष्पति fat. अरेषीतू ( 1st cl. ), भरेषत् ( 4 th cl. ) sor. रिरिषिषति, रिरेषिषाने des. रिद्ध P.p.
री 4 A . स्रबणे to trickle, to 008e, to flow; रीयते pre. रिये perf. रेण्यते tut. अरेट्ट sor.
री 9 P. गति $\begin{gathered}\text { बणयो: to go, to injure, to howl; रिणाति pre. रिराय }\end{gathered}$ perf. रेब्यति fat. अरैबीतू aor. रिरीषति des.
रीब्य 1 U. to take, to cover; रीबति-ते pre.
कु $1 \Delta$. गतिरेषणयो: to $\mathrm{go}_{\mathrm{y}}$ to hurt, to break to pieves (in the

Vedas ); रषते pre. रुखे perf. रबिना p. fut. अरविध्द aor. Onu.राबयतिने pre. अरीग्षत्रूत्त pre. रूलते des.
₹ 2 P. शब्दे to cry, to yell, to hum as bees, to sound in general; रोते or रबीति pre. रुरब perf. रबितां p.fut. रषिप्यति fut, अराबिव aor. रूगाद ben. रूकति des. Pass.-रूयते pro. Oan.-राबयति-ते pre. रुत P.p.
दच् 1 A , दीतावभिशीतौ च to shine, to look beartifal, to be pleased with (a person); रोचते pre. रुुचे perf. रोचिता p. fut. रोचिज्यते fut. अरुचत्, अरोचिष्ट aOr. रुरचिषते, करोचिषते des. Oau. रोचयते pre, अरुरुचत a0P. रुचित P.p.
रूब 6 P . भाने to break to pieces, to afflict, to pain; रुजति pre. रुरोज perf. रोक्त p. fut. रोक्ष्पति fut. अरीक्षीव् (अरौक्राम्य dual ). aor. Cau.-रोजयति-ते pre. अरुरुजब्-त aor, रुकक्षाते des. रुण P.p. रक्ष्बा ger.
रुज् 10 U. हिंसाय।म् to hart, to kill; रोजयति-त्त pre。 रोजपाइक्यारचके perf. रोजपिता $p$.fut. अरूरुजत-त $80 r$.
रुद 1 A . प्रतिघाते to $\mathrm{s}^{4}$ rike down; रोटते pre रुणें perf. अरुटत्, अरोटिष्ट aor. रोटिबिष्ट ben.
रुद् IO U. to obstruct, to resist, to shine, to spoak; रोटयति-ते pre. रोटयाञ्चकार-चक्र perf. अरुरहत्-त aor.
रुद् 1 P . उप्घाते to strike; रोठति pre, रुोठ perf. रोठिब्यंति fut. अरोठीट् ${ }^{80 r}$.
रुद्द 10 U . भाषायां दीतौ च to sprak, to shine; रोठवतिन्ते fut. रोठ-याभ्चकार-चक्र porf. अरुरुठत्-त «or.
रुद् 1 A . to resist, to oppuse, to torment, to suff jr pain; रोठते pre. रुरुं perf.
रुण्ट् । P. स्तिये to rob, steal; रुण्टति pre. रुरुण्ट perf. अरुण्टीपू Aor. Pass.-रुण्यंतं pre. अरुण्टि aor.
रुण्द्द 1 P. to go, to steal, to tame, to oppose; रुण्डति pre, रुरुण्ड perf. This is the same as the above root; also written as रुण्ड्.
रुद् 2 P . भश्र्राबोनोनते to cry, to weep, to roar; गोडिति pre. अरोदवं,

अरोंदीव Imperf. कुरोद perf. रोदिता p. fat. अरुदव or अरोवीव aor. रुयात् ben. रुुद्धिति des. Pass,-रुघते pre. अरॉददे aor. Oqu.-रादयति-ते pre. अरुरदव्-त aor. करवित p.p.
रूल 4 A . ( with अनु ) कामे to dosire, to obey; रुध्यते pre. रुषे perf. रोत्स्यते fut. अरुद्द ${ }^{\text {sor. }}$. रुरुस्सते des.
कย 7 U . आवरणे to besiege, to opposo, to hold up, to oppress; रुणद्धि or कुन्द्धे pre. करोध or रुरछे perf. रोद्धा p. fut. रोस्स्पति-ते fut. अरुधत्, अरौस्सीत्, अरुद्द ( अरौद्धाम्, अरुस्साताम dual ) aor. रुज्ध्याव, कर्स्साष्ट ben. रुुत्सति-ते des. Pass, - रुध्यते pre. अरोधि aor. Oau.-रेंधयाति-ते pre. अरूरुधतू त aor. रुद्ध p.p. रोद्युब्य inf.
बप् 4 P . विमेछने to confound, to suffer, to violate, to: pain (in the Vedas), to disturb; रुप्यति pre. रुरोप perf. अभकपतू aor. Oau.-रोपयति-ते pre. अरुरपत् aor. रुपिषति, रुरापिषति des.
रुश् 6 P . हिंसायाम to hurt, to destroy; रूति pre. रुराश perf. अरक्षढ्र ๕or. रुक्षति des.
रुशू 10 U. 1 P. भाबायों दीमौ च to speak, to shine; रुंशयाति-ने, ซंशति pre. कुंशायिष्यति, रुंशिष्यति fut. अर्रंशात्-न, अरुशीत्र sor.
कष् 1 P. हिंसायाम् to kill, to hurt, to be annoyed; रांषति pre.ररोषperf. रोषिता or रोष्टा p. fut रोषिष्यति fut. अरार्षातू aor. कुरुषिति, रुोषिषति des. रुषित्वा, रोषित्बा, रुद्धा ger. रोषित्तुब, रोद्डू् inf.
कुष्य 4 P. to kill, to hurt, to vex; रुध्पति pre. अऊक़ू aor. (For the other forms see the above root ).
रुष्ट 10 U . रोषे to be angry; रोषयति-ते pre. अर्तरषत्न त्त aor.
रह्र 1 P . बीजजन्मनि प्रादुर्याषे च to grow, to increase, to rise, to reach; रोहाति pre. करांह perf. रोढा p. fut. रोक्ष्यति fut. रुष्यात् ben. अरुक्षत् aor. रुक्षति des. ऊढ p.p. रूढ्बा, आरुहा ger. रोत्युप् inf.
स्लङ् 10 J . पारुष्वे to be rougb, to be unkind, to make dry, (in the Vedas ); इंक्षयति-ते pre, रूक्षयाश्धकार चक्रे perf. रूक्षयिता $p$. fat. अरुखक्षतू-त aor.
रूप् 10 U . रूपक्रियायाम् to find ont, to form, to consider, to fix, to appuint; रूपयात-ते pre. रूपयाश्वकार-चक्र perf. रूपयिता p. fut. अरुर्बपतू-त aor. रुरूपयेथतिने des.

रूश् 1 P. छुपयद् to adorn, to decorate, to anoint; कपति pre. रुलव perf. रूषिता P. fat. अलकीष्य aor. स्यषित P.P.
 fut. अरेकिष्ट sor.
रेज् 1 A. to shine, to shake; रेजते pre.
रेद्र 1 U . परिषाषणे to speak, to ask; रेटति pre. रिरे parf. अरेटीन्ट sor.
रेम् 1 A . to go ; रेपते pre . रेप्यिते fut. अरेपिष्ट aor.
रेभू 1 A . शब्दे to sound, to low; ₹ेभते pre。
रेष्य $1 A$. अब्यक्षे शब्दे to utter an indistinct sound, to noigh; शेते pre. रिरेषे perf. रेषिता p.fut. अरेषिए a0r. रेषित p.p. (Also written as रेव ).
₹ 1 P . to sound, to bark at; रायति pre. ररो perf. अरासीट a0r. रोड्र 1 P . अनादरे उन्मादे च to despise; रोंटति pre. करोड pert. अरोडीव aor.
रौद्र ( रौद् also ) 1 P. to despise, रौडति, रौडति pro.

## く

लक् 10 U. आस्वादने प्रासौ च to taste, to obtain; लाकयतितो pre. लाकयाअ्वकार-चक्रे perf. लाकयिता p. fut. अलीलकष्त 201.
लक्ष 1 A . आलोचने to perceive, to observe; लक्षते pre. बलक्षे perf. लक्षिता P. fut. अलक्षिष्ट aor. लक्षयिणीट्ट ben.
लक्ष्ट 10 U . दर्शनाद्कनयो: to notice, to define, to regard; लक्षयतिक्त pre. लक्षयाअ्यकार-प्षफ \&c. perf. लक्षयिता P. fut. अललक्षव त aor लक्षित P.P. लिलक्षयिषति-ते des.
लबू or लक्षू 1 P. to go; लसति or लुख़ pro.
लग 1 P. सड्रे to attach oneself to, to touch, to meet, to follow closely; लगति pre. ललाग perf. लगिता p. fut. अलगीव aor. लिएगिषति des. बक्स P.P.
लग 10 U. आस्वादने प्रातो च to taste, to obtain; लगयतिती pre. लागयाभ्वकारचक्रे perf. लागयिता p. fut. अहीएगत्रा sor.

लहूू 1 P. to go, to go lame; लघ्रति pro.
लंघू 1 P . शोषणे to dry, ( भाचायां दीशो सीमातिक्रके च) to speak, to shine, to trañsgress; $A$. गत्यर्थे भोजननि हत चौ च go, to fast; लंघति-ते pro. ललंघ-ललङूषे perf. लंघिता P. fut. अलंघीतू or अलंघिष्ट 20r. लंधित p.p.
लंघ्र 10 U. to spesk, to shine; लंघयति-ते pre. लंघयिष्यति-ते fut. अललंघतूू aor. लडूह्यात्, लंघयिबीट्ट ben. लिलंघयिपति-ते des.
लच्छू 1 P . लक्षणे to mark; लच्छ!ते pre. ललच्छ perf.
लज् 1 P . भर्जने to fry; लजति per. ललाज perf. लजिता p.fat. अलजीतू, अलार्जतू a0r. (Also written as लज्ञ ).
बज् 6 A . ब्रीडने to be ashamed; लजते pre. लेजे perf. लजिता p. fut. अलजिष्ट qor. लिलजिबते des. लझ्श P.p.
लज् 10 U . प्रकाशने to appear; लजयति-ते; अपबरणे to conceal, लाजयति ते pre. लजयाभ्aकार-चक्रे, लाजयाश्चकार•चक्रे \&c. perf. लजयिता, लाजायिता p. fut. अललजवूत, अलीलजवं•त aor.
लक्ज्य 1 P. हिंसाबलादाननिकेतनेष्डु भाषायां दीषौ च to kill, to be powerful, to take, to dwell, to speak, to shine; लख्जति pre. ललञ perf. अलञीव a0r.
लक्ज्य 10 U . (see the above root) to give also; लभयति-्ते pre. लअयाग्चकार•चके perf. लभ्जयिता p. fut.
लद 1 P . बाल्ये to be or act like a child, to prattle, to cry; लढति pre. ललाट perf. अलटीतू aor.
लड्र्र 1 P. बिलासे to play, to sport; लड़ाति pre, अलड्छीत्, अठाडीव aor. लड 10 U. उपसेबायं to fondle, to caress; लाडयति-ते pro. लाड्याखं-कार-चके perf. अललडव्त aor.

लप् 1 P . ब्यक्तायां बाचि to talk in general, to wail, to whisper, to lament; लपति pre. ललाप perf. लपिता p. fut. अलपीू्, अलापीक्र sor. Oau.-लापयंति-ते pre. अलीलपतू-त aor. लिलविषाति des.
लमू $1 \cdot \mathrm{~A}$. भातो to get, to take, to have, to be able, \&co; लमते pre.

लेभे perf. लब्धा p. fut. लप्रयते fut. अब्ध aor. लिप्सते des. Oau.-लम्भयति-ते pre. अललम्भव्त aor. लब्ध P. P.
लम्बू 1 A . शब्दे अबसंसने च to sound, to hang down, to sir. k , \&c.; लम्बंत pre. ललम्बे perf. लम्बिता p. fut. अलन्बिट्ट sor. Pass.लम्च्यते pre. अला्बि aor. Cau.-लम्बयति-ते pre. अललम्बत्न aor. लिलम्चिषते des. लम्बित J. P.

लग्र 1 A. to go, to move; लयते pre. लेये perf. लयिता p. fut. अलयिष्ट sor.
बर्ष्ट $1 P$. to go, to move; लर्वति pre. ललर्ब perf. अलर्बीत् aor.
ललू 1 P . विलास to play, to move about; ललति pre. ललाल perf. ललिष्यांत fut. अललीतू aor. लिलयिषति des. Cau.-लालयति pro. अलीललव aor. ललित P. p.
लल 10 A . ईप्सायां to desire, to fondle; लालयते pre . लालयाख्वक्रे perf. लालईयता p. fut. अलीललत $20 r$. लिलालयिपते des.
लश 10 U . शिलपयोगे to use any art; लाशयति-ते pre。 लाशयाअ्यकारचक्रे perf. अलीलझात्त aor. V. 1. for लस्.

लब 1 \& 4 U. कान्तौ to wish, to long for; लषति-ते, लब्यति-ते pre. ललाष or लेषे perf. लाषिता p. fut. अलर्षीत्, अलाषीत्, अलषिष्ट aor. लिलषिषति des. लषित P. p.

लंस् 1 P . श्लेषणर्कीडनयो: to appear, to embrace, to play, to shine; लसाति pre. ललास perf. लसिता p. fut. अलसीतू-अलासीव् sor. Osu.-लासयति-ते pre. अलीलसतूत a0r. लिलसिषति d6. लसित p. p.
लस् 10 U. शिल्पयोगे See लश् above.
हस्ञ 1 A. द्रीडने to be ashamed, to blush; लज्जते pre. ललज्जन pert. लजिता po fut. अलजिष्ट aor. Pass.- लज्जूपते pre. अलज्ञि aor. Oau.-लज्नवातिते pre. अललज्जतन 20s. लिलज्ञिषते des. लश्न p. p.
ला
2 P. आदाने दाने च to take, to obtainः ल्याति pre. बलो porf लाता p. fut. अलासीव् aor. Can ,-लापयतिनत, लालयति-ते ( to caus's to molt ) pre. अलीलपतून, अलोलयव्त aor. लिलासति des.

बाड्र् ${ }^{1} \mathrm{P}$. शोषणालमर्थयो: to be dry, to adorn, to suffioe; बाखती pre. अलाखीव् aor. Oen, -ासल्रति-हे.
लाष्य 1 A . सामर्ष्ये to be eqnal to or able; लाषते pre. अलाषिट $20 r$. ळाज्य or लांज् $1 P$. अर्जने मर्स्सने च to fry; to blame; लाजति or बांजति pre, अलाजीव, अलांजीत Aor.
लान्छ 1 P . लक्षणे to mark; लाञ्छति pre. अलांछ्छीच aor.
लिख् 6 P. अक्षरबिन्यासे to write, to rab, to tonch, to peck as a bird; लिखति pre. लिलेख perf. लेखिता p. fut. अलेखीव aor. लिलिखिषति or लिलेखिषति des. Oav,-लेखयात-ते pre, अलीलिखद्न aor.
लिन्ह्र 1 P. to go, to move; लिन्बतित pre.
लिन्न 1 P, to go, to move; लिग्रति pre. लिलिद्ध perf. लिब्मित्ता p. fut. अलिम्मीव aor. लिख्दित P. p.
लिए्य 10 U. चित्रीकरणे to paint, to inflect (a noun); लिद्वयतित्ते pre. लिख्ष्याश्वकार-चक्रे \&c. perf. लिक्रयिता p. fut. अलिलिक्षव्त aor.
लिप् 6 U . उपदेंे ( उपदेदो वृद्धिः ) to anoint, to cover, to stain; लिंपतिने pre. लिलेप, लिलिपे porf. लेष्ता p. fut. लेप्स्यति-ते fut, अलिपत्-त, अलिम्त aor, Oqu.-लेपयति-ते prẹ. अलीलिपव्त्त aor. लिलिप्ततिनेते des, लिस्ष p. p.
लिश् 4 A. अर्ल्पाभावे to be small or reduced; लिइयते fut. लिलिझे perf. लेक्ष्यते fut. अलिक्षत aor. Cau.-छेशायति-ते pre. अलीलिशत-त 20r. लिलिक्षते des, लिए P. P.
लिश् 6 P. to go; लिशाति pre. लिंलेश perf. अलिक्षव्व aor. लिलिक्षति den, लिह्र 2 U. आस्वादने to lick, to taste; लेढि, लीढे pro. लिलेह, लिलिए perf. लेढा $p$. fut. लेक्ष्यति-ने fut. अलिक्षत-त, अलीढ aor, लिझ्माव, लिक्षीष्ट ben. लिलिक्षति-ते des. लीढ p. p.
ली 1 P. \& 10 U. द्रवीकरणे to melt, to diesolve; लयति, लायपतिन्ते। pre. लिलाय, लाययाश्धकार-चके \&cc. perf. अलैषोव, अलीलयनत aor. लिलीषतिक लिलाययिषति-ते des.
ली 4 A . श्लेषणं to stick, to lie on; लीयते pre, लिल्ये perf. हेता, लाता
p. fut. लेप्यते, लास्यते fut. अलेष्ट, अलामा sor. लेंषीट्ट. लासीट्ट ben. Cau.-लययति-ते pre. छिलीषते dee. लीन P.P. लीत्वा, विलाय, बिलीय ger.
ली 9 P . श्लेपणे to adhere, to molt ; लिनाति pre, लिए्राय, ललौ perf. लेता, लाता p. fut. लेष्यति, लास्यति fut. अलैपीव, अलासीव »\%. लिलीषति des.
बुन्च् ${ }^{1} \mathrm{P}$. अपनयने to pluck, to pull, to tear off; लुख्चति pre. बुलुभ्ध perf. तु अ्चिता p. fut, अलुग्चीव aor. लुलुख्चिषति des. ल्खाध्चित p.p.
बुर्घ 1 P. \& 10 U. हिंसाबलादाननिकेतनेषु भाषाया दीसो च to kill, to be strong \&c. लुखति, लुअयति-ते pre. अलुआव, अलुलुअव-च aor.
लुद्र 1 A . प्रतिघाते to oppose; लोटते pre. बुलुट perf. लोटिता p.fat. अलुटन, अलोटिष्ट aor. लुलुटिषते des.
तुर्द 1 P . बिलोडने to roll, to wallow on the ground; लोटति pre. लुलोट perf. लोटिता p. fut. अलोटीटू aor. बुल్ुटिषति or लुलोटिषति des. Oan.-लोटयतिन्ते pre. अलूलुटव्त, अलुलोटद-त aor. लुटित, लोटित P. P.
जुर्र 4 P . to roll, \&c.; लुख्यात pre, लुलोट perf. लोटिता p. fut; अलुटव aor. ( Bee the above root for the other forms.)
घुद्र 6 P . (क्रुटादिः ) संश्लेषणें 880 लुर् below.
लुद्र 10 O . भाषायां दीत्षो च to spesk, to shine; लोटयति-ते pro. लोटयाश्वकार-चक्र \&c. perf. लोटयिता p. fut.
घुट् 1 P . उपघाते to strike, to knock down; लोटति pre. बुलोट perf. लोटिता p. fut. अलोटीत् aor. Cau.-अलूल्लटबून्त, अलुलोटद्त aor.
लद्र 1 A. प्रतिघाते to oppose, to roll; लोठते pre. लुलुठे perf. लोठिता P. fut. अलुठद, अलोठिट्ट aor.
बुद 6. P. संश्लेपणे ( क्रुटादि: ) to wallow; लुठति pre. लुलोठ perf. लुठिष्यति fut. अलुठीव aor. लुनुठुषिषति des.
बुड 1 P . बिलोड़ने to atir, to chum ; लोडाति pre. लुलोड perf. लोडिता p. fut. अलाडीव-aor. Oau.-लोडयति-ते pre. तुलुडिषति des.

बुरुछ्र 6 P. (कुटादि:) to cover, to adhere; बुछति pre. (Soe लुठ above for the other forms.)
लुण्ट् 1 P . संतये to rob, to be lazy; लुण्टति pre. लुलुण्ट perf. लुण्टिष्पति fut. अलुण्टीव sor.
लुण्ट्र 10 U . see ल్खुण्ठ below.
लुण्ट् 1 P . अलख्ये प्रतिघाते च to be idle, to agitate; लुण्ठति pre. लुण्ठिब्यति fut. अलुण्ठ!व aor. Cau. लुण्टयति-ते pre, अलुलुण्ठव त sor. बुलुणिठषति des.
लुण्द 10 U . ₹तंये to rob, to plunder; लुण्ठयति-ते pre. लुण्ठयिष्याति-ते fut. अलुलुण्ठव्ठ aor.
लुण्ड्र 10 U. to plunder; त्रुण्डयति-ते pre. लुण्डयाश्चकार-चके perf. (Same as ल्लुण्ट.)
लुन्थू 1 P . हिंसाक्टेशनयो: to strike, to kill; लुन्थति pre. बुलुन्थ perf. लुन्थिब्यति fut. अलुन्थित् aor.
लुप् 4 P . बिमोहने to confound, to be destroyed; ल్खुप्यति pre. बुलोप perf. लोपिता p. fut. अलुपद् aor. Caut.-लोपयाते-ते pre. अल्लू欠पत्त, अलुलोपत्त aor. तुरुतुपिति, ल्रुलोपिषति, des. लुप्ष्वा, लुविश्या, लोपित्वा ger. त्रुस p. p.
लुप् 6 U . छेदने to break, to take away, to seize, to suppress; दुम्पति-ते pre. बुलोप, लुलुपे perf. लोसा p. fut. अल్రुव्, अलुप्त sor. लुप्याद, लुप्सीद्ट ben. लुलुप्सतिनेते des. Pass.- तुप्पते pre. अलोपि aor. Oau.-( See the above root ); बुम P. p.
लुम् 1 \& 4 P . गार्ध्ये to covet, to be perplexeत ; लोभति, लुम्पति pre, बुलोभ perf. लोभिता, लोबा P.fut. अलोमीने (1) अलुभव (4) aor. Cau.-लोभयाति-ते pre. अलूलुख्रम-त aor. ल्रल्राभिषति, लुलोभिषति dee. त्रुण्ध p.p.
बुम् 6 P . बिमेזहने to be bewildered, to confound; लुभाति pre. अलोभीव aor. हुराभित P. p.
लुम्ब् 1 P. अर्दने to torment; लुम्बति pre. अलुम्बीव् Aor.
सू 9 U. छेदन to divide, to cut off; लुनाति, हुनीते pre. हुलाब, डुलुके
perf. लविता p. fut. अलाबीत, अल विष्ट aor. लूयाव्, लविर्षाष्ट bon. दुलूषति-ते des. Cau. - लाबयति-ते pre. लून P. P.
दब 1 P . भूबायfं; लूबति pre. लुलूष perf. अलूषीत् aor.
बूप्र 10 U . हिंसायां to injure, to rob; बूपयति-ते pre. बूववाश्चकारचक्रे perf. अलूलुषस-त aor.
लेग्न् 4 P . नखलने t. stumble; लेख्यति pre. अलेखीव् aor.
लेप् 1 A . to go, to worship; लेपते pre. अलेपिप्ट aor.
लैण् 1 P. to go, to send, to embrace ; लैणति pre. अलैर्णनित् aor.
लोक् 1 A . दर्शाने to see, to perceive; लोकते pre, लुलोके perf. लोकिता p. fut. अलोकिष्ट aor. लुलोकिषते des. Cav.-लोकयति ते pre. अलुलोकत्-त aor. लोकित P. P.
लोक् 10 U . भाबायां दीबरो च to behold, to shine, to know, to seek; लोक्यति-ते pre. लोक्राअ्चकार-चक्रे perf. लोकयिता p. fut. अलु-लोकत्-त aor. लुलंटकाविषति-ते des.
लोचू 1 A .दर्शाने to sen; लांचते pre. बुलोचे perf. लोंचता p.fut. अलोचिष्ट a.or. लोचित p. p.
लांच् 10 U. to speak, to shine; लोचयतितने pre. लोचयाभ्वकार चक्रे-आस-बभ्बूव perf. लोचायिता p, fut. अल्लोचत्-त aor. (See लोक् 10 above).
बोद्र 1 P . जौर्य्ये पूर्त्रभारे म्बमे च to deceive, to precede; बोटति pre. लुलोट perf. अलोटीन aor.
लोट्ट् 1 A . संघाते to heap up; लोदृते pre. लुलोधे perf. अलोप्टिष्ट aor.
व—

वक्ष्र 1 P . गेषे संघाते च to be angry, to grow ; बक्षति pre. ववक्ष perl. बक्षिप्यति fut. अचक्षิत aor.
 वद्र 1 A . कीटिल्ये मतौ च to be crooked, to go; बङ्ञाते pre. अवध्कुप्ट ant.
बद्ध 1 P. to go ; बद्वति pre. ; same as बद्र

बच् 2 P . परिभाषणे to speak, to relate; वक्ति pre. उदाच perf. वक्ता p. fut. वक्ष्पति fut. अबोचद aor. उउबाद ben. बिनक्षति des. Oau.-बाचयतिन्ते pre. अधीषचचू-त्त aor.
बच् 1 P. \& 10 U, to speak, to read; बचति, वाचयतिने pre. उबाच, बाचयाश्चकार-चक्ते, \&c. perf. बक्ता, बाचयिता p. fut. अबाक्षीव, अबीवचव्-त \&or. उक्फ, बाचित P. p.
-बज् 1 P. to go, to roam about; बजाति pre. बबाज perl. बजिता $p$. fut. अवजीव, अवाजीत् 20 .
बज् 10 U . to trim, to go; वाजयति-ने pre. वाजयामास \&o. perf. अवीवजन्त aor.
बञ्च् $1 P$. to go, to arrive at; वश्चति pre, वबэ्ध perf. वभ्चिता $p$. fut. अवश्चीर् aor. विवश्विषति des, वश्चित P.p. Pass.-वच्यते pre. अबश्चि 200 .
बऊन्च् 10 A . प्रलभ्मने to cheat ; वश्चयते pre. वश्चयामास \&o. perf. अबबश्चत aor. विबअ्वयिषते des.
वद्र 1 P . बेष्टने to surround, to cover; बटाति pre. बबाट perf. अबटीरू, अबाटीव aor.
वट् 10 U . ग्रन्थे, बिभाजने to string, to divide, to surround; वट-यति-ते pre. वटयाश्चकार-चके perf. अवीबटत-त aor. बिबटयिबति-ते des.
बढ्. 10 P . स्थौल्ये to be strong or fat; वठति pre. घवाठ perf. अबठीव, अबाठीव aor.
वण् 1 P . शब्दे to sound; बणति pre. अबणीतू, अवारीव aor. विवणिपति des.
बण्ट् 1 P. \&. 10 U. विभाजने to divide वण्टति, वण्टयति-ते pre. वण्टिज्याति, वण्टयिएे्पति fut. अबण्टीव्, अवबण्टत्त aor.
बद्र 1 P. वपक्तायां बाचि to say, so tell, to lay down; बदाति pre. उबाद perf. वदिता p. fut. अबादीत् aor. बिबढ्पिपति des. Pass.उबते pro. अबादि aor. उदित P. P.
बद्व 1 \& 10 U . संदेशबचने to inform; बदति ते, घद्यति ते pre, बबाद, बबदे, बुणदया₹्वकार \&c, perf. अवादीव, अवदिष्ट, अबीबद्नदत्त \&or.

बन्न 1 P . शब्दे सम्भत्री च to sound, to honour, to sid; बनति pre. बवान perf. बनिष्पाते fut. अबनीव, अषनीव् aor. Oav.-वानयति-ते pre. बिबनिषति des.
वन्र 8 A . (P. according to चन्द्र ) to beg, to seek for; वनुते pfo. घेने perf. अबनिष्ट, अवत $20 r$. विबनिषते des.
बन्र 1 P. \& 10 U to favour, to injure, to sound ${ }_{3}$ बनति, वानयति-ते pre.
बन्द्र 1 A. भभिबादनस्तुत्यो: to salute, to adore, to praise; बन्दते pre. बबन्दे perf. बन्दिता p. fut. अवन्दिष्ट aor. विषन्दिषते des. Pass, -न्यते pre. वन्द्दित p. p.
बप 1 U . बीजसन्ताने छेदने च to sow, to scatter, to weave, to cut, to shave; बपति-ते pre. उवाष, ऊपे perf. बसा p. fut. अवाप्सीत्, अवत्र aor. उष्याव, वप्सीष्ट ben. Cau.-वापयति-ते pre. अवीवपव-त्त 20r. विवप्सति-ते des, Pass.-उप्यते pre. अवापि aor.
वक्र 1 P , to go; बभ्रति pre, अवभ्रीव \&or.
बघ्र 1 P . उद्गिरणे to vomit, to pour out; वमाते pre. बवाम parf. बमिता $p$ fut. भवर्मीव aor. Cau.-वमयति-ते, बामयति-ते (with a prep. वमयाति-ते only) pre. अंबीवमत्-त aor. वमित, (बान्त according to some) p. p.
वय 1 A . to go ; वयते pre. बयिष्यते fut. जबयिष्ट aor.
बर 10 U ईप्तायiं to ask for, to get; वरयति-ते pre. बरयाभकार-चक्रे perf. वरािता p. fut, अवबरत-त aor.
बर्च् 1 A. दीक्षाँ to shine, to be bright; वर्चते pre, वबर्चे perf. अर्षाचिट sor.
षर्ण 10 U . वर्णक्रियाविस्तरहुणबचनेषु प्रेरणे च to colour, to explain, to extol, to send, to grivd; वर्णयति-ते pre. बर्णय।श्चकार-चक्रे-आस-बमूत्र perf. वर्णयिता p. fut. अववर्णत्-त aor, विनर्णयिषाति ते des. वार्जांत p. p.
वर्धू 10 U. छेद्ननूर्णयेः to cut, to fill; बर्धयतिन्ते pre. अब₹र्धतू-त aor. शिवर्धयिवति-ते dos.
बर्ष 1 A . बेहने 10 love; वर्षते pre, अर्षर्ष्ट a.or.

बतू 1 A . संबरणे, सभ्धते च to enver, to move about; बलते per. बलिग्यते fut. अनलिष्ट aor. विवलिपति-ते des.
बल्क् 10 U . परिभापणे to spoak; बल्कपातनते pre. वल्क्याश्चकार-चक्रे perf. अबचल्फतू-त aor.
वल्ग् 1 U . to go, to dance, to be pleased, to eat; बल्गति-ते pre. बवलग, बहलो perf. बलिगता p. fut. अघल्गाष, अवलिगट्ट ঞor. वलिति p. p.
वल्यू 1 A. मोजने to eat; घल्भते pro. अवलिमष्ट anr.
बद्धू 1. A. संतरणं to cover or be covered; बद्धते pre. बवले perf.
कल्ह 1 A . पर्भेभावणहिंसापद्दानेपु to speak, to be prominent, to kill, to give; बल्हते pre. बवल्हे perf. अर्लिह्ट aor.
बशू 2 P . कान्नै to wish, to shine; बाृ्टि pre. उताशा perf. घशिता $p$. fut. अवशीत्, अनाझीत \&or. उइयात ben. बिन्वशिषत्ति de3. Pass.उउयते pre. अवाश़ a, ar. उशित p. p.
बप् 1 F. हिंसायां to injure, to kill; वषति pre. बताष perf. अवरीत्, अबाषीव aor.
वस् 1 P . निवरसे to dwell, to be, to spend (time); वसाति pre. उतास perf. बक्ता p. fut. अबाहर्मीत्र sor, उष्यात् ben. विबत्सति des, Pass, -उष्यते pre. अवासि aor. Cau.- वासपति-ते pre. अवीबसत्त sor. उवित p. p. उाषषत्वा, प्रोष्य ger.
बसू 2 A . अच्छादने to wear, to put on; बम्ते pre. बबसे perf. बसिता p. fut. अबसिप्ट aor. Cau.-बासयति-ते pre. अर्षाबसतू-त aor. विनसिषते des. वसित P. P.
वस्ष 4 P . रत्तम्ये to be straight, to be firm, to fix; वस्गति pre. बसिप्पति fut. अवसत aur. वरत p. p. वसित्वा, वर्वा ger. वासितुम्य inf.
बस्प 10 U . सेहचछछे दापहरणेपु to love, to cut, to take away; इसयतिते pre. वासपिष्यति-ते fut. अनीवसत्-त्त aor. बा₹पात, बासयिषीट्ट ben.
बस् 10 U . निब्नसे to d well; वसयति ते pre. घसयिता $p$. fut. अ वबसत् त aor.
वर्क्र 1 A. to go; चस्कते pre, बासकेपत tut. अचसिछस aor.
वस्त्त 10 A . अर्दने to hurt, to kill, to ask, to go; वर्तयते pre. वस्तयाअ्यक्रे perf. अन₹स्तत aor. (Also written as बस्त् ).

चह 10 . प्रापणे to bear along, to carry, to flow, to marry (with उद् ) \&ce, बहति-ते pre. उबाह, ऊंह porf. बोढा p. fut. बक्ष्यति-ते fut, अचक्षीत्, अनोद aor. उह्यात बक्षीष्ट ben. बिबिक्षतिते des. Cau,-वाहयति-ते pre. अवीबहत्न त्त aor. ऊह p.p.
बा 2 P. गति $\eta$ न्धनयो: to blow, to go, to striks, to kill; बाति pre。 बनो perf. बाता p. fut. अवासीव aor, वायात् ben. Oau,-to causé to blow, वाययति-ते; to shake, बाजपति-ते pre, वित्रासति des. वात p.p. (with निर-निर्चाण when वात 'wind' is not the subject; as निर्वाणो स्रुंनेरझिर्बा ).
वांक्ष 1 P. कांक्षायां to wish, to desire, वांक्षति pre. बांक्षिप्याते fat. अशंभर्षरत् Bor.
बान्डू 1 P . बान्छायाम to wish, to deeire, to seek for; वान्छति pre. बवाज्छ perf. वांक्छिता p. fut. अवान्छीत् sor. विश्रान्छिषति des. Pass.-बाज्छचते pre. अवाগिछ aor.
वाद्र 1 A . to bathe, to dive; वाडते pre. बवाडे perf.
वार् 10 U . सुखसेचनणोः to be happy, to serve; बातयति-ते pre. बात-यिष्याति-ने fut, अव्रवातत्-त aor. विवातयिषति-ते des.
बाश् 4 A . जल्दे to roar, to hum; बादयते pre. बवांो pre. बाशिता $p$. fut. अनाशिष्ट sor. बाशित p.p.
चास् 10 U उपनेगयां to scent, to make fragrant; बासपतिन्ते pre. वासयाभ्कर'र-चके \&o. perf. बासयिता p. fat. अवबासयू-्त aor. न्रिबसयिषति -ते des.
बाह 1 A . पयत्ने to try, to make an effort; बाहते pre. बवाहे perf. अशाहिष्ट 20 F .
बिच् 7 U. पृथग्भावे to separate \&c.; निनक्ति, तिक्डे pre. बिनेच, बिशिचे
 ben. बिबिक्षतिन्ते des. विक p.p.
बिच्छू 6 r . to go ; बिच्छा गति pre, बिबिच्छ बिच्छाश्च हार \&c. perf. विच्छिता, बिच्छायेता $p$, fut अभिच्छात् अविचक्ञाणित aor. Cau. विच्छ णति-ते, विचछाययति-ते pre, अशिविच्छत्त, अविश्रिच्छायत्-त sor. विबिच्छिषति, वित्रिच्छाथिषति des. Pass,-विच्छयत, विचन्छाय्यतं pre.

बिच्छ 10 U . भाषायां दीतौ च to speak, to shine; बिच्छयतित्ते pre. विच्छयाअ्वकार-चक्ष Prf . अविविच्छत-त aor.
बिज् 3 U. पृथग्भांत्र to spearste to distinguish; वंबेकि, बेबिक्त pre. बिंबे, विविजे perf. वेक्ष्यति-ते fut. अविजव्, अदैक्षीत्, अविक्त aor. विविक्षाति-ते des.
विज् 6 A . मयचलनयेः to fear, to tremble; विजते pre. विविजे perf. बिजिता p. fut. अविजिष्ट aor. Oau.-षेजयति pre. अबीविजद् aor विविजिवति des.
बिज् 7 P . to shake, to fear: विनक्ति pro. विकेज perf. बिजिता p. fut. अविजींव् aor. विविजिषति des.
बिट 1 P . आकोशो शबन्द च to curse, to sound, to rail at; बेटति pre. बिबेट perf. अबेटीव aor.
बिद्द same as बिट्.
विडम्ब्र 10 U . शिडम्बने to mock, to deceive; विढम्बयति-ते pre. अती-विडमझत्-त sor.
वियू 1 A . याचने to $\mathrm{b} \in \mathrm{g} ;$ वेथते pre. वेथिष्यते fat. अवेथिष्ट aor.
बिद्र 2 P . ज्ञाने to know, to regard; वेत्ति, वेद pre. बिवेद, बिदाश्चकार perf. बेदिक्याति fut. अवेदीव aor. विद्यात ben. विदित P.p. Oau.बेद़यतित्ते pre. अबीविदव्त aor. विविदिषतित्ते des.
बिद् 4 A . सत्तायां to happen, to be; विंघते pre, बिबिदे perf. बेत्ता p . fat. बेत्स्यते fut. अवित्त aor. बिन्सीष्ट ben. बिविर्सते des, बित्त P.p.
बिद्द 6 U . लभि to get, to find, to feel, बिन्द्रतित्ते pre. बिवेद, बि़िन्दे perf. वेदिता, बेत्ता P. fut. अविदव्, आवित्त. अबेदिष्ट aor, वियाद, वेद्दिषीट, बिस्सीष्ट ben. विवित्सति-ते, बिवि-बे-दिषति-ते des. बिन्न ( बित्त ) p.p.
बिद् 7 A . बिचारणे to discues, to consider; विन्ते pre. बिबिदे perf. बित्त or बिन्न P. p. For other forms हee बिद्य $4 \mathbf{A}$.
बिद् 10 A . चेतनाख्याननिबासेषु to feel, to tell, to dwell; वेद्यते pre. बेदयाग्वक्रे perf. बेदाविता $p$. fut. अर्बीविदेत aor. विवेदयिषते pes. Pass.-वेयते pre. अवेददे aor.

विप्र 6 P. विधाने to pierce: विषति pre, वेधिष्याति fat, अवेषीव aor, Oan_-वेधयति-ते pro. अवीविघत- त्त aor.
जिशू 6 P. पवेशाने to enter, to fall to the share of; विश्ञात pre. बिषेश perf, वेष्टा p. fut. अविक्षत्-त aor. विविक्षति des. बिष्ट p. p.
बिद्र 1 P. सेचने to sprinkle, to pour out; बेषति pre. बिषेष perf. बैक्ष्यति fut. अविक्षत् aor. बिष्ट p.p.
बिष्ट 3 U . क्यात्तौ to pervade, to surround, बेबेहि. वेबिए्ट pre. विंेष, बिविष porf. वेप्टा p. fut. अविक्षत्, अव्रिक्षत aor. विधिक्षति-ते des.
विन्द 9 P. विप्रयोगे to separate; विष्णाति pre, विकेष perf. अषिक्षत् aor.
पिष्हु 10 A हिंसायां to kill; U. दर्शने to ces; विष्कयते, बिष्कयतिते pre. अविषिष्कत, अविविष्कव्त aor.
वी 2 P. गतिव्यासिप्रजननकान्त्यसनखादनेष्डु to go, to pervade, to conceive, to be born, to shine, to botain, to throw, to be beautiful, to desire, to eat; वेति pre. बिबाय perf. बेता p. fut. अबैषीतू aor. बीयात् ben. विबीषति des. Oau.-वाययति-ते, ( बाप-यति-ते ) pre. वीत p.p.
बीज्य 10 U . ब्यजने to fan; बीजयति-ते pre. अवीबिजब-त aor.
वीू 10 A . विक्रान्तौ to display valour; बरिरयते pre. बीरपिष्यते fut. अविषीरत aor.
द 1 U . आवरणे to cover, to surround: बराति-ते pre. ( See the following root ).
द 5 U. बरणे to choose, \&c.; दृणोति, दृणुते pre. बवार, वत्रे perf. बरिता, बरीता p.fut. अवारीव, अवरिष्ट, अबरीष्ट, अवृत aar. त्रियाव : वरिषीट, दृषीट्ट ben. Oau.-धारयति-ते pre. अवीवरव-त aor. बिबरि-बति-ते, विषरीषति-ते, वुदूर्षति-ते des.
9 A. to choose \&e.f दुणीति pre, बत्रे perf. ( Same as the above A.).
ृहर 1 A . आदाने to take, to accept; बर्कते pre. बहृके perf. उर्किज्यते fut. अर्षर्कैट्ट sor. विवर्किषते des.
हूर् 1 A . अवरणे to cover; वृक्षते pre. बद्कक्षे perf. अवृक्षित्ट sar.
बच् 7 P. बर्चने to choose; वृणक्ति pre. वबर्च perf. बर्चिष्यति fut, अबर्चात् aor. वृत्巾 p.p.
H. S. G. 44 .

दृजू 2 A . वर्जने to avoid, to shun; वृते pre. बहृजे perf. वर्जिष्यते fut. अवर्जिष्ट aor. विवर्जिषते des.
वूज् 7 P . वर्जने to avoid, to choose, to turn away, to move, to hurt: दृणाक्ति pre. वर्जर्ज perf. वर्जिता p. fut. अवर्जीव् aor. विवर्जिपति des.
वृज् $1 \mathrm{P} . \& 10 \mathrm{U}$. to shun, to abandon, to exclude \&cc.; वर्जाति, बर्जयति-ते pre. ववर्ज, वर्जयाश्चकार-चक्रे \&c. perf. वर्जतता, वर्जयितां p. fut. अवर्जावू, अर्ववृजतू-त, अवबर्जतू-त aor.

बुज्जू 2 A. वर्जने to avoid; वृङ्बे pre. वृभिष्पते fut. अदृभिद्ध aor.
चृष्प 6 P. श्रोणने to give pleasure; वृणति pre. बवर्ण perf. अबर्णीव sor.
वृत् 1 A. वर्तने to exist, to happen, to live on, to occupy \&c.; बर्ते pre. वृृते perf. वर्तिता p. fut बर्तिष्पते, वर्स्र्यति fut. अवृतव्, अवर्तिश्ट aor. वर्तिषीष्ट ben. बिवर्तिषते, विदृध्सति des, Cau.-वर्तयति-ते pre. अवीवृतद-त, अववर्ततू-त aor. वृत्त p.p.
वृव 4 A . वरणे to choose, to divide; वृत्यते pre. (See the sbove root.)
दृत् 1 P. \& 10 U. भाषायां दीसी च to speak, to shine; वर्तति, वर्तयतिन्ते pre. ववर्त, घर्तयाश्चकार-चके \&ce. perf. अवर्ताव, अवीवृतत्त, अववर्ततू-त aor.
वृч* 1 A. वृद्धी to grow; वर्धते pre. वृृधे perf. वर्धिता p. fut. वर्धिष्यते, वर्स्य्यति fut. अवृधव, अर्धिष्ट \&or. वर्शिपीष्ट ben. वृद्द P.p. बिवर्षिथते, विदृत्सति des.
दृघ् 1 P. \& 10 U. माषायां दीसौ च to speak, to shine; बर्धाते, वर्ध-यति-ते pre. (See दृत् above).
वृर्श 4 P . वरणे to choose; वृइयति pre. ववर्श perf. वर्शाष्पति fut. अवृशत् aor.
दृष्प 1 P . सेचनािंसाक्क्काशनेष्ड to rain, to pour forth, to torment; वर्षति pre वर्ष perf. वर्षिता p. fut. अवर्षौत् aor. विदर्षिषति des, वृष P. p.

[^167]दूर 10 A . शक्तिबन्धने to have virile power; वर्षपते pro. रर्षपिष्पति fut. अषीटृषत, अववर्षत aor.
चृह 6 P . उघमने to exist, to work; ( see वृह) ).
पु 9 U , बरणे to choose; चृणाति, శृणीते pre. बबार, बपरे perf. बरिता, बरीता P. fut. अवारादू, अबरिष्ट, अबराट्ट, अनूर्ट a0r. नूर्थात्, बरिषीट्ट, वूर्षौटट ben. वुद्रूर्षति-ते, विषरिषति-ते, बिबरीषति-ते des.
य 1 U . तन्तुसन्ताने to weave, to cover; बयति-ते pre. उवाय, ऊये, ऊषे, बवो, वबे perf. वाता P. fut. अवासीव, अवास्त aor. ऊयाव, वासीष्ट ben. विबासति-ते des. Cau.- वायपति-ते pre. Pass.ऊयते pre, अबाये \&or. उत P.p. उत्वा, प्रबाय ger.
केण्ट 1 U. गतिज्ञानचिन्तानिशामनबादित्रग्रहणेष्ठु to go, to know, to contemplate \&c.; बणतित्त pre. विकेण, बिवणे perf. बेणिक्पति-ते fut. अवेणत्र, अंबंजिष्ट aor.
वेथ 1 A : याचने to bag, to solicit; वथते pre. अबेथिष्ट aor.
बेन्न Same as बेण् which see.
वेप 1 A. कम्पने to tremble, to quake; बेपते pre, बिबेेे perf. वेपिता p. fut. अवेपिष्ट aor. Oan.-ंपयति-ते pre. अविबेपत्-त aor. बिनिपिषते des.
बेल् 1 P . चलने to shake, to be wanton; वेलति pre. विबेल perf. बेलितो $p$. fut. अबेलोत् ${ }^{20 r}$.
बेल् 10 U. कालोपदेशो to count the time; बेलयति-ते pre. बेलयाश्यकारचक्रे perf, वेलयिता p. fut. अविवेलत्-त aor.
बेल्ग्र 1 P . चलने to go, to shake; बेछति pre. बिबेद्ध porf. अबेल्धीव aor. बेवी 2 A . गतिबपास्प्यादिधु to go, to obtain, to be pregnant, to pervade, to eat, to wish, to shine; वेबीते pre. अबेविष्ट aor. (Vedic).
बेद्ट्र 1 A . बेट्टने to surround, to wind round, to dress; वेष्टते pre. बिंे़्टे perf. वें्टिता p. fut. अवेट्टिट्ट aor. Cau.-बेष्ट्यति-ते pre. विबह्टिबते des.

> वेह्ह 1 . to endeavour; वेहते pre, बिबेहे perf. अवंहिप्ट aor.
> वे 1 P . शोषणे to dry, to de weary; वायति pre. बबो perf. वास्यति fut. अशासीव् aor.

ब्वच् 6 P. व्याजीकरणे to cheat, to surround, to pervade; बिचतिं pre. बिद्याच perf. ब्यचिता p. fut. अव्पचीव, अठ्याचीव aor. विच्याव ben. Pass.-विच्यते pre. विद्याचिषति des. Oau.-व्याच्चतिते pre. बिचित p.p.
क्यथू 1 A. मयचलनयो: to fear, to be vexed or afflicted, to tremble; ब्यथते pre, विब्यथे perf. ब्यथिता p. fut. अव्यथिष्ट aor, Oau, -उपथ-यति-ते pre. विक्यथिषते des. ब्यथित p.p.
व्यध् 4 P . ताबने to hurt, to pierce; विध्यति pre. विव्याष perf. ब्यद्धा p, fut. अन्यात्सीतू aor. बिध्याव ben- विद्यत्सति des, Pass.बिध्यते pre, Oau.-ध्याधयति-ते pre, अविव्यधत्न aor. विद्द P.p. ब्यय् 1 U. to go; व्ययति-ते pre, वब्याय, बब्यये perf. व्ययिष्यति-ते fut. अञ्रयीत्, अन्ययिष्ट aor.
क्ययू 10 U . विश्तसमुस्सर्ग to expend, to bestow; क्पययति-ते pre. व्यययाश्चकार-चक्त, \&c. perf. व्यययिष्याति-ते fut. अबह्ययव्-त aor. विव्यययिषति-ते des.
ब्युष्ट 4 P . दाहे बिभागे च to burn, to separate; ब्युष्यति pre. बुन्योषं perf. उ्योपिष्याति fut.. अन्योषीव, (अन्युष्व to separate) aor.
ब्ये 1 U . संबरणे to oover, to sew; ब्ययाति-ते pre. विव्याय, विछ्ये perf. ब्याता p. fut. अन्यासीव्, अव्यास्त aor. बीयाव, ब्यासीष ben. विष्या सति-ते des. Pass.-षीयते Pre, Oau.-द्याययति-ते pre. आविक्ययव्त sor. बीत P. p.
ब्रण्य 1 P . to proceed, to pass away (as time ); व्रजाति pre बद्राज perf. व्रजिता p. fat. अव्राजीव aor. बित्रजिषति des. त्रजित p.p.
द्रज्ञ 10 U . मार्गसंस्कारगत्योः to sweep the way, to go; व्राजयाति-के pre, आवित्रजत्-त sor.
ज्ञड् 6 P. संबरणे ( कुटा६े ) to cover, to be gathered, to sink; घ्रडति. pre. व्रडिष्याति fut. अव्रडीतू aor.
त्रण्र 1 P . शबब्दे to sound; व्रणयाति pre. बत्राण perf. अव्रणीव, अव्राणीतू a0r:
अ्रण् 10 U . गात्रबिचूर्णने to wound; व्रणयति-चे pre. व्रणयाश्चकार-चके perf. अबत्रणत्-त aor.
अर्श 6 P . छेदने to cut, to tear, to wound; तृश्वति pre. बत्रश्व perf. त्रश्रिता, व्रष्टा p. fut. अव्राक्षी़व, अत्रशबीतू aor. ृृभa्याद ben. बित्रक्रि-


घ्री 4 A . वरणे to seloct; दीयते pr. बित्रिये perf. श्रेष्पते fut. अक्षेट aor. त्रीण p.p.
त्री 9 P . to choose; त्रिणाति, ग्रीणाति pre. प्रेज्याति fut. अद्रैपिव a. मीब्द 4 P . चोदने लज्नायां च to throw, to be ashamed; क्रीब्याति pre. बिप्रीड perf. अभीरीत् aor.
उर्डी 9 P. वरणे to select, to go; फ्हिनाति pre. श्फेष्पति fat. अम्लेपीव 20r. Oau - स्लेपयाते-ते pre.

## रा-

शांस 1 P. स्तुतौ दुर्गती च to relate, to suggest, to praise, to hart; शंसति pre, राशस perf. शंसिता p. fut. अशांसीत् \&or. शस्याव ben. शिशंसिषति des. Pass.-रास्यते pre. अशांसि aor. शांसित्वा, गास्बा ger. श्ञस्त p.p.; with आ A. हचछछायां to hope, to bless; आशंसते pre. आशंसिष्यते fut. आशांसिष्ट aor. आशंसिषीष्ट ben. आशिशंसिषते des.
काक् 4 U . मर्षणे to endure, to be able; शक्यति-त्ते pre. शशाक, शोके perf. शकिता, शक्ता p. fut. शकिष्यति-ते, शक्ष्यति-ते fut. अशकव्, अशकिष्ट, अशक्त aor. शिशकिषति-ते des.
शक्क 5 P. शक्की to be able, to endure, to be powerful; शक्रोति pre. गशाक perf. शक्ता p. fut. अशाकत् aor. इक्यात् ben. शिक्षति des. Pass.-शक्पते pre. Cau.- श्राकयति-ते pre. अशीशकत्-त्त aor. शा्त p.p.
 शङ्क्रिता p. fut. अशाভ्किट aor. शिशक्षिपते des. शाद्कित p.p.
शच् 1 A . न्यक्तायां बाचि to speak, to tell; शचते pre. शेचे perfअशचिष्ट aor.
शान् 1 P . कैतबे to deceive, to hurt, to kill, to suffer; to pain; शाठति pre, शाराठ perf. शाठितr p. fut. अराठीव, अशाठीव्त aor. शार् 10 U . सम्यगवभाषणे to speak well or ill, to deceive; शठयतिते pre. शाठयाभ्वकार \&ce perf. शठयिता p. fut. अशशठत्त्त aor. शाठित p.p.
शान् 10 U. असंस्कारगत्यो: to leave unfinished, to go; शाठयति-ते pre. शाठयिष्यति-ते fat. अशीशठत-त्त Aor. शाठित P.p.

इट 10 A. श्लाघायां to flatter; शाठयते pre, शाठयिष्पते futo अशीशठत aor. शाठित p.p.
शण् 1 P . दाने गतौ च to give, to go; शणाति pre. शाशाण perf. शाणिष्यति fut. अशाणीत्, अशाणीव् aor.
इाद्य 1 P. (but Atm. in conjugational tenses; ) इातने to perish, to decay; शीयते pre. शाराद perf. श्वात्ता p. fut. अझदट् aor. शबाद् ben. शिशार्सति des, Cau.- ञ्ञातयाति-ते, (also शादयति-ते) pre. शबन p.p.
साप् 1 \& 4 U . आक्रोशे to curee, to wear, to blame; श्रालि-ते, श्रप्यतिते pre शाशाप, शोपे perf. शत्ता p. fut. अशाप्सीत्-अशात्र aor. श्पष्यात्, रुप्सीष्ट ben. Pass.- शप्यते pre. Oau.- शापयति-ते pre. अईीशपव्त sor. शिशाप्सति-ते des. बाप्त P. p.
शब्द्र 10 U . to sound, to call out, to speak; गब्दयाति-ले pre. शब्द-याश्धकार-चक्रे perf. इब्दृयिता p, fut. अश शब्दत्त्त a01. राब्दित p.p.
शाम्य 4 P . उपशामे to grow calm, to put an end to, to stop; शाम्यति pre. शाशाम perf. शामिता p. fut. अश्रत् aor. ज्ञाम्याव ben. Pass,-शम्पते pre. Cau-शामयति-ते, झ्वामयति-ते pre. श्ञान्त P. p.
शब्र 10 A . आलोचने to look at, to show; शामयते pre. शामयाध्यके \&ce. perf, शामयितr p. fut. अशीशमत aor. शिशामयिषते des.
शम्ब् 10 U . सम्बन्धने to accumulate, to collect together; शाम्नयति-ते pre. शाम्बयाश्चकार-चक्ڤ \&cc. perf. अशाशम्बत्-त A or.
शर्ब् 1 P . to go, to injure, to kill; शर्बति एre. शार्ब perf. अशर्बीव Aor.
शार्ब 1 P. हिंसायाम् to kill; शर्बति pre.
शा्र 1 A . चलनसंषरणयो: to shake, to agitate; इलते pre. शेले perf. शलिता $p$. fut. अशलिष्ट Aor.
चल्य 1 P. to go, to run; शलति pre. शाशाल perf.
शाल्म 1 A . कत्थने to praise, to boast; इाल्मते pre. शाइल्मे perf.
इब् 1 P . to go, to approach, to utter; श्वति pre. श्ञात perf. अशबीत्, अशावीतू Aor.
चराश 1 P. पुतगतौ to leap, to jump; शइाति pre, शश्शाश perf. शाशिता p. fut. अझाशीव, अशारीतृ aor.

शब्य 1 P. हिंसायां to hurt, to kill; ज्ञाबति pre. शश्ञाष perf. अशाषीव, अशाषीव Aor.
शब्र 1 P. हिंसायां to cut up, to destroy; शसति pre. शाशास perf. शासिता p. fut: अशसीव, अशासीव sor. शस्त P. p.
शाब्प् $1 P$. व्यातौ to pervade, आाखति pre. अशाखीव Aor.
शान्य 1 U. तेजने to sharpen, to whet; शीजांसति-ते pre, शीशांसिष्य-ति-ते fut. अर्शाशांसीव, अशीशांसिप्ट Aor.
शाल 1 A . श्लाघायां दीमौ च to tell, to praise, to shine, इणलते pre. शाशाले perf. शालिष्यते fut. अशालिष्ट Aor. शिशालिषते des.
शाष्ष 2 P. अनुशिष्टौ to teach, to inform, to govern, to correct, to advise; शास्ति pre. शाशास perf. शासिता $p$. fut. अशिषत् aor. शिष्याद् ben. शिशासिषति des. Pass.--शिष्यते pre. शिष्ट P. p. शासित्वा, शिष्टा ger.
शाष् with आ 2 A . इच्छायां to expeet, to bless; आशास्ते pre. आशाशासे perf. आशासिष्ट Aor.
शि 5 ण. निशाने, to whet, to sharpen, to excite; शिनोति, शिनुते pre. शिशाय; शिइये perf. शे।यति-ते fut. अशैषीव्त, अशेष्ट Aor. शिशीषति-ते des.
शिक्ष 1 A . विलोणादाने to learn; शिक्षते pre. शिाशिक्षे perf. शिक्षिता p. fut. अशिक्षिष्ट aor. शिशिक्षिवते des. शिक्षित p. p.
 sor.
शिंघू 1 P. आघ्राणे to smell; निंघिति pre. शिशिंघ perf. शिंधिता p. fat. अशिंधीव Aor.
शिञ्ज् 2 A . अब्यक्ते शब्दे to tinkle, to jingle; शिक्षे pro. अशिभिष्ट Aor.
शिद् 1 P. अनादरे to disrogard; शोटति pre. शिशोट perf. अशेटीत् Aor. शिर्व 1 P. हिंसायां to hurt, tơ kill; होषति pre. शिशोष perf. शेक्ष्यति fut. अशिक्षत् Aor. ( According to some this is Set; शोषिता, शेषिष्यति, अझोषीव \&c. )
जिए 1 P. \& 10 U. to leave a residue (with बि, to excel; अतिशये.);

शेषति, शेषपति-ते pre. शिशेष, शेषयाश्चकार-चक्रे \&o. perf. आराक्षत्, अशिाशिषत्-त Aor.
शिष्ट 7 P. बिशेषणे to leave, to distinguish from others; शिनाट्ट pre. शिशेष perf. शेषा P. fut. आशिषव aor. शिष्याव ben, शिशिक्षति des, Oau.-रोषयतिन्ते pre. शिष्ट p. p.
शी 2 A . स्वप्रे to lie down, to sleap; रोते pre. शिइये perf. शायिता $p$. fut. अशायिष्ट aor. शायिंषीष्ट ben. शिशयिषते des. Pass,- रार्पते pre. अशायि aor. Cau.-शाययति-ते pre. शायित p. p.
शीक् 1 A. सेचने to sprinkle, to move gently; शीकते pre. शिशीके perf. अशीकिष्ट Aor.
शीक्र 1 P. \& 10 U. आमर्षणे to be angry; ( 10 U. भाषायां दीषौ च ) to speak, to shine; इीकति, रीकपति-ते pre. शिशीक, शीकयाश्न-कार-च\%े perf.
शीमू 1 A. कन्थने to speak, to communicate; शीभते pre. शिशीभे perf. अशीभिष्ट A or.
शीलू 1 P. समाधौ to contemplate; शीलाति pre. शिशील perf. शीलिता p. fut. अशीलीत् aor.

शील्र 10 U . उपधारणे to study, to exercise, to honour, to visit; शीलयति-ते pre. शीलयाभ्चकार-चक्रे perf. शालयितr p. fut. अंशिशीलतू-त्त aor. शिशीलयिषति-ते des.
श्यक्र 1 P. to go, to move; शीकाति pre. ख्युशोक perf. शोकिता p. fut. अशोकीतू a0r.
श्रुच् 1 P . शोके to bewail, to grieve for, to regret; शोचति pre. शुशोच perf. शोचिता $p$. fut. अशोचीवू aor. ड्रशुचिपति, छुशांचिषति des. ज्रुचित, शोचित p. p.
ध्युच् 4 U. पूर्तामाबे ( हेदे ) to be wet, to be afflicted; श्रुच्यति-ते pre. श्रूशच, ड्रशुचे perf. शोचिता p. fut. अश्रुचत्, अशोचीव, अशोचिष्ट aor. ज्रुचित p. p.
शुच्प् $1 P$. सनानर्वाडनसुरासंन्धानेष्डु to bathe, to distil, to charn to press ; शुच्याति pre, शुशुच्य perf. अन्रुच्याव Aor.

बूटू 1 P. to resist, to be lame, to be impeded; शीठति pre घुरोगठ perf. इोठिता p. fat. अ叉ोठीव aor.
ब्रूू 10 U . भालस्ये to bo idle, to be lazy; शोटयति-ते pre, शोठबाइँ-कार-चक्र perf. अश्राड्यठव्न Aor.
बुण्ट् 1 P. (see शुद् above). अघुण्डीव. Aor.
बुण्द्र 1 P.\& 10 U. शोषणे to dry, to purify; शुण्टति, घुण्ठबतित्ते pro. ड्रहुण्ठ, ब्युण्ठबाश्बकार-चक्रे perf.
बुर् 4 P . शौने to be pure, to have the doubts removed; शुध्यति pre. शुझोध perf. शोद्धा p. fut. अचुध्व aor. Pass.- चुध्यते pre. अझोधि aor. Oau.- शोधयत्तित्ते pre. अशूड्यधत-त aor. घ्यश्रुस्तति des. श्युद्ध p. p.
शुन्न 6 P. to go, to moves श्रुनति pro. gुईोम perf. अझोनीव Aor.
चुन्म 1 P. खुख्रो \& 10 U. शौचकर्मणि to parify, to clear; शुन्धति,
 अशुक्षन्धूत्-त Aor. डुन्धित p. p.
हुग्रा 1 A . दीतौ to shine, to be happy; शोभते pre. च्याड्युे perf. शोभिता p. fut. अशुरुत, अझोभिष्ट aor. छुश्ठाभिषत, ड्युझोमिपते des.
चुग्र, डुम्भ 1 P. आाषणे, भासने हिंसायां न to speak, to shine, to hurt; शोभति, छुग्मति pre. छुरोम, श्युग्युम्म perf. शोभिष्पति, शुम्मिष्यति fut. अशोभीव, अचुर्भीव AOr. बुभित, झोभित, डुर्मित P. p.
छुर् 6 P. शोभायां to shine, to be splendid; छ्ठाभति pre. बुभित p. p. श्डामद्र pre. P. ( also श्रुम्मू )
क्रुल्क्र 10 U. अतिस्पर्शने to gain, to pay, to forsake; गुल्क्यतिन्ते pre. ज्रुल्कयाश्चकार-चके perf. अशुखुल्कत्- aor.
चुल्ब ( गुल्न) 10 U . माने to measure, to produce; छुल्ब(ल्ब)यतिने pre.
श्रुष्ट 4 P . शोषणे to dry up, to be dried, to be afflioted; शुक्यति pre. छ्रुशोष perf. शोष्टा p. fut. अध्युष्ट aor. Oau.-शोषयतिन्ते pre. अझघझषपूत्त Aor. सुक्षक्षति des. शुर्क p. p.
थर्र 4 A . हिंसास्तम्मनयो: to strike, to be firm; घूर्यते pro. घुखर्ये perf. अभूरिट Aor. घूर्ण P. p.

शर्र 10 A. बिकान्तो to act as the hero, to make great exertions; शूरयते pre, शूरयाश्चक्षे perf. अशुस्दरत A0r. ध्युझ्इरयिषते des.
रूर्प 10 U. माने to measure; शूर्पयति-ते pre, शूर्पयाश्धकार-चके perl, अच्युरूर्षत्-त Aor.
शूलू 1 P . रुजायां संघाते च to be ill, to collect; शूलाति pre. शुभ्यल perf. अशूलीव Aor.
शूर्न 1 P. प्रसबे to produce, to bring forth; सूषति pre, श्राइष perf.
श्युण् 1 A. शब्दक्रुत्तायाय् (but it is also Parasmaipadi in the 2nd fature, aorist \& conditional) to break wind downwards; रार्धते pre. शाइाँ perf. शार्धिता p. fut. शार्धिक्यते, शार्त्यति fut. अघृधत्, अर्शाधिष्ट 8or. शिशार्धिषते, शिगृम्सति des. गृद्ध p.p
गूध् 10 . उन्दने to he wet or moist; श्रार्धति-ते pre. शध्धिब्यतिन्ते fut. अशर्धान्त, अर्शाष्ट Aor.
गृध्र 1 P .10 U . प्रसहने to mock at, to ridicule; इर्धाति, बर्घयतिने pre. अशर्धाव, अशारार्धत्-त, अशीगृधत्त्त Aor
गु 2 P . हिंसायां to tear to pieces, to hart, to kill: जृणगति pre शाशार perf. शारिता, रारीता p. fut. अशारीत् aor. शिशरिषति, शिशरीषति, शिशीर्षति des. Pass,-शीर्यते pre, शीर्ण p. p.
घोल् 1 P. to go, to tremble; इोलति pre. शिशेल perf. शोलिता p. fut. अशोलीव Aor.
शेव्र 1 A . सेवने to serve; शेबते pre. (See सेवा).
शौ 1 P . पाके to cook; श्रायति pre. श्ञास्यति fut. अशासीव Aor.
शो 4 P . तनूकरणे to sharpen, to make thin; इयति pre. शाशौ perf. ज्ञाता p. fut. अशाव, अशासीव \&or. शिशासति des. Pass.-शायते pre. Cau.- श्राययतित्ते pre. ज्ञात, शित p. p.
शोण् 1 P . बर्णगत्यो: to become red, to go; शोणति pre. ग्राशोण perf. अशोणीव Aor.
शौद्द (शौड् ) 1 P . गर्बे to be proud or haughty; शौट(द्) )ति pre. शोटिष्यति fut. अश्टौटीव aor.
चुषू 1 P . क्षरणे to ooze, to trickle; श्वोतति pre. चुश्वोत perf. श्वातिता p. fut. अश्वोतीव, अश्बुतवू aor. श्रुतित, श्रोतित p. p.

श्युपू 1 P. to ooze, to scatter श्रयोतति pre. (See the above root). इमील्र 1 P. निमेषणे to wink, to contract the oyelids; इमीलति pre. शिइमील perf. अइमीलीव् Aor.
करो 1 A . to go, to dry up, to congratulate; रयायते pro. शिखये perf. इयाता p. fut. अइयाह्त ع0\%. इयान, शांन, शीत P. p.
भ्रू 1 A . to go, to creep; श्रडते pre. शभ्षे perf. अश्रक्रिए Aor.
शः 1 P. to go, to move; श्राति pre. शश्नद्न perf.
श्रण्न 1 P.\& 10 U. दाने (generally with बि) to give, to bestow; श्रणति, श्राणयति-ते pre. इश्राण, भाणयाश्बकार-चक्रे perf. अभणीव, अधाणीव, अशिश्रणनू-त, अशभाणतू-त Aor.
अय् 1 P . हिंसायां to injure, to kill: अथति pro. इभाथ perf. अश्रीत्, अभार्थत् Aor.
शथ् 1 P. \& 10 U . मेक्षणे हिंसायां छत्येके to liberate, to release, to killः श्रथति, श्राथयति-ते pre. इश्याथ, श्राथयाख्वकारनक्रे pari. अभ्रथीतू, अश्रार्थातू, आशिश्रथव्-त Aor.
श्रध्य 10 U . दौर्बल्पे to be weak; श्रथयति-ते pre. श्रथयाभ्धकार-चक्रे perf. श्रथबिता p. fut. अशश्रथव्त्त aor.
धन्थू 1 A. शोथिल्ये to be loose, अन्थते pre. वाश्रन्थे perf. अश्रन्थिष्ट aor.
श्रन्घ 9 P. निमोचनमतिदर्षथो: to loosen, to delight, to arrange; श्रह्नाति pre. शाभ्थन्थ, शेय perf. श्रन्थिता p. fat. अश्रन्थीतू sor. शिभन्धिषाते des.
शन्ग्र 1 P. \& 10 U. प्रन्थ सन्दूर्मे to compose a work; शन्यति, शन्थयतिन्ते pre .
श्रम् 4 P . तपासे खेदे च to take pains, to mortify, to be fatigued; श्यमति pre. ञभ्राम perf. अभिता p. fut. अश्रमव् aor. श्रान्त्र p. p. भमित्वा, भान्रा $g^{\circ}$
श्रम्यू 1 A . प्रमाषे to be careless, to err; श्रम्यते pre. इर्षये perf. श्रक्भिता P. fut. अश्रभ्भिष्ट aor, श्रब्ध P. P.
श्रा 2 P . पाके to cook, to dress; श्नाति pre. शाश्रो perf. भाता $p$. sut. अभासीव् \&or. Cau.-आपषाते-ते pre, आात, धाज p. p.

श्रि 1 U. सेबांयां to cling to, to depend upon; श्रयति-ते pre. बिभ्राय, शिश्रिये perf. भयिता p. fut. अशिश्रियत्त्त aor. भीयाद, श्रयिर्षीट्ट ben. शिश्रीषति-ते, शिभयिषति-ते des. Pass.-श्रीयते pre. अश्राबि aor. Oau.-भाययति ते pre. अशिश्नयद्त aor. भित p. p.
श्रिष् 1 P. दाहे to burn; श्रेषति pre, शिश्रेष perf, शेषिता p. fut. अश्रेथीव Aor.
शी
9 U. पाके to cook, to dress, to boil; श्रीजाति, श्रीणीते pre शिश्राय, शिश्रिये perf. श्रेता p. fut. अश्रेषीवू, अश्रैष्ट aor. शिशीवति ते des. श्रीत p. p.
ध्रु 54 P . श्राबणे to hear, to obey; गृणोति pre. श्रुभाब perf. श्रोता p. fut. अश्रौबीतू \&or. शूयात् ben. शुश्रूपते des. Pass-श्रूयते pre. अभ्राबि-a0r. Oau. - भावयति-ते pre, अयुभ्रवतू-त, अशिश्रबव्त aor. श्रुत p. p.
श्र 1 P. पाके to cook; श्रायति pre. राभ perf. श्राता P. fut. अश्रासीव عor. श्रायात, श्रेयाव, bөn.
श्रोणू 1 P. संघाते to colleot, to be collected; श्रोणति pre. सुश्रोण perf.
 इलघ्नू 1 A . to go, to move; ₹लछूते pre. शाइलढ़्दे perf.
इलथू 1 P. हिंसायां to hurt, to be loose; इलथाते pre. इइलाथ perl. अइलथीव, अ इलाथीतू Aor.
₹लम्श् I P. ब्यातौ to pervade; ₹लाखति pre. दाइलाख perf. अइलाखीव Aor.
रलाघू 1 . कत्थने to-praise, to flatter, to boast of; इलगघते pre. इइलाघे perl. इलrघिता P. fut. अरलाघिष्ट aor. íशेरलाधिषते des. इलाघित $p . p_{c}$
इिलष् 1 P. दाहे to burn; इलेपति pre. शिइलेष perf. बलेषिता p. fut. अइलेषीव् Aor. इिलष्ट p. P. शिलषित्वा, इलेषिस्वा, शिलष्बा ger. शिलब्द 4 P. आलिद्धने to embrace, to cling to, to join; रिलब्यति pre. शिबलेख perf. इलेप्टा p. fut. अशिलक्षप्र ( to embrace), अझिलष्ट (in axy other sense ) A. शिरिलक्षति des. शिलष्ट p. p.
इलेष्ट 10 U. कलेपणे to embrace; इलेषयति-ते pre. अशिशिलपव-त a0r.

श्लोक् 1 A . संघाते to compose in verse, to acquire; श्लोकते pre उग्लोंके perf. अश्लोकिष्ट Aor. इ्याश्लोकिषते des.
श्लोण् 1 P . संघाते to heap together; श्लोणति pre. हुश्लोप perf. अश्लोबीव Aor,
शब्क्र 1 A . to go, to move; ग्वक्षते pre, शार्बक्र perf.
शच्न् 1 A. to go, to be opened; ग्वचते, श्वश्वते pre. शश्घचे, शा ्बच्चे perf. अभ्बचिष्ट, अभ्वधिष्ट Aor.
ग्वहु 10 U . असंरकारगत्पो: to leave unfinished, to $\mathrm{go}^{\circ}$; वाठयति-ते pre ग्वाठयाश्चकार-क्ष \&e. perf. श्वाठयिष्यति-ते fut. अशिश्धठतू-त Aor. (Al30 श्वण्द्र )
श्धड्. 10 U . सम्पगवभाषणे to speak well or ill; शठयंती-ते pre. श्वयाभ्यकार-चके \&o. perf. अशभ्वठव्त Aor.
 perf.
श्बत्र 1 P . आधुगमने to run; श्वलति pre, शाग्वाल perf. च्वलिता p. fut, अभ्धालीव aor.
अल्क 10 U . परिभाषणे to tell; ग्वल्कयाति-ते pre. ग्यल्कयाश्चकार-चके, \&o. pref. अशाग्बल्कव्त Aor.
ग्वरल् 1 P . आध्यगमने to run; श्बहति pre, शाग्वल्ध perl. अभ्धल्कीव Aor.
शब्प 2 P . प्राणने to breathe, to sigh, to hiss, श्वसिति pre, श्ञा्थास perf. ग्वसिता p. fut. अभ्धसीव् aor. शिश्वसिषति des. ग्वसित (but आश्वस्त ) p. p.
मिद्ध 1 P. गतिवृद्योः to go, to swell, to increase; ग्वयाति pre. क्राशाष or शिग्धाय perf. ग्वयिता p. fut. अग्धव्, अभ्धयीत, अशिश्धियत् aor. धूवार् ben. शिम्धबिषाति des. Pass,- सुयते pre. अग्धाये a0r.
 ग्वयित्वा, उत्हुय ger.
विष्य 1 . बर्णो to beoome white; श्चेतते pre. शिग्बेते perf, श्चेतिता p. fub, अन्धितर, अभ्षेतिष्ट AOP.

चिन्द् $1 \mathrm{~A} . श ् व े त ् य े ~ t o ~ b e c o m e ~ w h i t e ; ~ च ् ध ि न ् द ू त े ~ p r e, ~ श ि भ ् ध ि न ् द े ~ p e r f . ~ अ भ ् व ि-~$ न्दिए Aor．


हित्र 1 \＆ 4 P ．निरसने to spit，to sputter：बीचकิ．ह्रीष्यति pre．तिछेष， निशेन perf．ृृविता $p$ ．fut．अष्ठेवीतू aor．तीव्यात् ben．लिंक्षविषति， तुष्ठधूरति，दुघधुपति des．Cau．－छ्ठेत्रयति－ते pre．हचूत p．p．
प्ब大्क 1 A ．to go，to move；ष्नष्कते pre，चब्नष्के perf．ब्नाक्किता p．fut． अणनिकट aor．

## स－

सग 1 P ．संबरणे to cover；सगति pre．सगिष्पति fat．असर्गत् Aor． सब् 5 P ．हिंसायं to kill；सधोति pre．असर्घति，असार्घात Aor． संद्रेट 10 U ．आमन्त्रणे to invite；सं़्रेतयाति－ते pre，अससङ्लेततन्त Aor． संग्राम् 10 A．युड्डे to 6 ght ；संग्रवमयते pre．संग्रामयिष्यते fut． अससंग्रामत Aor．
सच 1 A ．सेचने सेबने च to sprinkle，to serve；सचते pre．सचिष्पते असाचिद्ट Aor．
सच् 1 U．समबाये to be collected；सचति－ते pro－भबचीव，असाचीव， असचिष्ट aor．
सड्ज् 1 P ．स⿳亠口冋阝 ससज perf．सडूक्रा p．fut．असांक्षीत् aor．सज्याव ben，Pass．－ सज्पते pre．असभिज्ञ sor．सक्त p．p．
सद् 1 P ．अष्यवे to be a limb or part of；सटति pre．असटत्，असा टीत् Aor．
सट्ट् 10 U ．हिंसायां to kill，to be strong，to dwell，to give；सट्टयति－ ते pre．सद्टयाख्यकार－चक्रे perf．सट्टायेता p．fut．अससद्रत्त \＆or．
सठ् 10 U ．to finish，to adorn，to go，to leave uufinished；साठयाति －ते pre，साठयाश्चकार－चक्र perf．साठयिता p．fut．अलीसठत्त्त aor．

सत्र 10 A . सन्तानक्रियायां to extend; सचयते pre. सत्रपिप्यते fut. अससत्रत aor.

सद 6 P . विशरणगत्यवसाबनेकु to break, to go, to sink down, to decay, to bo lunguid; सीदति pre. ससाद porf. सत्ञा $p$. fut. असदत् aor. सथात् ben. सिबस्सति des. Pass-सयते pre. Oan.सादयति ते pre, असीषदत्त्त aor. सन्न p. p.
सद् 10 U . to go ; सादयति-ते pre. असीषदव-्त Aor. सिषाइयिषति-ते des.

सर् 1 P . सम्भक्तौ to divide \& 8 U . दाने to give, to worship; सनति, सनोति, सनुते pre. ससान, सेने perf. सनिता p. fut. असानीव्, असनीत्, असनिष्ट, असात (8) aor. सिसनिपति, सिषासति, सिषनिषति के, सिषासति-ते des. Pass.-सन्पते, सायते pre. सनित (1) सात (8) p. p.

सप् 1 P . समशाये to connect; सपति pre. ससाप perf. सपिता p. fut. असपीत्, असापीत् $\begin{gathered}\text { s. } \\ \text {. }\end{gathered}$
बभाज् 10 . प्रीतिदर्शनयोः to serve, to honour, to gratify; सभाजयतिन्ते pre. अससभाजत्-त A0\%.
सम् 1 P . बैकल्ये to be confused; समति pre. ससाम perf. असामीत् Aor.

सम् 4 P . परिणामे to be transformed; सम्थति pre. ससाम perf. असमत् Aor.
सम्झ् 1 P. सम्बन्धने to be connected; सम्बति pre. ससम्ब perf. सम्बिता p. fut. असम्बीत् aor.

सम्ब् 10 U . to collect; सम्जपति-ते pre. सम्बयाश्चकार-चक्रे perf. अससम्बव्-त्त Anr.
सयू 1 A . to go, to move; सयते pre. ससये perf.
सर्ज्ं 1 P . सर्जने to gain, to earn by labour; सर्जति pre. ससर्ज perf. सर्जिता p. fut. असर्जाँ $20 \%$.
सर्क् 1 P . to go , to move; सर्बति pre, सर्षिष्पांत iut. अस बांच Aor.

सर्व् 1 P . गतौ हिंसायं च to go, to hurt, to kill; सर्वति pre. ससर्व perf.
सल्र to go, to move; सलाति pre. ससाल perf. असालीत्त Aor.
सस् 2 P. स्षमे to sleep. 3 ससित pre. ससास perf. (Vedic).
सर्ज्ञ 1 U . गतौ to go, to become ready; सज्जति-ते pre. ससजे perf. अज्निता p. fut. असजीव, असजिद्ट \&or. सिसाजिषति-ते des.

सह 1 A . मर्षणे to suffer, to allow, to forbear; सहते pre. सहे perf. सहिता, सेढा p. fut. सहिष्यते fut. असहिष्ट aor. सहिपीष्ट ben. सिसहिषते des. Oan.-सहाहति-ते pre. असीबहतनत्त aor. सिसाहियिषति-के des. सोढ p. p.
सह्र 4 P . वृत्षो to be pleased, to endure; सहाति pre ससाह perf. सहिता, सोढा p. fut. असहीव Aor. सिसहिपति des. सहित p. p.

सह 1 P .10 U. मर्षणे to forbear ; सहाति, साहयति-ते pre. असही़ी असीषहबन्त Aor. सहित, साहित p. p.
साधू 5 P . संसिखो to finish, to accomplish; साधनोति pre, ससाघ perf. साद्धा $p$. fut. सात्स्पति fut. असाल्सीवू aor. Oan. साधयति-ते pre. सिपात्सति des.

सान्वू 10 U . सामप्रयोगे to appease. to comfort, to soothe; सान्त्व-यति-ते pre, सान्व्वयाश्वकार-चक्रे \&c. perf. सान्त्वयिता p. fut., अससान्क्वव्त aor. सिसान्वयिषाति-ते des, सान्वित p. p.
साम् 10 U . सान्व्रपयोगे to conciliate; सामयति-ते pre, अससामत्-त Aor. सिसामयिषति-ते des.
सार 10 U . दोर्बल्ये to be weak; सारयति-ते pre, अससारव्त्त Aor.
सि 5 \& 9 . बन्धने to bind, to tie; सिनोति, सिदुते, सिनाति, सिनीते pre. सिषाय, सिष्ये perf. सेता p. fut. असैषीव, असेष्ट aor. सायाव; सेषीष्ट ben. सिषीसतिने des, Pass-सीयते pre, सित, सिन P. P.

सिच् 6 . क्षरणे to aprinkle, to water, to pour in, to impregnate; सिम्बतित्रे pro, सिथेच, सिबिचे perf. सेक्ता p.fut. सेश्यतिनेते fut.

असिचव-्त, असिक्त sor. सिक्यावृ, सिक्षीट ben. सिसिक्षतिन्ते des. Pass.-सिच्यते pre. असेचि aor. Oau.-सेचयति-ते pre. सिक्र p. p.
सिद् 1 P . अनादरे to disregard, to despise, सेटति pro. सिषेट perf. असेटीव् Aor.
सिध्र 1 P . to go, to drive off; संधति pre. सिषेच perf. सेधिता $p$. fut, असेधीव sor. सिध्याव ben. Oau.-सेधयति-ते pre. असीविधत्न त्त aor. सिसिधिषति, सिसेधिषति des. सिद्ध P. P. सिधित्वा, सेधित्वासिद्ध्रा ger.
सिध् 1 P . शास्र्रे माङ्गल्ये च to ordain, to command, to turn out auspiciously; सिबेध ( सिबेधिथ, सिवेद्ध 2nd sing.) perf. सेधिता, सेद्धा p.fut. असंधीत, असैस्सीत् ( असधिद्धाम, असैद्दाम् dual) sor. सिधिषति, सिसित्साति, सिसधिषति des.
सिघ् 4 P. संराद्धो to reach, to attain one's ond, to succeed, to accomplish; सिध्यति pre. सिबेध perf. सेद्धा p. fut. असिधत् aor. सिषित्सति des. Oau.-साधयतिन्ते ( सेधयतिन्ते to cause one to ascertain).
सिन्वू 1 P . सेचने to wet; सिन्बति pre. सिबिन्ब perf. सिन्विता p. fut. भसिन्बीत् aor.
सिव् 4 P . तन्तुसन्तने to sew, to write, to join; सीव्यति pre. सिषेब perf. सेविता p. fat. असेबीक् aor. सीव्याव् ben. Pass.-सीव्यते pre. स्यूत p. p. सेबित्वा, स्यूत्वा ger-
सीक्र 1 A. सेचने to sprinkle, to go, to move; सीकते pre: सिपीके perf. सीकिता $p$. fut. अर्सीकिष्ट aor.
उु 1 P . प्रस बैग्वर्ययो: to permit, to prosper; सबति pre. सुषाव perf. सोता $p$. fut. असाबीत्, असौषीव्व aor. उुसूषाते-ते des.
E 2 P . प्रसवैग्धर्ययो: to allow, to possess power or supremacy; सौरिते pre. सुणाब perf, सोता p. fat. असौषीतू aor.
E5 5 U . ₹नपनपी डनस्नानसुरास्रन्धाने to sprinkle, to pour out, to bathe, to press out juice, to distil, सुनोति, तुतुते pre. तुषाब, सुधुवे perf. सोता p. fut. असार्बन, असोष्ट aor. स्बूयाद, सोषीष्ट ben. H. B. G. 45

सुसूथति-ते des. Pass.—सूरते pre. असावि aor. Cau. - सावयति-ते pre. अस्रूबबत्त ${ }^{\text {aor. }}$
सुख्यू 10 U . तुखाक्रियायां to make happy; सुखयति-ते pre.
सद्यू 10 J . अनादरे to despise; सुट्टयति-ते pro.
सुभ् 1 \& 6 P. भाषाहिंसयो: to speak, to hurt; सोभति, सुमति pre. असोभीव Aor. Also सुम्यू 1 \& 6 P.
सू $2 \& 4$ A. प्राणिगर्भविमोचने to bring forth, to produce; सूते, स्रूयते pre. सुष्ते perf. सोता, सबिता p. fut. असोष्ट, असबिष्ट aor. सोषीव्ट, सबिषीप्ट ben. सुद्वूषते des. Pass.-दूयते pre. असाबि aor. Can.-सावयति-ते pre. असूबवत्त aor. सूत (2), सून ( 4 ) p. p.
सु 6. P. प्रेरणे to excite, to impel; सुबति pre. सविष्यत़ि fut. असावीव Aor.
बचच 10 U . वैक्रुन्ये to point out, to betray; to indicate by gesture, to trace out; सूचयति-ते pre. सूचयाअ्चकार-चके perf. सूचथिता p. fut. अमुसूचव-त aor. तुसूचयिषति-ते des. सूचितं p. P.

सूत्र 10 U . वेष्टने to string, to write in the form of a concise rule, to plan, to unbind; सूत्रपति-ते pre. सूत्र्यामास perf. सुत्रयिता $p$. fat. असुस्त्रत्रव्त aor.
सूद् 1 A . क्षरणं to strike, to pour out, to deposit, to destroy; सूदते pre. सुपूंद perf. सूद्यित p. fut. असूदिष्ट aor. सूद्विषते des. Oau.-पूद्याते-ते pre. असूध्रदव-त aor.
सूद् 10 U . क्षरणे to incite, to strike, to cook, to dress, to pour out, to promise; स्रवप्यति-ते pre. सूर्याऊ्चकार-चक्रे perf. स्रदयिता p. fut. अस्बुपदत-त aor. सूदित p. p.

सूर्ष्त 1 P. आदरे to respect, to disregard; सुर्ष्तति pre. דुपूर्ष perf. सूर्क्षिता p. fut. अस्सूर्ष्षीव Aor.
स् 3 (Vedic) \& 1 P. to go, to run; ससर्तित, सरति ( घाबति he suns ) pre. ससार perf. सर्ता p. fat. असरत् ( 3 P.), असार्षीव (1 P.) aor. न्रियाप् ben. सिसीर्षति des. Oau,-सारयति-ते pre.
सृज् 4 A. बिसर्गे to let loose, to sond forth; सृज्यते pre. स्रक्ष्यते fut. असृष्ट Aor. सिसक्षते des

मृज् 6 P. बिसर्गो to create, to let loose, to shed,; व्रजति pre. ससंर्ज perf. स्रहा $p$. fut. स्रक्ष्वति fut. अस्राक्षीव aor. सृज्याव ben. सिप्रक्षति des. चृष्ट p.p. स्रहुम् inf.
सृप $1 \mathrm{P} \cdot$ गती to creep, to go; सर्वति pra. ससर्व perf. सर्शा, सक्षा p. fut. असृपत्र aor. सृप्यात् ben. सिसृप्सति des. Oau.-सर्षयति-ते . pre. असर्लव्व त, असीसृषत्-त aor. सृत्र p.p.
प्रम्, सूम्यू 1 P. हिंसायां to kill, to injure; सर्भति. सृम्माति pre. ससर्भ, ससुर्म perf. असर्भाँव, अमृम्बाद् Aor.
सेक्र 1 A. to go, to move: सेकते pre. सिथिके perf. सेकिता p. fut. असेंकिष्ट aor.
सेल्र ? P. to go, to move, सेलति pre. सिकेल perf. सेलिता p. fut. अबेलीवू aor.
सेन्र 1 A . सेवने to serve, to pursue, to enjoy; सेबते pre. सिषेदे perf: सेबिष्पते fut. असेविद्ट aor. सिसेबिषते des. Oau.-सेबथति-ते pre. असिबेचव्त्त aor. से $\begin{aligned} & \text { ® P. p. }\end{aligned}$
सौ 1 P. क्षये to waste away, to decline; सायति pre. सास्पति fut. असासीतू Aor.
सो 4 P . अन्तकर्मर्मण to destrov, to bring to an ena; स्षणलि pre. ससौ perf. साता p. fut. असम्त् असासीव sor. सेयाव ben. सिषासति des. Pass,-सीयते pre. Cau.-साप पति-ते pre, सित P. p.
सकन्द्र $1 P$ गतिशोषणणो: to go, to jump, to be dried, to perish; ₹कन्दति pre. चस्कन्द perf. स्कन्ता p. fut. असकन्दत्, अस्कान्स्सीव aor. स्कयात् ben. चिस्कन्सति des. Pass.-स्कघटे pre, Oan.-स्कन्द्यति-ते pre, अचस्कन्द्रत्त aor. स्कन p.p.
एक्बूू 10 U . to collect; ₹क्धयाति-ते pre. सकन्धयाश्वकार-चक्रे perf. स्कम्भ् 1 A. प्रतिबन्धने to stop; सकम्भते pre. चस्कम्भे perf. अस्कम्भिस्ट aor. स्कम्म 5.9. P. रोधनस्तम्भनयो: to create, to hinder, to restrain; ₹कम्नोति, सकम्नाति pre. चस्कम्भ perf. ₹कम्भितr p. fut. अ₹कसव, अस्कम्भीतू aor. स्कम्पाव ben. स्कह्ध p.p.
सकु 5 \& 9 . U. आप्रवणे to go by leaps, to approsch, to cover, to lift; स्कुनोति, स्कुनुते, स्कुनाति, स्कुनीते pre. चुस्काब, चुस्कुषे perf. र्कोता p. ful. अस्कौषीट, अ₹कोष्ट aor. चुस्ट्र बाते des.

स्कुन्द् 1 A , आप्रवणे to jump, to lift up; स्कुन्दते pre. चुस्क्रन्दे perf. अस्क्रुन्दिष्ट Aor.
सक्कुम्म्य 5 \& 9 P. रोधने धारणे च to stop, to hold; स्कुम्नोति, स्कुम्नाति pre. अस्कुर्मीत्र в०r.
स्संद्र 1 A बिद्रावणे to rout, to cut, to destroy; स्खदते pre. चस्खढ़े perf. स्बादेष्यते fat. अस्बदिष्ट aor.
स्वलू $1 \mathrm{P} \cdot$ सभलने to move; to totter, to err; स्खलति pre, चस्साल perf. स्बलिता p. fat. अर्खालीव् $20 r$. चिस्वलिषति des, स्वलित p. p.
स्तक् 1 P . प्रतिघाते to resist, to strike against; स्तकति pre तस्ताक perf. स्तकिता p. fut. अस्ताकोत् aor.
स्तग् 1 P . संबरणे to cover; स्तरति pre. स्तगिष्यति fut. अस्तगीव Aor. स्तन् 1 P . शब्दे to sound, to thunder, to sigh; स्तनति pre. तस्तान perf. सतनिता p. fut. अस्तनीव्, अस्तानीव mor. तिस्तनिषति des. Oan.-रतनलयाते-ते pre.
स्तन्र 10 U . देबशब्दे to thunder; स्तनयति-ते pre, स्तनयाञ्चकार-चक्रे perf. अतस्तनत्-त aor.
स्तम् 1 P. अबैक्षबन्ये not to be confused or weak; स्तमति pre. तस्ताम perf. अस्तमीन् Aor.
स्तम्भ् 1. A. प्रतिबन्धने to make immovable, to support, to stop; स्तम्भते pre. तस्तम्भे perf. स्तम्भिता p. fut. अस्तम्भिष्ट sor. तिस्तम्भिबते des.
स्तम्भू 5 \& 9 P . रोधने धारणे च to stop, to fix firmly, to support; ₹तम्नोति, ₹तभ्नाति pre. तस्तम्भ perf. स्तम्भिता p. fut. अस्तभव, अस्तम्भीव् sor. स्तम्यात् ben. तिस्तम्भिषति des. Pass. स्तम्भ्यते pre. Oau. - ₹तम्भयति-ते pre, स्तबध p.p. स्तन्मित्वा, स्तब्धा ger.
स्तिप् 1 A. क्षरणे to drip, to drop; स्तेपते pre. तिष्टिषे perf. अस्तेविष्ट 20\%. तिस्तिपिषते, तिस्त:पिषते des.
Tस्तिम or स्तीम 4 P . आर्र्रीभावे to become wet, to become fixed; स्तिम्यति, स्तीम्यति pre. तिष्टेम, तिधीम perf. सतेमिष्यति, श्तीमिष्याजि fut. अस्तेमीत, अस्तीमीत् Aor.

2 IJ. स्तुनी to praise, to extol, to worship by bymus; स्तौतिस्तिबीति, हुते-सतुछीते pre. तुष्टाब, ठुद्युे perf. हतोता $p$. fat. स्तोष्पति -ते fut. अलतबधव अस्तोष्ट aor. ₹्तूयाव, स्तोषीष्ट bөn. तुद्षति-ते des Pass,-सहृपते pre. अEताबि agr. Cau-स्ताबपति-ते pre.

सतुयू 1 A . स्तम्ने 30 stop, to suppress; स्तोमते pre. तुष्टमे perf. अस्तोमिष्ट $\mathrm{Alor}_{1}$ स्तुभित्बा, स्तुब्ध्रा ger.

सतुम्भू ${ }^{5}$ \& 9 P. रोधने धारणे च to stop, to expel, to stupify; सुम्नोति सतुम्नाति pre. तुध्रुग्म perf. अस्तुम्मीत Aor.
सतूप 4 P. \& 10 U. समुच्छूाये to heap up, to erect; स्तूप्याति, स्तूपयतिते pre. तुद्या, सतूपया क्वकार-चक्रे \&c. perf. अस्तूपीव, अतुषुपत-त aor $^{2}$
₹तु 5 U . आचचादने to cover; स्तृजोति, स्तृणुते pre. तस्तार, तर्तरे perf. स्तर्ता p. fut. अस्तार्षीत्, असतरिद्ट, अस्तृत aor. ₹तर्यात्, सृथीष्ट, स्तरिबीष्ट ben. तिस्तिर्षति-ते des. Pass.-₹तर्यते pre. Oav.-स्तारयति-ने pre.
स्तृब् 1 P. to go, to move; स्तृक्षति pre. तस्तृक्ष perf. अस्तृक्षीत् aor. स्वृह 6 P. हिंसायाम् to strike, to kill; सृृहति pre. तसर्ज perf. स्तर्हिता स्तर्धा p. fut. अस्तहीच्, अम्तृक्षत् aor. तिस्तृढिबति, तिस्तृक्षति des. Oau.-सतईयति-ते pre. अतस्तर्छव-त, अतिसतृहत्न्त Aor.
₹ढु 9 U . अर्तरणे to spread, to oover; स्तृणाति, सतृबीते pre. तस्तार तर्तरे perf. ₹तरिता, स्तरीता p. fut. अस्तरीव, अस्तरिष्ट, अस्तरीष्ट, अस्तर्ट्ट $80 r$. स्तीर्यात्, सतरिषीष्ट, रतीर्षीष्ट ben. Pass.- सीर्यते pre. तिस्तरिषतिने des.
स्तेन 10 U . चौर्ष to steal; स्तेनपति-ते pre. सतेनयाख्वकार-चक्रे perf. अषि-स्तेनत-त aor.

त्तेप. 1 A . क्षरणे to ooze; रत्तेपते pre. तिप्टेपे perf. स्तेपिता p . fut. अस्तेविट्ट aor.
रतै 1 P . बेटने to cover, to put on, to adorn; रतायति pre. तसतो pert. अस्तासीव aor.
स्थै 1 P. शःदसंघातयो: to sound, to collect into a heap, to spread
about; स्यायंति pre. तस्त्यो perf. स्याता p. fut. अस्त्यासीव aor. सत्यायाव्, र्त्येयाव ben. तिस्त्यासति des. Oau.-स्यापयतिने pre. स्थग् 2 P. संबरणे to cover; स्थाति pre. तस्थाग perf. स्थगिता p. fut. अस्थगीवू aor. तिस्थगिषति des. Cau,-स्थगयति-ते pro. अतिहमतनू-त Aor.

स्थल्र 1 P. स्थाने to stand firm; सथलते pre. तस्थाल perf. स्थल्लिप्यति fat. अस्थालीत aor.
स्था 1 P. गतिनिवृत्तौ to stand, to wait, to be, to be at hand \&o: तिष्ठति pre, तस्थौ perf. स्थाता p. fut. अस्थाव aor. स्थेयात् ben. तिक्ठासति des. Pass.-स्थीयते pre. अस्थायि sor. Oau.-स्थापयतिते pre, अतिष्ठिपत्-त्त aor, स्थित p.p. स्थित्वा ger.
श्थुड्र 1 P. संबरणे to cover; सथ्रुडति pre. तुस्थोड perf. स्थुढ्डिज्यति fat. अस्थुडीव aor.
स्यूल्र ( Derom.) P. to become big or stout; स्शूलयति pre. अतुस्यूलव् aor.
हनस् 4 P . निरसने to object; स्वस्यति pre. सस्रास perf. अस्नसीव, अस्नासीत Aor.
बत 2 P . शौचे to bathe, to perform an ablntion; स्वाति pre. सस्रो perf. साता p. fut. अस्रासीव aor. स्वायात्, स्रयाव् ben. सिस्रासति des. Pass.-सायते pre, असाये aor. स्बात, (but निष्णात proficient in ) p.p. Cau.-स्रपयति, स्रापयति pre.
स्बिह् 4 P . सेहे to have affection for, to be kind to; स्तिह्यति pre. सिष्णेह perf. त्रेहिता, स्तेग्धा, स्रेढा p. fut. अस्निहत aor. सिस्रिक्षति; सिस्रिहिषति, सिर्नेहिषति des. सिग्ध, स्रीढ P. P. स्रिछिवा, स्रोहित्वा, स्रिग्धा or सीढा ger.
सिह्र 10 U . सेहे to love; स्रेहयति-ते pre. असिंज्णिहत-त Aor. स्रोहित p.p.
ज 2 P . to flow, to distil; स्रौति pre. सुष्णाव perf. स्नविता p. fut. अस्नाबीत् aor. सनूयाव् ben. Pass.-सनूयते pre. Cau.—स्नावयति-ते pre. असुष्णवद्त aor. स्रुत p.p.
सनहु 4 P . उद्निरणे to vomit; स्तुध्यति pre. सुष्णांह perf. सोहिता, सोगधा; सोढा p. fut. स्रोछिप्यति, स्रोक्ष्पति fut. अस्नुछत् aor. स्लुग्ध स्वूढ p. p.

शन्न 1 P . बेद्टने ( शोभायमित्येंके शौच हत्यन्ये ) to dress, to envelop; स्रायति pre. ससौ perf. अस्रासीव् Aor.
स्पन्द्र 1 A . किश्चिच्लने to throb, to go; स्पन्द्ते pre. पस्पन्दे perf. स्पन्दिता p. fut. अस्पन्दिष्ट aor. विस्पन्द्दबति des. Oau.-स्पन्दयति pre. अपस्पन्दव्व aor. स्पंदित p. p.
स्वर्ध् 1 A . संघर्षे to contend with, to challenge; स्पर्धते pre. पस्पष perf. स्पर्धिता p. fut. अस्पर्शिद्ट कor. विस्पर्जिबते des.
स्पर्श् 10 A . to touch, to take, to embrace; स्पर्शयते pre. स्पर्शायायके \&c. perf. ₹्पर्शयिता p. fut. अपस्पर्शात aor.
स्वश्र 1 U . बाधनस्पर्शनयो: to obstruct, to touch, to spy; स्पशाति-ते pre. पस्पाश, पस्पशो perf. अस्पशीत, अस्पाशीत, अस्पाशिष्ट Aor.
स्पश्र 10 A . ग्रहणसंश्लेषणयो: to take, to embrace; स्पाशायते pre. अणिस्पशात Aor.
 र्वृशू 6 P . संस्पर्शने to touch, to come in contact with; स्वृशति pre पस्पर्श perf. ₹पर्टा, स्मष्टा p. fut. अस्राक्षतत, अस्वार्षौत, अस्पृक्षद् 20r. स्पृरयात् ben. पिस्पृक्षति des. Cau.-प्पर्शयति-ते pre. स्टृष्ट p.p. ₹पद्टुम्, स्पट्रहुम् inf.
 चके \&c.. perf. स्पृहपिता p. fut. अपिस्पृहत्-त aor. Pass.-चृृत्यते pre. विस्पृहायिषति-ते des. स्वृह्ठित p.p.
स्पृ 9 P . to hurt, to kill; स्पृणाति pre. पस्पार per.
स्फर 6 P. ( कुटादि: ) सभ्चलने to tremble, to throb; स्करति pre पस्फार perf. अस्फारीव Aor,
स्फायू 1 A . वृद्धो to increa'se, to grow fat; ₹फायते pre, परफाये perf. इफायिता P. fut. अ₹फायिंट्-aor. Cau.-र्काव्यति-ते pre. अषि-सफवतू-त्त aor. पिसफायिषते des. स्फीत p.p.
रिफद्र 10 U . सनेहने to love; सफटयतिने pre. ₹फंटयाश्चकार-चक्र \&a, pexf. अपिस्फिटनू-त Aor.
स्फिट्ट्र 10 U. हिंसायाम्म to kill; स्फिट्टयति-ते pre. अविस्फिटृत्त्त Aor. स्कुद्र 1 A. विकसने to blow, to buret open; P. बिशरणे to split open,
to break; स्फोटति-ते pre. पुस्फुंटे, उुस्फोट perf. अस्फुटत् , अस्फोटीव, अस्फोटिष्ट Aor. पुन्फुर्टिषति, पुस्कुटिषते, पुस्फोटिषते des. Oau.-स्फोटयाते-ते pre, अgुस्फुटत्-त Aor. स्फुटित, स्फोटित p. P.
स्फुट् 6 P. ( कुटादि: ) बिकसने to split open, to blossom; स्कुटति pre. पुस्फोट, ( (ुन्फुटिथ 2 sing;) perf. स्फुटिता p. fut. अस्कुर्ड़ब 201. पुस्फुटिषति des. स्फुटित p. p.

इकुद्र 10 U सेदने to break open; ₹फोटथतिन्ते pre. स्फोट याख्चकार-चक्रे \&ce. perf. अgुसफुटन्त्त Aor. स्फोटयियाते-ते des.
स्फुन्र 6 P . संबरणे ( कुटादिः ) to cover; स्कुडति pre. पुम्फोढ ( पुस्कुडिथ 2nd sing. ) perf. अस्फुडीव Aor.
स्कुण्ट् 1 P. परिहाने to joke, to jest; स्कुण्टति pre. पुस्कुण्ट perf. स्फुणिट्पष्पति fut. असफुण्टीत् Aor.
स्फुण्ट्ट 10 U. to joke, to laugh at; सफ्फुण्टयति-ते pre, अप्स्कुण्टत्नत Aor. स्फुण्ड् 1 P. \& 10 U. same as सफुण्ट्.
स्फुरू 6 P . सफुरणे ( कुटादिः ) to tremble, to throb, to flash, to shine; सकुरति pre. पुस्फोर perf. स्फुरिता p. fut, अस्फुरीत्व a0r. स्कुरित p. P. Oau.- एफोरयति, ₹फ।रयति pre.
सफुुचर्श्र 1 P . विस्तृतौ to spread; सू चर्छति pre. पुस्फूचर्छ perf. अस्फूच्छौँव Aor. सूर्विद्धत, रूक्रण $p P$.
सकुल 1 P. सभ्चलने ( कुटादिः) to tremble, to collect, to kill स्कुलति pre. पुस्फोल ( गुस्फुलिथ 2nd sing. ) perf. असफुलीत् Aor.
₹कुर्ज् 1 P . बज्रनिर्घोषे to thander, to glitter; स्फूर्जति pre. पुस्फूर्ज perf. स्कूर्जिता p. fut अर्फूर्जात् aor. पुर्फूर्जिषति des. Oau,-स्फूर्जयति -ते pie. अपुस्कूर्जत्न aor. स्फूर्जित, स्कूर्ण p. p.
सिम 1 A. ईๆद्धसने to smile, to bloom; रमयते pre. सिबिमये perf. रमेता p. fut. अस्ममष्ट aor. सिस्मयिषते des. Cau.-एमाययति-ते, रमापयते pre.
सिमद 10 U . अनादरे to despise, to love, to go; रमेटयतिन्ते pre. रमेटयाॅ्चकार-चके perf. रमेटयिता p. fut. असित्मिटतूत्त aor. स्मीद्य 1 P . निमेषणे to wink, to blink; इमीलति. pre. सिधमील peri

रष्ट 1 P . चिन्तायां to remember; भाध्याने to think npon or long for; समरति pre. सस्मार perf. ₹मर्ता p. fut. अस्मार्षीट्ह yor. घुस्पूर्षते des. Pass.-स्मर्यति pre. Cau. रमारयाति-ते, स्मरग्गत-तें (आष्पाने) Pass.-स्मर्यंते pre. अर्मारि, अस्मरि Aor. स्मृत pp.
स्म्ट 5 P. to live, to please; स्टृणोति pre. सस्मार perf. Caix- स्मार-यति-ते (Vedic).
स्यन्द् 1 A. प्रस्तवणे to ooze, to run, to trickle, to flow out; इ्यन्दृते pre. सस्यन्दे perf. स्यन्दन्ता, स्यन्ता p. fut. स्यन्दिष्यते, स्गन्त्स्यति-ते fut. अस्यन्दष्, अस्यन्दिष्ट, अस्यन्त aor. स्यन्द्दिपीट, स्यन्रसीष्ट ben. सिस्यन्दिपते, सिस्यन्त्सातन ते des. स्यन्र pp. ब्यन्दित्वा. स्यन्त्वा ger. Cav.-स्यन्दयति-ते pre.

स्यम् 1 P . शद्दे to sound, to go, to consider; स्यभात pre. सस्याम perf. स्यमिश्वा $p$. fut. अस्यमीत् aor. सिस्यमिपति des. स्यान्त pp. स्यमिष्वा, स्यान्त्वा ger.
स्यम् 10 A . वितकें to reflect; स्यामयते pre. स्यामयाइके \&cc. perf. स्यामयिता $p$. fut. अससस्यमत aor.
संस्ट 1 A . अवंसंसने to fall down, to sink, to hang down, to go. to be pleased; संसते pre. सघ्रंसे perf. संसिता p. fut. अस्संसिष अस्लसत् aor. स्रंसिशिष्ट ben. सिस्र्रोसपते des. Pass.-स्स्यते pre. असंस्रे aor. स्रस्त pp. मंसित्वा ger.
संह 1 A . to confide, to trust; संहते pre. संसंहे perf. संहिता p. fut. असंदिष्ट nor.

अम्भू 1 A. विश्धासे to entrust, to confide; सम्भते pre. सस्रम्भे perf. सम्भिता p. fut. अस्रभप्, अस्रन्भिष्ट aor. Cáu. अम्नम्भिर्यात-ते pre. असक्षर्भव्न्त Aor. सिस्झनिvबते des. कर्ध pp. सम्भित्वा, सत्वा ger. जिव् 4 P . गतिशोषणयोः to go, to become dry; हीव्याति pre सिक्षेव perf. क्षोविष्याति fut. अक्षेत्रीष Aor. Cuu. क्वेवयति-ते pre. असिल्रि-वष्त-त Aur. सिल्खेविषति, छघ्रयूपति des. Pass. सीव्यते pre. अक्षेवि aor. घूत pp.

सु 1 P ．to flow，to go，to trickle away；स्रत्रति pre．सुस्राव perf． जोता p．fut．असमुनत्त्त aor．घूगात् bou．Cau．－सावयति pre． असुस习त्，असिस्कवत् wor．सुमूपाति des．मुत Pp ．
सेत्र 1 A ．to go；स्रेकते pre．स्रोकिष्यते fut．अस्रेकिट Aor
स 1．P．to boil，to sweat；मायति pre．सक्षौ perf．See \＆ै．
स्वं््ष 1 A ．परिबंंगे to embrace；त्वजते pre．सस्वजे，सस्वजे perf．
 des．Pass．－च्ज्यते pre．अस्वा़्जि aor．Cau．स्रभ्जपति－ते pre．

बद् 1 A ．आस्वादने to be pleasant to the taste，to please to eat；स्वर्ते pre．सस习द्रे perf．स्वदिता p．fut．अस्वदिष्ट aor． Cau．स्वादयति－ते pre．असिस्वदत्र－त aor．सिस्त्रदिपते des．स्वदित pp．
सद् 10 U ．to sweeten；स्वादयति－त pre．स्वादयाश्वकार－चक्रे perf． स्वादृयिता p．fut．असिष्वद्वस्त aor．
वन् 1 P．शब्दे to sound，to make a noise，to sing；स्वनति pre． सस्वान perf．स्तनिता p．fnt．अस्वनीत्，अस्चानीव्त aor．Cau．स्वान－ यति－ते pre．अलिस्वनक्त－त दor．सिद्बनिपते des．स्वनित（ स्वाम्त the mind ）pp．
स्वन् 1 P ．अवतंसने to decorate，to adorn．（See the above root ） Cau．स्वनयति－ते pre．Pass．स्वन्यते pre．अस्तानि，अस्वनि aor．
स्वद्र 2 P ．रायने to sleep，to repose स्वविति pre．अस्ववत्，अस्त्रपीर् imperf．सुष्बाप perf．स्रत्ता p．fnt．अस्वाप्सीत् aor．सुद्यात् ben． स्युुप्सति des．Can．स्वापयाते－ते pre．असिष्चपपत्－aor．Pass．－ सुप्यते pre．स्रूप pp．
खर् 10 U ．आक्षेपे to find fault with，to blame；स्वर्यात－ते pre． स्वरबाख्यकार－चक्र perf．स्वरयिता p．fut．असस्वरत् Aor．स्वर्यांa स्वरयिषीप ben．सिस्वरयिपति－ते des．
स्त्रद् 1 A ．आस्वादने to taste；स्वर्देते pre．सस誩 perf．स्वर्दिता p．fut अस्वर्दिष्ट aor．सिस्र्दर्दिशते des．
स्वल्क 1 P．to go，to move；स्त्रलंति pre．सस्वल perf．

स्वस्क्र 1 A . to go; स्वसकते pre. सस्वस्रे perf.
स्वाद् 1 A . आ₹₹ादने ( see स्वद् ) to taste, to be pleasant; ₹वादते pre. सस्वादे perf. स्रादिष्यते fut. अस्तादिष aor. सिस्वादिपते des.

स्वाद् 10 U . आस्तादने to taste; स्वादयति-ते pre. असिस्बद्स-त Aor. सिस्वादयिषति-ते des. स्वादित pp.
स्विद्र 1 A . (स्नेहनमोचनयोः रेनहनमोचनयोरित्येके) to be annointed, to be greasy; ₹्वेदते pre. सिस्विदे perf. स्रेदे प्यते fut. अस्विद्वत्, अस्वेरि aor. Can.-स्वेद्यति-ते pre. सिष्चिद्विषतं सिस्वेदिपते des. स्विन्न, स्विदित, स्वेदित pp .
स्विद् 4 P. गात्र्मक्षरणे to sweat, to perspire; स्विश्यति pre. सिष्बेब perf. स्वेत्ता p. fut. अस्तिदत् aor. स्विन्न pp.
सबुर्च्छ 1 P. to spread, to forget स्त्र्च्छात pre.
स्ट 1 P. रद्दोपतापयोः to soand, to praise, to go, to be pained; खरति pre. सस्ञार perf. स्वरितम, स्ञर्ता p. fut. अस्वारीत, अस्वार्षीर aor. स्वार्याव ben. सिस्₹रिषति, सुस्रूर्पात des. Can. स्खारयति-ते pre. असिस्वरत्-त aor. हृत pp.
स्ट 9 P. to hart, to kill; स्टणाति pre. संत्रार perf.
स्वेकृ 1 A . to go; स्देकते pre. सिघ्घेके perf.
ह-

इद्र 1 P. दीसौ to shine, to be bright; इटंति pre. जहाट perf. द्विता p. fut. अहुटीघ अढारींस् aor. हटित pp .
६ह 1 P. कुतिशतत्ववो: to leap, to jump, to bind to a post, to oppress; हठति pre. जढाठ perf. अढठठीत्, अढाठीत्त aor
हन्द्र 1.A. पुरीषोटहर्गें to void excrement, to discharge faceş; हुते pre. जहदे perf. हत्ता p. fut. अहत aor. जिए़त्सते des. द्न pp.
इन् 2 P . to kill, to beat, to heat, to conquer \&c.; दन्ति pre. अहन् ( pl. अम्नन् ) imperf. जघान perf. हन्ता p. fut. अवध̂त्, आह़त, अवधिष्ट aor. वध्यात् beu. जिघासाति des. Pass.- हन्यते pre. अघानि, अवधि aor. Cau.-धातयति ते pre. अजीघनत्-त aur. जेश्रीयते, जंघन्यते जन्बन्नीति, जंघन्ति freq. हैत pp. हत्वा ger.

हक्म 1 P. गतौ to go; हम्माति pre. जहृम्म perf. हम्मिए चाति fut. भढ़्म्मात् Aor.

हय 1 P. to go, to worship, to sound, to be weary; हरति pre. जढाय perf. हचिता p. fut. अछयीव्ट aor. हायित pp.
हर्यू 1 P . गतिकान्त्यो: to go, to worship, to take;- हर्यंति pre. जहर्य perf. अछर्योंप् Aor. जिहर्यिषति des.

हल 1 P विलेखने गतौ घ to plough, to go; हलति pre. जढाए pierf. अछ्हालीप् Aor. जिह्नखिषति $\mathrm{d} \in \mathrm{s}$.

रु. 1 P. हुसने to smile, to laugh at, to excel, to bloom \&c.; हसति pre. जहास perf. हांता p. fut. अहुसीप aor. Pass.- हस्यते pre. Cau.- हासयति-ते pre. अजीहसह्र-त aor. जिहसिषति des. दृसित pp.

दा 3 A . to go, to aitain, to get; जिहीते pre. नहे perf. हाता p. fut. हास्यते fut. दासीह ben. अदास्त aor. जिहास्े des. Pass.-छायते. pre. अछायि aor. द्वान pp.

हा 3 P. त्यागे to abandon, to resign, to let fanl, to omit; जहाति pre. जही perf. हाता p. fut. अहासीष्ट aor. हैयात ben. जिहासति des. Pass. - हीयते prg. अढायि aor. Caa.-हावयति-ते pre. अजी-हपष्-त aor. हीन pp. हित्वा ger.
f. 5 P. गतौं च to go, to send, to shoot, to promote; हिनोति pre. जिघाय perf. हेता p. fut. अहैषीत्र aor. हीयाष्ट ben. जिहीषाते des. Cau. - हाययति-ते pre, अध्रहिष्त्त aor. Pass. हीयते pre. अहायि aor. हित pp.
हिंस 1 P. हिंसायां to kill, to injure, to torment, to hit; हिंसति pre. जिहिंस perf. हिंसिता p. fut. अहिंसीष्ट aor. Pass.- हिंस्यते pre. अढिंसि aor. जि|हिंसिषति des. हिंसित pp.
हिंस्ट 7 P. to kill \&c.; हिनस्ति pre. अहिनष्ट्द् imperf. हिनिध 2nd sing. impera. (See the above root for the other forms).
हिंस 10 ठ. to kill, \&c.; हैंसयाति-ते pre. हिंसयाश्यकार-चके-आस-बभूव perf. हिंसंयिता p. fat. अजिहिंसत-त aor. जिहिंसयिषति-ते des.

दिब्: 1 U . भव्यक्ते शद्दे to make an indistinct sound, :to hiccough हिकति-ते pre. जिहिक, जिडिके perf. हिकिता p. fut. अरिकीजि, अडिकिष Aor. हिकित pp.
दिए 10 A . हिंसायां to hurt, to kill; दिष्रयते pre. दिक्षयाशक्तके dec. perf. अजिहिकर् Aor.
तिद्र 1 P . भाकोशे to ourse, to swear; हेटति pre. जिहेट perf. अछेटीघ Aor.

हिर्र 9 P. भूतप्रादुर्भावे to reappear; हिद्रणाति pre. जिढेट perf. अछेटीय Aor.

हिण्द्र 1 A. गत्यनादरयोः to go, to wander, to disregard; हिष्दते pro. जिहिण्डे perf. हिण्हिता p. fnt. धहिण्हिंद्ट aor. हिण्डित pp.
हिन्व्व 1 P . पीणने to please; हिन्वति pre. जिहिन्व perf. अहिन्वीव Aor.
दिल्ध 6 P. भावकरणे to sport amorously, to indicate amorous desire; हिलति pre. जिहेळ perf. अहेलीय् Aor.

हु 3 P . दानादनयोः to offer, to perform a sacrifice, to eat; घुडोति pre. जुहाधि impera. 2nd sing. जुहाव, जुहाश्रकार perf. होता p. fut. अहौपीत् aor. हुयात् ben. छुहूबति des. Uav.-द्वावयाति-ते pre. अजूहववत्-त aor. हुत pp.
हुंर्ं 1 P. to go; होडति pre. जुहोड perf. होडिष्यति fut. भहोडीत Aor.
हुंद्ध 6 P . संघाबे to collect; हुडति pre. जुछोड perf. Cau. होष्यति-ते pre. अजुद्धुर्त्त \&or.
हुण्र 1 A . संघाते वरणे (हरणे इृत्येके) to collect, to choose, to take a way; हुण्डते pre. जुदुण्डे porf. जुदुणिण्हिप्ट aor.
हुर्छ 1 P . कौटिल्ये to be crooked, to deceive; हूर्छाति pre. जुहुर्छ

हुल् 1 P . to go, to cover, to kill; होलति pre. जुओल perf. होलिष्यति fut. अढ़ळीष्ट Aor.
हूर्ट 1 P. to go; ह्रडति pre. जुदूड perf. अहूठीत् Aor.
E. 1 U. हृण to take, to lead, to draw to a distance, to deprive of, to win, to obtaiu, \&Ec.; हगति-ते pre. जढ़र, जहे perf. हता p. fut. हरिप्यति-ते fut. अदार्षीत्, अह्ता zur. हियास, हर्षीट ben. जिह्हीवाति-ते des. Cau. हारयाति-ते pre. अजीहरत्त aor. Pass.द्वियते pre. अह्नारि धor. हृत pp.
हणी A. रोषणे लज्ञायां च to be angry, to be ashamed; हणीयते. pre. हृणीयाइ्यके perf. हुणीयिष्यते fut. अह्हणीयिट्ट aor.

हृ् 1 P. अलीके to tell a lie; हर्पति pre. जहुर्ष perf. अहर्षात्ट Aor. जिहतिपति des. cau. हृर्पयति-ते pre. अजह्षषंत्त, अजीहिपत्-त aor. द्ट Pp.
हप् $4 P$. तुषी to be delighted, to stand erect, ( as hair.) हप्याति pre. जद्ध पं perf. हर्विता p. fui. अहृप्त aor. हषित, हE pp.
हेद-र्र 1 A . विब।धायां to be wicked, to strike, to be born, to parit हेट-टते pre. अढ़्डिट्ट, अछेटिए्ट, aor.
हेह 1 P . वेधने to surround, to attire; हेडति pre. जिहेंड perf हेंिब्वानि fut. अद्देहीत् Aor. जिन्द्रिंदिपति des.
हेद 1 A . अनार्थ to disregard; हेढते pre. जिहेढे perf. अंदेडिष्ट Aor.
हेग्र 1 A . to disregard; हेलते pre, ( same as हेढा).
हेप् 1 A . अठषक्तशद्दे to neigh, to roar; हैंषते pre. जिहेषे perf. हेषिता p. fut. अंढापष sor. हेपित pp.

होंद 1 P . चलने to go, to come; होडति pre. जुहोड perf. होडिघ्यूति fut. अहांधी氏 Aor.
होंद 1-A. अनादरे to disregard; होडते pre. जुहोडे perf. होडिज्यते fut. अढोडिप्ट Aor. Can. होडयति ते pre. अंजुद्रोडत्-त Aor.
होंद 1 P . to disregard, to go; होडति pre.
हुड 2 A . अपनयने to take away, to conceal; ह्नुते pre. जुहूते perf. ह्नोंता p. fut. होपाष्ट ben. अद्बोट्ट aur. जुह्रफते des. ह्लुत pp.
छन्र्र 1 P. to go; to shake; घलरति pre. जब्नाल porf. अन्नालीस Aor.
is 1 P . संवरणे to hide, -to cover; हगति pre जहागे perf. हगिष्याति fut. अहुगीत्त Aor.
-प् 10 D. व्यकायां बाचि to spesk, to sound; हापयतिनते pre. हापयाश्वकार \&. perf. इापयिता p. fut. अजिपतू-त aor.

इस 1 P. सदे लाघवे च to sound, to disappear, to lesson; हसति $p i e$. जहास perf. हासिता p. fut. अहासंत, अहूसीत् aur. जिहासिपति des. हसित pp.

लूपं 1 A . अच्यर्तं सदे lo sound, to roar; हादते pre. जहादे perf. हादिता p. fut. अहारिष्ट aor.

री 3 P . लजागयं to blush, to be ashamed; जिहोति pre. जिह्हाइच्रकार \&c., जिहाय perf. हेता p. fut. अँहर्बा aor. हींगत् ben. जिहीपति des. Pass-हीयत pre. अहायि aor Cau.-हेपयति-ते pre. अजिहिपत्-त a.0r. हीत, हीण pp.

हीच्छ 1 P. लजायां to blush, to feel shame; हीच्धति pre. जिदीध्ठ perf. अहीच्छीत् Aor.

हुँद or दूर 1 P. to go, to contract; होडारि or हुडति pre.
हेप् 1 A. to go; हेपते pre. जिहेपे perf. हेविता per. fut.
हेष्ट 1 A . अण्यक्ते शबदे to neigh, to go; हेषते pre. जिहेवे perf. (See हैष) हौर 1 P. to go; हौडति pre.

हु्रग् 1 P . संवर्णे. to cover; हाताति pre. जह्लाग perf. हुगिता p fat. अह्रगीत् aor.
 याइ्यकार \&c. perf. हावायेप्यति-ते fut. अजिह्रवत्-त Aor.

स 1 P . शब्छे to suund; ह्रसाति pre. जह्नास perf. अह्लसीतू, अवुध्रीप्त aor.

हान् 1 A . सुले, अन्पशे शब्दे च to be glad, to sound; ह्रादते pre. जह्न perf. ह्नादिता p. fut. अह्नदिष्ट aor. Cau.-ह्राबयति-ते pre. जिह्ना दिवते des. ह्रण pp.

हल 1 P . वैक्बल्ये to le afflicted, to go , to shake; ह्बऊति pre. .जह्वा perf. ह्वालिता p. fut. अद्धालीव् aor. Cau. ह्रल्यति-ते, द्वालयति-ते (with a pre. ब्ललयति-ते only) pre. अजिद्वाल्त्-aor. जिए्ष लिपति des. ह्विरित pp.
ह. 1 P . कोटिल्ये to be crooked, to deceive, to be afllicted; : pre. जह्ठार perf. ह्रार्ता p. fut. ढारिष्याति fut. अह्वार्षाव् aor. ब्रयो ben. जुहूर्षति des. Can. - हार्याति-्ते pre. ह्हूत pp.

है 1 U . स्पर्घायां शब्दे च to vie with, to call by uame, to bvoke, t call upon, to ask; ह्धयाते-ते pre. जुर्वाव, धुर्दे perf. ध्वाता p. fu. अद्धत् त, अद्वास्त aor. हूयाष्, ह्वासीष्ट ben. जुहूशति-ते des. Pass. हूयते pre. सह्वायि sor. Can.- हाययाति-ते pre. अगुइबत़ aor. हूत pp. ह्वत्वा ger. हातुण् inf.

FINIS.
( जर्यद प्रेस बलूमारान देहली)
$\qquad$

Kale, Moreshvar Ramchandra 663 A higher Sanskrit grammar K3 1961 cop. 2

```

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
```


[^0]:    *Introduction to the 3rd Ed. of the 2nd Book of Sanskrit.

[^1]:    * संस्कृतं नाम देश्री बागन्बाख्याता महार्षिभिः। Dandin,

[^2]:    * परः संनिकर्ष: संहिता । P\&́n. 1. 4. 109. Samhita is the extreme contiguity of letters.
    $\dagger$ संहितेकपदे नित्याइनित्या धातूपसर्गयो: । नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपपेक्षते. II Sid. Kau. This couplet gives the rule for the observation of Sandhi.

[^3]:    * अकः सवर्णे दीर्धः 1 Pàn. VI. 1. 101.
    $\dagger$ ऋति सवर्णे ऋ वा। ल्टति सबर्णे लू बा। Várttikas on the abuve。
    $\ddagger$ आदुण:। Pán, VI. 1. 86.

[^4]:    * उपसर्गाटृति धातौ। Pån. VI. 1. 91. वा द्वप्यापिशलेः। Pân. VI. 1. 92. $\dagger$ वृद्धिरेचि Pâṇ. VI. 1. 88. $\ddagger$ प़ड़ि पररूपम्। Pâṇ. VI. 1. 94.

[^5]:    * अनाचि चं। Pạ̣ VIII. 4. 47.
    $\dagger$ झलां जगु झाशि। Pán. 4. 53. § गणो मयो द्वे वाच्ये VArt.
    $\ddagger$ अचो रहान्यां द्दे। Pân. VIII. 4. 46.
    $x$ इकोडसत्रण्णे शाकल्यस्य हस्वश्य।

[^6]:    * गोर्यूतो छंबस्युपसंख्यानम्। अध्वपरिमाणे च। Vartikas.
    $\dagger$ क्षय्यजय्यौ राक्यार्थे IPG!̣. VI. 1. 81.
    § एङ पद़ान्तादाचि। Páṇ. VI. 1. 109. $\ddagger$ सर्षत्र विमाषा गोः । अबङ् झ्कोटायनस्य। डन्द्रे च। Pạ́. VI. 1. 122-24.
    $x$ ध्रुतप्रगृत्या अचि नित्यम् Pán. VI. 1. 125.
    - ईद्बद्वद्विवचनं प्रगृत्यम्।

[^7]:    * अद़सो मात्। P@̣̊. I. 1. 11. 12.
    § निपात एकाजनाबू! ओत्र । संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनर्ष्व। Pán. I. 14-16.
    
    ख्रियां न। मोराजन्यविशां वेति वाच्चम्। Vârtikas on the latter .sto
    

[^8]:    * मय उनो बों वा। Páṇ. VIII. 3-33.
    

[^9]:    * न पदान्ताट्टोरनाम्। Pañ. VIII. 4. 42. अनान्नकतिनगरीणामिति बाच्यम्१ Vârt.
    $\dagger$ तोः पि. Pạn. VIII. 4. 43.
    $\ddagger$ यरोड्नुनासिके ड्नुनासिको बा। Pạn. VIII, 4, 45.

[^10]:    " ब्रोंः कुकूटुकू शरि । Pán. VIII. 3. 28.

    * ङः सि धुर्र 1 नॅश्य । Pặ. VIII. 3. 22. 32.
    $\dagger$ होने हस्वाद़ चि ङुमुणिनन्यम्न । Páṇ. VIII. 3. 32.
    $\ddagger$ शि तुकू 1 Pang. VIII. 3. 31.
    - रषाम्यां नो णः समानपद्वे। अदुकुप्बाङ्नुम्ववायेपि P昏प. VIII. 4. 1. 2. $x$ पदान्तस्य न। Páṇ. VIII. 4. 37.

[^11]:    * अध:शिरसी पढ़े। Pân. VIII. 3. 47.
    $\ddagger$ अहरादीनां पत्याद्यिछु वा रेफः। Vârt.

[^12]:    * From उडुलोमन् name of a sage, + इन्र ( ह ) added अपत्यार्ये by - बहत्तादि्यक्ष्व' Pân. IV. 1. 96, the final न् boing dropped (Pân. VI. 4. 144).

[^13]:    * दृ च। l lân. VI. 4. 9. तृ इत्येतॄ्य नामि वा दीर्घः स्यात्। Sid. Kau. $\ddagger$ नधि च नन्दे।। Un. II 97 न नन्दति ननान्दा। इह वृद्धिर्नानुर्तते इत्येके। बनन न्वा तु स्वसा पत्युर्ननन्दा नन्द्वनी च सा' इति शाद्धार्णचः । Sid. Kau
    \#. तृज्वत्कोटुः विभाषा नॄतीयाबृ़्च्चचि। Pân. VII. I. 95. 97.

[^14]:    * भ्राज् derived from भ्राज् mentioned along with एज़ \&c. यम्तु एन्रंजज़भ्राजॄादिप्राबिन त₹्य कुत्वमेव। Sid. Kau. The other तिभ्राजु is derived from दुभ्रूजृ दी
    $\dagger$ Hereafter only the first letter will be given, the third letter should always be supposed to be understood.

[^15]:    ＊नाश्वे：पूजायाम । Pán．VI．4． 30.

[^16]:    * See ft. note p. 66

[^17]:    * श्वयुवमघोनामतद्धिते। Pán. VI. 4. 133

[^18]:    * पथिमर्यूभुक्षामात् । इतोड्तर्षर्षामस्थाने । थोन्वः। भस्ष टेलोव :। Pin. VII. 1. 85-88.

[^19]:    * पश्चम्यास्तासिब्र। सम्रम्याघ्बळ Pan. V. 3. 7. 10." By 'इतराम्योावि हृइयन्ने। Pan. V. 3. 14. तल, चद् \&cc. may stand for all cases except the Nom. (though they may be used for the Nom, also ).

[^20]:    * स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्य Pan. I. 1. 35.

[^21]:    * संज्रोपसर्जनीमूतास्ठ न सर्वाबयः। Vârt. तृतीयासमासे। द्वंद्दे च॥ Pân. I. 1. 30. 31.

[^22]:    * एकदशशतसहसायुतलक्षप्रयुत्तोटयः ऊमशः।

    अर्बुदमबजं खर्वनिखर्वमद्रापद्यशंकवस्त समातू ॥
    जलधिश्रान्तं मधर्य परार्धमिति दशगुणोत्तरा: संज्ञाः।
    संख्याया: स्थानानां व्यवहाराथै कृताः पूर्वः ॥।
     सर्बेयान्य I P太́n. VI. 3. 47-49

[^23]:    *तदस्मिन्नजिकमिति दशान्ताड़डः। शदन्तर्विंशतेश्व । Pân. V.2. 45. 46. शातसहृ स्रयोरेयेष्यते। Vârt.
    $\dagger$ बदक्रतिपयचतुरां थुक् । Pân. V. 2. 51; s0 कतिथः, चतुर्थः \& c .; 'चतुरइछ्ययताबायक्षरलोपश्व 'Vart. तुर्यय, तुर्य, 1 दूस्तीयः। चेः सम्प्रसारणं च। Pân. V. 2. 54, 55.
    

[^24]:    ＊त्रिचतुरोः बियां तिस्टचतस्ट। Pàn．VII．2．99．

[^25]:    *संख्याया विधार्थे धा। अधिकरणविचाले च। एकाद्दो ध्यमुअन्यतरस्याम्य। क्विउपोश्र धमुञ्ञ। एधाच Pán. V. 3. 42-46.

[^26]:    * किमोंक्षडध्ध्ययादाम्बक्रव्यपर्र्षे। Pân. V.4.11. आम् is added to तर and तम after किम्, or a word ending in ए or a subanta or sinantá ( तिङन्त्त ) except wben they form adjectives.
    $\dagger$ अजादी (i. e. ईयम and इष्ट ) सुणवचनादेव । Pân. V. 3. 58.
    $\ddagger$ विन्मतोर्लुक्त तुरिष्टेमेयःष्ट। Pân. VI. 4, 154.
    § ₹ ₹तो हलादेर्लघोः। Pân. VI. 4. 1 J1.

[^27]:    ** अन्तिकबाढयोंने दसाधो। Pan. V. 3. 36.

[^28]:    ＊See note $\times$ p． 112.

[^29]:    * From अस् with सम् to throw together.

[^30]:    * This is true only generally speaking. For there is a fifth class of componnds, riz, सह हुपा-compounds not governed by any of the rules given under the four classes but explained on the general prinoiple that any subanta pada may be compounded with auy otiuer subanta pada. According to some there are six kinds of compounds, $v i z$. सुपां सुपा तिङा नाद्वा धातुनाथ तिङा तिडा। सुबन्तेनेति बिज्ञेयः समासः बड्टिधो बुधेः ॥1 e. g. रुपां सुपा राजगुरुषः । तिळा पर्यมूषत् । नान्न कुम्भकारः । धातुना कटशूः, अजस्रम् । तिङा तिडा पिबतखादता, खादतमोदता। तिङा छुपा क्रुन्तविचक्षणेति यस्यां क्रियायां सा क्रन्तविचक्षण।। एहीडादयोन्यपदार्थे इति मयूरव्यंसकादौ पाठात्बमासः । Sid.Kau.

    । चार्थ दून्द्दः । Pân. II. 2. 22.
    $\ddagger$ The Ekaśesha is not strictly speaking a subdivision of Dwandwa. It is a separate Vritti by itself (Vide § 179 ). Sanekrit grammarians do not regard it as a Dwandwa, though it may be so regarded for the sake of convenience. 'It is not a. Dwandwa,' remarks Bhattoji Dîkshita, 'as it does not contain more than one subanta (अनेकष्बबन्ताभाबाद्इन्द्द: ).' It should be further remembered that since it is not a samása, its final vowel does not become udêtta, ess in the case of a Dwandwa componnd.

[^31]:    *. वि भाषा दृक्षघृ णतृणधान्पन्यअन पड्य शकुन्पश्वबड बपूर्णापराधोत्तराणाय्। विप्रतिषिन्द्ं चानधिकरणबतिं। Pàn. 11. 4. 12, 13.
    $\dagger$ फल सेनाबनस्पति घृग शक्कुनिक्षुद्र जन्तुधान्यतुणानां बहुप्रकृतिरेब घंघ एकबदेति बाध्यम्। Vírtika.

[^32]:    * आनड्ड चतो बून्द्रे। Pân. VI. 3. 25. द्वयोर्द्वयोद्दंद्वं क्रत्वा धुनलंद्धे त्व होतापोतो द़ातारः I Sid: Kau.
    $x$ देवताद्दंद्वे च। Pán. VI. 3. 26. वायुइब्दुपयोगे प्रतिषेधः I Vârt. इंदमेः सोमबरुणयोः । Pín. VI. 3. 27.

[^33]:    " पुमान्त्र ह्रिया। Pân. 1. 2. 67.
    $\dagger$ भातुडुनो स्वसृतुहितृभ्पांम। पिता माना। Pàn. 2. 68, 70.
    $\ddagger$ श्रश्राः श्वश्रव! t त्यदादीनिं सँबन्नित्यश्य। Pâa. 1. 2. 71. 72.
    $x$ पूर्वझेषोपि दइयते छाति भाप्यक्र। Bid. Kau. on Pân. 1. 2. 72.
    $\triangle$ बंदे घि। Pân. II. 2. 3z. अने कमाप्ताबेकत्र नियमोsनिय़: श्राष। Vart.
    $\dagger \dagger$ अजाबदन्त्तम्। Pán. II. 2. 33.
    II अल्पाच्तरम् । Pân. II. 2. 34. लछखक्षरे पूर्षम्य । कतुनक्षन्नाणां समानकक्षराणामानुपूर्ष्येण । अभ्यहितंत च । Vârt.

[^34]:    * वर्णानामानुवूर्येणण । भातुर्ज्यायसः। Vartikas on the above Sútra.
    $\dagger$ राज₹न्तादिष्यु परम् । Pân. II. 2. 31. धर्मादिष्बनियमः। Vârt.

[^35]:    * गोत्रियोरुपसर्जनस्य। Phn. I. 2. 48.
    $\dagger$ द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तमाप्तापब्षेः। Pân. II. 1. 24. गम्यादीनामुपसंख्यानघ्र । Vârtika.

[^36]:    * अन्नेन घ्यअनम् । भक्ष्त्रण मिभ्धोकरणष्व। Pān, II. 1. 34. 35.
    $\dagger$ ओजः सहोग्मस्तमसस्तृत्तरयायाः। Pan. VI. 3. 3. अभस उपसंख्यानस्। Vart. $\times$ चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितनुखरक्षितै:। Pån. II. 1. 36.

[^37]:    * द्वितीय हृतीय चतुर्थतुर्याज्यन्यतरस्याम्य। Pân.II. 2.3.
    $\dagger$ कर्मणि च । Pán. II. 2. I4.
    $\ddagger$ पूर्षपराधरो त्तरमेकदेशिनेकाधिकरणे। अंर्ध नड्डंस ज्ना । Pân. 11. 2. 1.2.

[^38]:    * हतो बिदायोनिसम्बन्धेक्पः। विमाषा र्घसृपत्योः Pân. VI. 3. 23. 24; मातुःपितुर्भ्यामन्यतरस्य। म् । मातृपितृभ्यां स्वसा। Pån. VIII. 3. 84, 85.
    $\dagger$ बपमी शौण्डै:। सिद्धशुष्कपक्क बन्धैश्र्व। Pîn. II. 1. 40, 41.
    $\ddagger$ ध्वाठक्ष्रेण क्षेपे । पानेसमिताद्यक्व । Pan. II. 1. 12, 48. चकारोsजघारणार्थ: । तैनैषां समासान्तरे घटकतया प्रषेशो न। Sid. Kiu.
    H. 8. G. 9.

[^39]:    * संज्ञायाम् । हलबन्तान्तसम्याः संज्ञायाम् । गबियुत्धिक्यां स्थिरः 1 Pa B 1. I. 44. VI. 3 9. VIII. 3. 9. б.
    $\dagger$ केनाहोराज्राब्यबाः। तत्र। क्षेपे। Pàn. IJ. 2. 45-47.

[^40]:    * पोटायुवतिस्तोककतिपय गृटिधे जुवाइाबेहद्वक्वयणीप्रवक्तृ श्रोत्रियाध्यापकर्थार्तर्जातिः। डुं बत्र्कर्मधारयजातीयदेशीयेंक्षु। Pán. II. 1.65. VI. 3. 42.
    $t$ प्रशांसाबचनैभ्र्व । Pán. II. 1. 66. ( मतलिकाद्यो नियतलिद्ना न तु विशेष्पनिघ्रा: 1 Sid. Kau). मताल्लिकामर्चर्चिकापकाण्डसुद्धतल 1 प्रक्षसताचकान्यमूनि । Ámara.
    $\ddagger$ कडाराः कर्मधारये । Pán. II. 2. 38.
    § क्रुत्सिताति कुत्सनेः। पापाणके कुल्सितैः। Pán. II. 1. 53 54. तिंक क्षेपे : Pán. IT 1. 64.

[^41]:    * तद्वितार्थोत्तरपदसमाळारे च । Pân. II. 1. 51.

[^42]:    *See Pán. II. 1.49. (पूर्वकाल-पूर्तर्वस्य स संबन्धिकत्वात्पूर्वकालोडपरकालेन समस्यते। Tatv. quoted above )
    $\dagger$ क्नेन नजिबाशिषेनानझ्रू । Pán. II. 1.60.
    $\ddagger$ युषाखलतिपलितवलितज रतीभिः । Pán. II. 67.

[^43]:    * शाकपार्थिबादीनां सिद्धुे उत्तरपद्लोपस्यापसंख्यानच। Várt on Pâb. II. 1. 60.
    $\dagger$ संख्यापूर्बो द्विगुः। Pân. II. 1. 52.
    $\ddagger$ द्विगरेकच्नचनम्न । Pán. II. 4. I

[^44]:    * कुणतिशादयः । Pan. II. 2. 18. प्रादयो गतार्यर्थ प्रथमया। अल्यादयः कान्ताधर्थे द्वितीयया। अवादयः क्ठष्टादर्थे तृतीयया। पर्याद्यो ग्लानाघर्थे चतुध्य।। निरादय क्रान्तादर्थ पश्चम्या। कर्म प्रवचनीयानां प्रतिषेधः। Vàrtikas.
    $\dagger$ ऊर्यादिचिबहाचश्च । Pân. I. 4. 61. कारिकाशब्द्स्योपसंख्यानम् । Vártikas.
    $\ddagger$ अनुकरणं चानितिपरमू । Ṕn. I. 4. 62.

[^45]:    ' अभाख्यायामुरसः । Pân. V. 4. 93.
    $\dagger$ अनोईमायः सरसां जातिसंज्ञयोः। Pan. V. 4. 94.
    $\ddagger$ नावो द्विगोः। अर्धाच Pân. V. 4. 99. 100
    太̉ खार्याः भाचाम् । Pân. V. 4. 101.

    + द्रिशिम्पामअलेः। Pan V. 4. 102.
    $\dagger \dagger$ जह्लयो जानपदाख्याया्र । क्रमहन्धचामन्यतरस्पाय्। Pin. V. 4. 104. 105.

[^46]:    * आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः। Pân. VI. 3. 46. and the. Vârtikas on it.
    † अश्टनः कपाले हबिबि । गावि च युक्ते। Vártikas.
    $\ddagger$ नअ्नस्तत्रुपात् । पथो बिभाषा। P\&n. V. 4. 71. 72.
    Sै अपथं नपुंसकम्। Pán. II. 4. 3.

[^47]:    * उपज्ञोपक्रमं तदायाचिख्यासायायू। Pin. II.-4.21. उपज्ञा ज्ञानमायं स्याव् ज्ञात्वारंभ उपक्रमः। Amara.
    § छाया बाहुल्ये। Pân. II. 4. 22.
    $t$ समा राजाSमनुष्यपूर्वा । Pân. II. 4. 23. पर्यापस्यैवेष्यते Vârt.अशाला च। Pain. II. 4.24. अमनुष्यशब्दो रुछ्या रक्षः पिशाचादीनाह I Sid. Kan.

[^48]:    * अनेकमन्यषदार्थे। Pân. I1. 2. 24. समस्यमानपदातिरिक्तस्य पदस्पृार्थे इत्पर्थः 1 Tb .
    $\dagger$ Strictly speaking this is not a division of the Bah. but san exception to the general rule. We have given it as a separate division to avoid confusion.

[^49]:    * पादिभ्यो धातुजस्य वाच्यों बा चोत्षरवइलोपः। नओडसन्पर्थानां बाच्यो वा बोत्तरपद्वलषष:। Vártikas on Pán. II. 2. 24.
    $\dagger$ तेन संहिति तुल्ययोगे। Pân. II. 2.28. बोपसर्जनस्य । प्रहुत्याशिषि। Pán. VI. 3. 82-83. अगोबत्सछलेब्चिति वाच्यम्। V.âtt. The restriction तुल्ययोगे is not aniversal as there are instauces in which there is no equal participation; ©. $g$. सकर्मक, सलोमक, सवक्षक \&c.; hence the Vrittikâra remarks-‘ प्रायिक तुल्पयोगे इति विशेषणमन्यत्रापि समासो धइयते । Dîkshita also says तुल्ययोगवचनं भायिकम।
    $\ddagger$ संख्यय।न्ययासनूदूराधिकसंख्याः संख्येये। Pân. II. 2. 25.

[^50]:    * बहुत्रीहो संख्येये डजबहुगणात 1 तिबिंशतार्डिति। Pân. V. 4.75; VI. 4. 142. इयुपाभ्यां चतुरोडाजष्यते। Várt. under Pin. V. 4. 77. (see art. § 284 ).
    $\dagger$ अत्र स्बरे विशोषः। Sid. Kan. (for the form is the same in both cases.)
    $\ddagger$ दिड्न्नामान्यद्तराले। Pân. II. 2. 26.
    § बनुत्रीहौ सक्थक्ष्णोः ₹्वाइत्रात्वच। Pán. V. 4. 113.

[^51]:    * अन्लुर्दारुणि। Pàn. V. 4. 114.

    । द्विज्रिभ्यां प मृर्ध्नः । अन्तर्बहिर्यां च लोमः। Pán. V. 4 115, 117. नेतुर्नक्षत्रे अव्वक्तन्य:। Vart.
    $\ddagger$ अण्पूरणीप्रमाण्योः। Pàn. V. 4: 116.
    § नञ्रूदु:सुभ्यो हलिसक्थ्योरन्यतरस्याम्। Pan. V. 4. 121. शाक्त्योरिति पाठान्त रम् । Sid. Kau.

[^52]:    * अन् नासिकायाः संज्ञायां नसं चास्थूलवर। उपसर्याच्च। Pân. V. 4. 118. 捲9. वेर्मो बक्तन्य : स्यश्व Vârtikas.
    $\dagger$ पूर्बपवास्संज्ञायामगः । उपसर्गद्वद्वहल्। Pán. VIII. 4. 3. 28.
    $\ddagger$ पादस्य लोपोऽहस्त्यादि म्पः। संख्याष्ठु पूर्षल्य। Pán. V. 4. 138. 140.
    § क्रुम्भवदी़्डु च । Pán. V. 4. 139.

[^53]:    * आपोडन्यतरस्याम् । Pân. VII. 4. 15.
    $\dagger$ न संज्ञायामू। ईयसश्व । वन्दृते अातुः ।नाडीतन्डयोः स्वाष्ने। निप्रबाणिख्य। Pín. V. 4. 155-57, 159-60.
    $\ddagger$ ईयसो बहुव्रीदिेनेति वाच्यम्।
    § ब्रिया: जुंशद्दाषितड्डंसकादनूड्र समानाधिकरणे क्रि यामपूरणीझिषाविष्ड । P-ân V2. 8. 34.

[^54]:    * स्रीख्वविषक्षायां तु हृढाभक्तिः। Sid. Kan. लिन्रविशोषपिषक्षायां त्रु हताभक्तिरित्यादि-सिद्धये प्रियाव्द्ड मक्तिष्यब्प्पाठः। Tb .
    $\dagger$.अनश्र्व । नंड़ंसकावन्यतरस्पाम्य I Pîn. V. 4 108, 109.

[^55]:    - नढ़ीकोर्णमाम्यायंन्बायणीम्यः। गिरेश्र्व सेनकस्य। Pàn. V. 4. 110,112.
    $\dagger$ झयः 1 Pan. V. 4. 111.
    $\ddagger$ अब्ध्यी
    § अร्रयं विभक्तिसमीपसघृद्धिव्यृ द्धचर्धाभावात्ययासम्यतिशब्दप्रतुर्भाष्ष:
    

[^56]:    * 10-18. are the senses of यथा; योग्यतरीव्बापदृर्थानतिवृत्तिसाद्टछ्यानि यथार्थाः। Sid. Kau.
    $\dagger$ यथाडसाहखये Pân. II. 1. 7. यथा: is not compounded when it indicates similarity; यथा हरिस्तथा हरः \&ठ0.
    $\ddagger$ याबद्धधारणे। Pân. II. 1. 8.

[^57]:    * सुप्मतिंना मात्रार्थ। Pán. II. 1. 9.
    $\dagger$ अक्षशलाकासंख्याः परिणा । Phin. II. 1. 10. यूतब्बबड़रे पराजये: एबायं समासः। Sid. Kau.
    $\ddagger$ बिभाषा। अपपरिबहिरअ्वषः पञ्चम्या। PGn. II. 1. 11-12.
    5 आह्मर्यदाभिविध्यो: 1 लक्षणेनामिश्रती आभिद्बुस्ये। अनुयन्समया : बस्य चाथामः। Pán. II. 1. 13-16.

[^58]:    * ऋक्पूरब्ञूःपथामानक्षे। Pẫ. V. 4. 14.
    $\dagger$ Substituted for पथिन्न। $\ddagger$ कीबत्त्वं लोकार। Sid. Kau.
    § भनृचबहृचावध्येतर्येव I Sid. Kau.

[^59]:    
    $\dagger$ नानाहुमलताबीर न्निईरम्रान्तशितलै:। बनैर्द्यर्तमनूपं तव सस्थैद्रीहियबादिमिः II
    $\ddagger$ अवर्णान्ताद्रT । Vártika.
    †t अच्न प्रत्यन्बबपूर्वस्सामलोमः । Pán. V. 4. 75. कुणणोदक्पाण्डुसंख्यापूर्वाया सूमेरजिंष्यते । बंख्याया नदीगोदाषरीक्यां च। Vártikas. अक्ष्णोडदर्झगयू । Pán. V. 4. 76. उपसर्गादध्घनः । Pán. V. 4. 85.

[^60]:    * अचतुरबिचतुरसु चतुरस्रीपुंसधेन्बनडुछ्छर्सामबा ङ्मनसा क्षि भ्रुवदारगवो-
     युपर्ग्य जुषजातोक्षमहाक्षवृद्दोर्षोपड्युन गोष्ठश्वाः। Pàn. V. 4. 77.
    † न जूजनावृ। Pán. V. 4. 69. स्वतिम्यामेब । Vart. किम: क्षेपे। Phn. V. 4. 70 .
    $\ddagger$ पादस्य पदाज्यातिगोपहतेक्ड । Pan. VI 3. 52. ठिमकाषिद्वातिषु च । बह घोषनिभ्रघ्यब्देशु i Pàn. VI, 3. 54, 56

[^61]:    * दृद्यस्य दृल्धेखयद्ण्लासेक्ड । बा शोकष्यञ्ञरोगेष्डु। Pân. VI. 3. 50. 51. $\dagger$ उदकस्पोद्ः संज्ञायाम्य। उत्तरपद्स्य चेति बक्तब्यम् । Vârt. पेषंबसबाहनधिक्ड च 1 एकहलादौ पूरयितब्येडन्यतरस्यायू। मन्थौब़नसक्तुबिन्दुबज्रभारहारबीवधगाहेक्जु च । Pan. VI. 3. 57-60.

[^62]:    - इको चर्बोडE्थो गालबस्प। Pán. VI, 3. 61. इपहुब्र्भाविनामस्पयानां च नेति बाच्यम्य। अभ्रुकुंसार्दीना मोति बक्तव्यम् Vârtik as. अकारोऽनेन विधी यते हति छ्याख्याम्तरम। Sid. Kau.
    $\dagger$ ङ्यापोः संज्ञाछन्द्योंबंहुलम्य । ख्वे च। Pân. VI. 3. 63. 64.
    $\ddagger$ ₹र्टेवीकामालानां चितबूल

[^63]:    * कोरेसल्यागदस्य। Pân. VI. 3. 70. अस्तोश्षेति वक्रव्यम्। धेनोर्भचयायाब। लोकस्य पृणे। इत्ये डनम्याशस्य। अाष्ट्राग्न्योरिन्धे। गिलेडगिलस्य। गिह्ड विले च। उष्णभद्रयो: करणे । Vârtika
    $\dagger$ Vide Rag. XIII. 10. and Mallinâtha on it. 'अरित मत्व्यकिति-
    
    $\ddagger$ सहस्य सः संज्ञायाग्र। घ्रन्यन्ताधिके च। हितीयें चानुपास्ये। Pin. VI. 8. 78-80.

[^64]:    * बनं पुरगोमिश्रकासिध्रकासारिकाकोटराभेभ्यः। Pân. VIII. 4.4.
    $\dagger$ प्रनिरन्तः इारेक्षृप्तक्तात्रकार्ष्य खदिरपी सक्ष्षाम्पोडसंज्ञायामषि। विभाषोषधिवनस्पतिम्यः। Pan. VIII. 4, 5-6.

[^65]:    * हलस्तद्धितस्य। Pán VI, 4.150. For the meaning of the term Prâtipadika vide § 52.
    †. हूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानां य उपधायाः 1 Pàn VI. 4. 149.
    $\ddagger$ The words included in the Ajâdi group are.-अज, एडक 'a ram', अश्व, चटक 'a sparrow', घूषक, बाल, वत्स, होंड, पाक 'a young child,' मन्द,' विलास, स्कुज्च 'a heron,' उब्जिहू, देवविश्र '2 deity,' ज्येष्ठ, मध्यम, कनिष्ट and कोनिल.
    § अजायतप्टाप्। Pạn IV. 1. 4. 4. संभस्राजिनपणपिण्डेम्यः फलातू सदच्काण्डपान्तशतैकेम्यः जुष्पात्। इए़ा चामहतूर्षा जातिः। मूलान्नःः। Vártikas.
    § प्रत्ययस्थात्कात्वूर्वस्यात इदाप्यत्रुपः : Pán. VII. 3. 44. मामकनरकयोउपर्षंख्यानय । त्यक्तरोश्व । Dártikas.

[^66]:    * न यासयोः । Pân. VII. 3.45. ₹्यकनश्व निषेधः । क्षिपकार्दीनां च। Vàrtikas.
    + The following words are included in the क्षिपकगणः-क्षिपक ' an archer.' ध्रुवक, चरक 'a spy;' सेवक, करक ' $a$ kind of bird, hail,' चटक; अचक ' a kind of plant,' हलक, अलका, कन्यका, and एडक.
    $\ddagger$ तारका ज्योतिषि। वर्णका तान्तवे। वर्तका शकुनौ पाचाम्। सूतिकाषुत्रिकाघृन्दारकीणां बेति चकध्यम, Vártika. उदीचामातः स्थाने यकपूर्बाया: Pàn. VII. 3. 46. यात्वन्तयकोस्तु निरएम्। Vártika.

[^67]:    * मातुलोपाध्याययोरानुक्त बा । या तु स्वयमेवाध्यापिका तत्र वा ङीष्व वाच्यः। अर्यक्षत्रियाभ्वां वा स्वार्थ। Vârtikas.
    † जातेरस्रीविषयद्योपधत्। Pán IV. 1. 63. योपधप्रतिषेधे हयगघयसुकयमनुष्यमत्रयानामशत्रिबेधः। Vàrtika. पाक कर्णपर्ण मूलवालोत्तरपदाच ; इतो मजुष्यजातेः । Pân. IV. 1. 64. 65.

[^68]:    * वर्णादनुदात्तात्तोपधातो न । Pâm. IV. 1. 39. पिशा द्नादुपसंख्यानम् । असितपलितयोर्न। Vârtikas.
    $\dagger$ अन्यतो जीष्ट । Pân. IV. 1. 40.
    $\ddagger$ This group consists of the following words - शार्झ़रव, कापटब, आाह्नण, गोतम. अतिथेय. आशोकेय, वास्स्पायन, मोर्जायन. शैब्य आइमरथ्य. चाण्ढाल, पुत्र and some others not very important.

    I पत्युर्नो यज़्रंयोगे। Pân. IV. 1. 33. पतिशब्दस्य नकारादेशः स्यात् यजेन संन्बन्ये । तमिष्टस्य पन्ती। तत्कर्त्क्य ज्ञास्य फलभोक्नीत्यर्थः। Sid. Kau.
    |। विभाषा गपृर्वेस्य। निल्यं सपल्न्यादिधु। Pán. IV . 1. 34, 35.

[^69]:    * नखमुस्वारंज्ञायाम् । Pân. IV. 1. 58.
    † दिक्पृर्षपदान्डीपू । Pân. IV. 1.60.
    $\ddagger$ पदोरोन्पत्तरस्या। टानृचि। Pân. IV.1. 8, 9.

[^70]:    * त्रिणोः। अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येम्यो न तब्दितलुकि। PÂn. IV. 1. 21.22.
    $\dagger$ काण्डान्तान्क्षेपे। Pán. IV. 1. 23.
    $\ddagger$ डुरात्य्यमाणे Sन्यतरल्याम्। Pkn, IV. 1. 24.
    H. s. G. 13

[^71]:    * In this sense it is added to a few words only.

[^72]:    * Pán. V. 2. 23. and Sida, Kau.

[^73]:    " कात्रे, पुक्कर, gुष्कल, छ्कम्भी, क्रुण्डिन, ग्राम. \&c.

[^74]:    * प्रमाणे द्रायस्द्दछनञ्मान्रचः। Pân. V. 2. 37.
    
    § मयक्ह वा एतयोर्भावायाममक्ष्याच्छाद्वनयों Pân. IV. 3. 143.

[^75]:    * राजन्बन्सोराज्ये। Pân. VIII. 2. 14. राजबानन्पत्र। Sid. Kau.
    $T$ झयः । संज्ञायाम्। Pân. VIII. 2. 10. 11.
    $\ddagger$ युणवचनेम्यो मतुनो द్ुागिष्टः । Vârt.

[^76]:    * अरमायामेधास्रजो बिनिः। Pân. V. 2. 121.आमपस्योषसंख्यानें बीर्घश्ष। $\dagger$ न कर्मधारयान्मत्वर्थीयः।

[^77]:    * तेन तुल्यं क्रिया चेद्वातिः । तब्र तस्येव। तदर्छम्। Pân. V. 1. 115-117 कुम्बस्तियोगे सम्पयकर्तरि चिचः। Pân. V. 4. 50. अभूततम्भाव इति वक्तब्यम्द। Vârt

[^78]:    * अस्य चवो। Pân. VII 4.32. अवर्णस्य ईत्प्यात्व चवो। Sid. Kau; अन्पयस्य चावीव्वं नेति वाच्यम्। VArt. चवौ च। Pân. VII. 4. 26. अरुर्मनश्नक्षुश्रेत्तोरहोरजसां लोपश्व। Pân. V. 4. 51.

[^79]:    * अन्छुमन ₹समासिकतावर्षणणां बहुत्वं च । $c f$. however Sid, Kan. बहुन्वं प्राथिकम्। एकापि सिकता तैलदानेऽसमर्थेति अर्थवश्सूत्रे भाष्यप्रयोगातू । समां समां विजायते इत्यत्र समायां समायामिति माष्याच्च। \&०.

[^80]:    * अह्लो मुहूर्ता बिस्याता दश पश्य च सर्वदा। तश्राटमो हुहूर्तों यः स कालः कुतपः हमृतः ॥

[^81]:    * Whon पुरा and याबत् are prefixed to a personal form of the Present Tense, it has the sanse of the Future Tense.

[^82]:    * These are given in the following couplet:तर्साह्रयम भाबश्र तदन्यतंवं तदल्पता। अभाशाहत्यं विरोधश्व नअर्था: षट्र प्रकीर्तिता: ॥

[^83]:    * Strictly the term Sarvadhátuka (belonging to the form of the verbal base) is given by Pâṇini to the terminations of all the tenses and moods; except those of the Perfect and the Benedietive, and to the affixes distinguished by an indicatory ś ( शित् ) i. e. the various coniugational signs of the 9 classes (except that of the eighlh), and the terminations of the Present Participle Pars, and ${ }^{`}$ Atm. All other verbal affixes $i$. e. the conjugational signs of the 8th and 10th classes, the affixes added to form the causal base and a few denominatives, the affixe स्य, ता, स, and य added to the bases of the two futures, the Desiderative and the Aor., and the Passive and the Frequentative respectively, and those forming the Past Participle ( Act. and Pass.), the infuitive and the verbal indeclinables, and some others are called Ârdbadhâtuka, the remaining Non-Oonju-

[^84]:    * तात् is optionally added in the 2nd and 3rd person singulars when the Imperative has a Benedictive sense.
    H. s. G. 16.

[^85]:    * कर्तरि शाए। । दिवादिम्यः इयन्न । तुद्धादिम्यः इयः। Pần. III. 1. 68, 69, 77. Of about 2200 roots occurring in the Sanskrt language nearly half (about 1076 ) belong to the first class.

[^86]:    * मत इद्वानो: । उरणू रपरः। Pân. V1I. I. 100, I. 1. 51. हालि च Pân. VII. 2. 77.
    †' इलि च' । रेफवान्तस्य धानोरफषधाया इको दीवर्घं स्यात् हालि। Sid. Kau,
    $\ddagger$ गुवूधृपविच्छिपणिपनिम्य आय:। Pân. III. 28. These ronts insert आय before अ. The vowel of गुू takes Guṇa substitute before this आय.

[^87]:    * ऊदुपधाया गोह्ःः Pan. VI. 4. 89. The penultimate उ of गुछ़ is longthoned in tho snecial Tenses and before a strung teimination beginning with's vowe!

    1 ठिव़कुमुचर्मां शिलि। Pàn. VII. 3. 75. आढ्ठि चम इति वफ्तव्यम् Vârt.

[^88]:    * शबे़: रितः । Pân. I. 3. 60. शाद्र is Atm. in the Special Tentes. † दंशसअस्वआं शाप । रक्षेश्र P. VI. 4. 25-26. These roots drop their nasal in the Special Tenser.
    $\ddagger$ शमामटांनां दीर्वः इयनि । Pân. VII. 3. 94. Of these अम्व is given under ग्वाढिs.

[^89]:    * ओतः र्यनि। Pán. 3. 71. These four roots drup their ओ before यं.

[^90]:    *This root belongs to the 2 nd , 4 th, 6 th, and 7 h clisses, with different senses. All these are given in the following couplet.

    सत्त यो विद्यते ज्ञाने वेत्ते विन्ते विचारणे।
    बिन्दने बिन्द़ति माबो इयन्त्रक्रश्नम्शोधिबदं कमात् ॥
    $\dagger$ The following stanza from the 'Kavirabasya' gives the varions classes to which this root belongs:-

    जूनोति 'बम्पकই्ननानि धुनोत्यशोकं चूतं धुनाति धुर्शति रफु टित।तिमुकम्।
    वायुतिंधूनयति चเ कपुष्परेणून्यत्कानने धबति चन्द्नमअरीश्र ।।
    $\ddagger$ Theze optional forms are according to शाकटायन and others

[^91]:    * स्वादिंम्यः श्रुः। तनादिकृतन्यः उः। Pân. III. 1. 73, 79.
    $\dagger$ क्राढ़िम्यः श्रा। Pân. III. 1. 81.

[^92]:    *See चकामू p. 272.

[^93]:    * शिं-बिंज्, षिंश्, पृंज्ड, वृज्, वृज्ज्, पृच्त all A. should be similarly conjugated.

[^94]:    * असू is Atmanepadi in a few cases. Cf. Bhattikâvya II. 35 'अन्यो व्यतिस्ते तु ममापि धर्म:' \&c. where it implies कर्मव्यतिहार or an exchange of duty.

[^95]:    * These souplete as well as those bearing on the 2nd variety of the Aorist are composed by Mr. Ohintamana Âtmârám Kelker, the present learned S'astri at the Poona Training Oolloge.

[^96]:    * These terminations, it will be seen, are obtained by adding those of the Preeent to ㅈ्व with its अ lengthened before initial . $\boldsymbol{\text { P }}$ and $\overline{\text { a }}$, and dropped bofore a vowel.
    $\dagger$ These are obtained similarly by adding the termination of the Imperfeot to स्य the usual rules of Sandhi being obeerved.

[^97]:    * श्वि il to be optionally considered as क्रु in the Perfect.

[^98]:    ＊व्ये becomes बि亏्ययू before strong terminations and विनी before
    

[^99]:    * रधू and जभू insert a nssal when their final is followed by a vowel. रहू, however, does not do it in the Aorist or when it takes इ, exoept in the Perf. $\dagger$ Ree § 471.

[^100]:    § 511. घस्त् is optionally substitutad for अद्र in the Perfect.

[^101]:    * राक 4. A. takes the Fourth, as well as the Fifth Variety, in the $\Delta t m$. अशाक, अशाकिष्ट 3rd sing.
    $\dagger$ निद्द A. takes the Fourth or Fifth Variety. अंनित्त, अवेदिस्ट 3 rd sivg.

[^102]:    - Aि takes the Third and Tifth Varieties besides the 2nd.

[^103]:    * बस्ट-Vide § 480. अबास् + स्ताम् = अषाव् + साम् = अवात्ताम् 3rd dusl. बस्र A. takes the 5 th $V$ ariety since it is Sot.
    † Also takes the 5th Variety.

[^104]:    * The only difference is in the accent; in the Passive it falis on y , wheress in the case of the primitive verbs of the 4 th class, Atm, it falls on the radieal syllable.

[^105]:    *These roots do not change their सू to च्.

[^106]:    ＊घातोरेकाचो हला⿳亠口冖丁口：क्रियासमभिहारे यह्। Páṇ III 1． 23 पानःडुन्प्女 भृशार्थभ्व क्रियासमभिहारः। तसिमन्योत्ये घह् ₹्यात । Sid．Kau．
    $\dagger$ सूचिसूत्रिमत्यव्यर्यं शूर्णोतिक्यो यड्ट्वाच्यः। Vart．on the sbove．
    $\ddagger$ नित्यं कौटिल्वे गतो। Pan．III．1．23．
    $\$$ बुपधढ्चरजमबछवशागृभ्यो भाषगर्हायाग । Pan．UII．1． 24.

[^107]:    * In the Kaumudi these roots axe classed separately under the head of 'कण्डुादिगण': or the group of roots beginning with कण्दू.

[^108]:    * अडुपराभ्यां हुःः। Pân. 1. 3. 79.
    

[^109]:    *-अधेः प्रहसने Pân. 1. 3. 33.
    $\dagger$ बेः शब्द्रकर्मणः । अरर्मकाच। Pân. 1. 3. 34-35.
    $\ddagger$ अपाज्यतुष्याच्छकुनिष्चालेखने P\&n. VI, 3. 142. अवात्किरते: स्रुद्र ₹्याव् । सेद्रापि हर्षादिध्येव वक्तब्यः। Sid. Kau,

[^110]:    * कीडोत्रुसंपरिभ्यश्र Pin,. 1.3.21. अनोः कर्मघबचनीयान। Sid.Kau_
    $\dagger$ अभिप्रत्यतिम्यः क्षिपः। Pån. 1. 3. 80.
    $\ddagger$ समो गम्यृचिछ्ध भ्याम् । Pân. 1. 3. 29.
    § अबाद्म्रः समः प्रतिज्ञाने। Pân. 1. 3. 51-52.
    \$ उद्वश्वरः सकर्मकाव् । समस्वृतीयायुक्ताव । दाणश्न सा चेशतुर्थ्यर्थे। Pân. 1. 3. 53-75.

[^111]:    * आशिषि नाथः। Vârtika.
    $\dagger$ सन्वाननेत्स जनाचार्यकरणज्ञानमृतिविगणनह्ययेजु नियः 1 कर्तृศथ चाडरीरे कर्मणि। Pan. I. 3. 36-37 नियः कर्तृरथथे कर्मणि यदात्मलेपदं प्राषंत्रं तच्छरीराबयमिन एब स्यात । सूत्र शरीरशब्देन तद्वयनो लक्ष्वते। तेनेह न गडुं विनयति। कथं तार्हि विगणय्य नयन्ति पौरुषमिति। कर्तृगामित्वाबिबक्षायां भविष्याति। Sid. Kan.

[^112]:    $\dagger$ भासनोपसंमापाज्ञानय नविमस्युपमन्धणेष्ड बदः। व्यक्तबाचां सहुच्चारणे। अनोरकर्मकातू । विभाषा बिप्रलापे । अपाद्वद्वः Pầ. 1. 3. 47-50, 73.

[^113]:    * आङो यमहनः। Pân 1.3.28. करं तर्हि आजघू विषमविचेचनल्य उसः इति मारविः। अहधं मा रणुत्तममिति मह्टिश्य । श्रमाद एवायमिति भागवृत्तिः: प्राच्येस्यध्याहारो वा। Sid. Kau. $\dagger$ हरतेर्गतिताच्छील्ये Vârtika.
    $\ddagger$ निसहुपबिम्यो ढ्वः ; स्पर्धायामाढ: Pân. 1. 3. 30, 31.

[^114]:    * ता₹्छील्यव्रयोबच्चनाक्रिष्डु चानह्र। PAn. ILI. 2. 126.

[^115]:    * ₹दायां निष्ठतो नः पूर्वस्प च दः । संयोगादेरातोधातोर्यण्बतः। ल्वाविभ्पः। Pan VIII. 2. 42-44.

[^116]:    * ऋणमाधमर्ण्ये । Pân. VIII. 2. 60. † दिबोsबिजियीषायाम ! बिर्वाणोडणतें । Pân. VIII. 2. 49-50

[^117]:    

[^118]:    * अधिकरणे च ध्रौब्बैगतिमत्यबसानार्थेस्यः। Pân. III. 4, 48.

[^119]:    "तब्यन्तष्यानीयरः। Pạn. III. 1. 96. केलिमर उषसंख्यानम्य। Vártiks.

[^120]:    * अचो यव। PAn. III. 1. 97.

[^121]:    "राजसूपसूर्यंपृषोयरुच्पकुम्पक्धहपच्याठ्यथ्याः। Pán. III. I. 114. Vide Sid. Kau. on the sawe.

    + Cf. मित्रो जनान्यातयति ह्वुषाणो, \&e. Rig. III. 59. 1.

[^122]:    * The अ is lengthened optionally before त्वा.

[^123]:    * यावाते बिन्द्रजीवोः। Pad. III. 4. 30.
    † चर्मोदरयये: gूरेः ।Pân. III. 4. 31.;
    $\ddagger$ ఫुर्कचूर्ण सूक्षेष्डु पिषः। Pân. III. 4. 35.
    पा समूलाक्ठतजीवेषु हन्हुञमहः। करणे हनः। सेहने पिषः। हस्ते वर्तिमहो। र्वे पुष:। Pấn III. 4. 36-40.

[^124]:    * स्वाओंभुष्येष्द। ( येन विना न जीबनं तनृध्रुच्य । Sid Kau. ) परिक्हिइयमाने च। Pân. III. 4. 54, 55.
    $\dagger$ बिशिपतिपदिस्कन्दां न्याव्यमानाेेच्यमानयोः Pân. I1I. 4. 56. गेहादिव्रन्याण बिछ्यादिक्रियामिः साकल्पेन संबन्धो ब्राहिः। क्रिपाया: पौन: पुन्बमासेबनम्न। Sid. Kau.
    $\ddagger$ अस्यतिवृपोः क्रियान्तरे कालन्डु।

[^125]:    *नाम्न्पाविशिय्यहोः। Pan III. 4. 57. 58.

[^126]:    * As the great bulk of Banskrit literature is thrown in the form of verse, the laws of Syntax will be found not to be always observed by the poets. In ordinary prose writings the usual order of words in a sentence is, first the subject with its adjuncts, then the object with ite adjuncts, then the adverbs and other indeclinables (extensions of the predicate ) and lastly the predicate. The ohief characteristics of Sanskrit style are in the words of Prof. Max Múller, 'the predominance of coordination, the use of the Locative Absolute, a fondness for compounds and indeclinable participles supplying the place of subordinate clauses, the frequent employment of the Past Participle instead of the finite verb, a predilection for passive forms, and the absence of the indirect construction and of the subjunctive mood. For the latter reason the ase of the tenses and moods is comparatively simple; on the other hand, the use of the cases, being much less definite than in Latin and Greek presents some difficultios,'

[^127]:    * निपातेनाभिहिते कर्माजि न विभक्तिपरिगणनस्य प्रायिकत्वात्। Viman.

[^128]:    * प्रातिपदिकार्थलिक्नवर्वरमाणबचनमात्रे प्रथमा Pân. II. 3. 46.

[^129]:    * But when the relation of object and verb is expressed by the passive termination the noun forming the object is put in the nominative case, हार: सेख्यते
    $\dagger$ कालधधनोरत्यन्त संयोगे । Pân. II. 3. 5.

[^130]:    * अधिशीछस्थासां कर्म। Pân. I.4.46. $\dagger$ अभिनिविशाध्र Pân. I. 4. 47.
    $\ddagger$ उपान्बध्याह् वसः। Pàn. I. 4.48.
    व उमसर्वतसो: कार्या धिगुपर्यादिष्डु त्रिष्ड। तितीयां्रेड्रितान्ते तु ततोन्पबाषि दृछयते। अभितः परितः समया निक्णा हा प्रतियोगेवि। Vârtikas on Pan. I 4 48. अन्तरान्तरेण युक्ते Pân. II. 3. 4.

[^131]:    * कर्मप्रवचनीययुक्रे द्वितीषा Pân. II. 3. 8. Prepositions used by themselves and governing nouns are called Karmapravachanîya.

    तृतीयार्थे । हीने। उपोधिके च। लक्षणेत्रभूताख्यानभागवीव्साक्ठ प्रतिपर्यनचः । आभिरभागे । Pân. 1. 4. 85-87. 90. 91.

[^132]:    प येषां देशकालादियिर्क कर्म न संभषति तेत्राफर्म काः । न त्वविषक्षितंकर्मणोपि Sid. Kau.
    \$ हृंरोन्यत्तरस्याम् Pân. I. 4. 45. अभिवादिद्धाोशत्मने पदं बेति वाच्यम्। Vârt.

[^133]:    * बुद्धिभक्षार्थयोः शब्दकर्मणां च निजेच्छया । प्रयोज्यकर्मण्यन्येषां ण्यन्तानां लाद्यो मताः ॥ Sid. Kau. on Pån. VII. 1. 69.
    $\dagger$ कर्तृकरणयोस्तृताया। Pân. II. 3. 18.

[^134]:    * घहरहत्यादिभ्य उपसंखर्वानम् । Vàrt.
    $\dagger$ दिब: कर्म च । संज्ञोन्यतरस्यां कर्माणि। Pân. I. 4. 43, II. 3. 22.
    † अववर्गे तृतीया। Pân. 11. 3. 6. अपवर्गः फलग्रात्तिः। तस्पां बोल्यायां कालाधननोरणयन्तसंयोगे वृतीया स्पाव।
    § येनाद्राबिकारः। Pân. II. 3. 20.

[^135]:    * इल्थंघूतलक्षणे। Pân. II. 3. 21.

    1 हेतो। Pân. II. 3. फलमपि इह हेत्डः । द्रव्यादिसाधारणं निर्ज्यापाएसाधारणं च हेतुव्वस्य 1 करणत्वं तु कियामाज्रविषयं व्यापारानियतं च। Sid Kau.

[^136]:    * चतुर्थी संपदाने Pân. II. 3. 13. कर्मणा यमभिश्रेति स संप्रदानम् Pân. I. 4. 32. क्रियया यमभिक्रेति सोषि संश्रदानग्र VArt

[^137]:    * यजेः कर्मणः करणसंज्ञा संप्रदानस्य च कमेंसंज्ञा। Vârt.
    $\dagger$ रुच्यर्थानां पीयंमाणः Pân. I. 4. 33.
    $\ddagger$ ग्लाघह्नुछ्टस्थाशपां ज्ञीफ्स्यमानः । PAn. I. 4. 34.
    § धारेक्तमर्णः । ह्पृछेरीप्सितः। Pân. I. 4. 35, 36.

[^138]:    * प्रत्याड्र्म्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता। Pân. 4. 40.
    + पररिक्रयणे संगदानमन्यतरस्याम्। Pân. 4. 44. नियतकालमृष्यास्बीकरणां पारक्रयणं। Sid. Kau.
    $\ddagger$ ताबर्ष्यं चतुर्थी चाच्या। कल्टथि संपधमाने च। $\begin{gathered}\text { ârtika. }\end{gathered}$
    § उत्पातेन ज्ञाविते च । Vàrt. वाताय कविलाविद्युदातपायातिलोहिनी। परता वर्षाय बिज्ञेया दुर्भिक्षाय सिता अंच्त्। Mah . B מâs.
    \$ हितयोगे च I Vârt.

[^139]:    * क्रियार्थोपपद्दस्य च कर्माणि स्थानिनः। तुमर्थाच्च भाववचनाव ! Pân. II. 3. 14, 15.
    $\dagger$ नमः स्त्रत्तिस्गाहास्वघलंबबड्योगाच्च। Pán. II. 3. 16.
    $\ddagger$ उपपदव्विभक्तेः कारकविभक्तिर्बलीयसी। Vârt.

[^140]:    * गत्पर्थकर्माणि द्वितीयाचतुर्थ्यों चेष्टायामनध्बाने। Pin. II. 3. 12.
    | अपाङً।ने पश्चमी। Pán II. 3. 28 भुवमपाये अपाबानघ्र Pân. I. 4. 24.
    $\ddagger$ जुगुप्साविरामप्रमादार्थानाम्तुपसंख्यानम्। Virt.
    §ै भीत्रार्थानां अयंहेताः Pân. I. 4. 25.

[^141]:    ` बारणार्थानामीव्सितः। Pân. I. 4. 27.
    † पशाजेरसोढः। Pân. I. 4. 26.
    $\ddagger$ अन्तर्धो येनददर्शानमिच्छाति। Pân. I. 4. 28.
    § आल्यातोपयोगे। Pân. I. 4. 28 जानिकर्ठः प्रकृतिः - भुवः घ्रभबः। Pân. I. 4. 30. 31.

[^142]:    * ल्यल्लोपे कर्मण्यधिकरणे च। Vârt.
    $\dagger$ यतश्वाध्वकालनिर्माणं तत्र पख्वमी त तयुकादध्वनः प्रथमासम्तभ्यो । юलटस्सम्रमी ज़ बक्षन्या । प्रइनाख्यानयोश्व । Vârtikis.

    अन्याराबितरतेंदिक्रशब्शान्चूत्तपपदादाहिडुक्ते। Pinn. II. 3. 29.

[^143]:    * अकर्तय्टृणे पజ्यमी । Pân. II. 4. 25.
    $\dagger$ पृथग्विनानानाभिस्तृतीयान्यतरस्याघ । Pân. II. 3. 32.

[^144]:    * करणे च स्तोकाल्पक्रच्छ्रकातिपयस्यासत्ववचनस्य । दूरान्तिकार्थेम्यो लितिया च । Páno II. 3. 33. 35.
    $\dagger$ पर्ठी होपे Pân. II. 3. 50. कारकम्रातिपदिकार्थ (the sense of the Nominative )-च्यतिरिकः स्वस्बाभिभावादिसम्बन्धः शोषः तत्र पही स्यात्र कर्माद्रीनामवि सम्बन्धविबक्षापा षप्टचेब। Sid. Kau.

[^145]:    $\ddagger$ Фष्धी हेतुप्रयोगे। Pân. II. 3. 27.

[^146]:    * सर्बनामस्ततीया च। निमिक्रवर्यायप्रयोगे सर्बासां प्रायदर्शन्य। VArt. $\dagger$ पह्यतसर्थ प्रत्ययेन Pân. II. 3. 30.
    $\ddagger$ एनपा ब्टितीया। Pin. II.3.31. एकवेति योगविभागात्थध थवि। Sid. Kau.
    + बूरान्तिकार्येः बஜ्ध थन्यतरस्पाब्र । Pân. II. 3. 34.
    H. s. G. 32 ,

[^147]:    * आशिबि नाथः Pân. II. 3. 55.
    $\dagger$ जासिनिप्रहणनाटकाथपिषां हिंसायाय् । PAn II. 3. 56.
    $\ddagger$ ब्यवहपणोः समर्थयोः। दिवस्तदर्थस्प। विभाषोपसर्गे। Pân. II.3.57-59.
    Iा क्रव्वर्थपयोगे कालेडधिकरणे। PAn. II. 3. 64.

[^148]:    * कर्तुकर्मणो: क्रति। Pân. II. 3. 65.
    † गुणकर्मणि बेष्यते । Vart.
    $\ddagger$ उमयमासौ कर्मणि। Pân. II. 3, 66. स्रीप्रत्यययोरकाकारयोर्नोयं नियमः। शेष बिभाषा । Vârt. त्रीप्रत्यय इत्येके। केचिद़विशेषेण विभाषामिच्छन्ति । Sid. Kau.

[^149]:    * कस्य च बर्तमाने । अधिकरणबाधिनक्ष्र । PAn. II. 67-68.
    $\dagger$ न लोकाव्ययनिष्टासलर्थवृनाय्य Pân. II. 3. 62. कमेरनिरेषः Virt.
    $\ddagger$ अकेनोर्मविष्यदाधमर्पर्योः। PID. II. 8. 70.

[^150]:    * कृत्यानां कर्तरि वा। Pân. II. 3. 71.
    $\dagger$ तुल्यार्थेरतुलोपमाभ्यां वृतीयान्यतरस्याम्। Pân. II. 3. 72.
    $\ddagger$ चतुर्थी चाशिष्पायुष्पमत्रमद्रक्రशल

[^151]:    * आधारोषिकरणम्न। स सम्पधिकरणे च्। Pan, 1.4. 45, II. 3. 36. $\ddagger$ कस्येन्बिषयस्य कर्मण्डुपसंख्यानम्य । साधंबताुुपयोगे था। Vartikas.

[^152]:    * निमित्ताल्कर्मयोगे । Vårt. निमित्तमिह फलम् । योगः संयोगः बमवायात्मकः । Sid. Kau. समबायः नित्यसंबन्धः (constant, inseparable union). Tark. Kau.

[^153]:    * सममीपश्यम्यो कारकमध्ये। Pan. II. 3. 5.

    1 रा्मादृधिक यस्ष चेग्भरवचनं तत्र सममी। Pan. II 3.9.

[^154]:    - यस्य च भावेन भाबलक्षणम् । Pa!̣. II. 3. 37. यस्प फियया कियान्तरई लक्ष्यते ततः सम्रमी स्पात्र । Sid. Kau.

[^155]:    ＊किंदृत्ते लिम्सायाम्य लिप्यमानसिद्धो च। P\＆u．III．3．6．7．
    $\dagger$ यावस्पुरा निपातयोर्लद Pân．III．3．4．निपाताबेतो निश्रवर्यं बोतयतः। Sid．Kan．

[^156]:    * गहारायां लडपिजात्बोः। Pân III. 3. 142.

[^157]:    * परोक्षे लिट्र Pân. III. 2. 115. उत्तमपुरुे चित्तबिक्षेपादिना पारोक्ष्यय्य । (Sid. Kau. ); अत्यन्तापह्नवे लिद्य बक्तव्यः। Vârt.
    $\dagger$ ल్రङ्र Pân. III. 2. 110.

[^158]:    - Second Book of Sanskrit, P. 154.
    $\dagger$ Pân. III. 3. 135. See next Page.
    $\ddagger$ डुरि टुळ् चास्मे । Pin III. 2. 122. जुराजब्द्योगे सूत्तानबतने विभाकाया बुद्र वाह्ट्र्र न तु स्मयोगे । Sid. Kau.

[^159]:    ＊नानयतनषत्क्रियाप्रबन्घसामीव्ययोः । भबिष्यतिमर्यादावचने डबरतिमन्न । कालबिभागे चानहोरात्राणाय्। परसिमन्विभाषा। Pân．III．3．185－138．

[^160]:    * लोट्र च। Pân. III. 3. 162. Vide Pân. III. 3. 161. quoted on the next page.

[^161]:    * क्रियासमाभिद्दारे लोड् लोटो हिस्वौ वा च तध्रमाः। समुखुयेडन्पतरस्थाम । यथाबिध्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन्त । समुच्ये सामान्यबचनस्य । Pân III. 4. 1-5. कियासमभिहारे द्वे बाच्ये I Vârt.
    $\dagger$ विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीटसंम्रश्नप्रार्थनेष्ड लिड्इ। Pån. III. 3. 16

[^162]:    * किंबेत्ते ( गर्हायां ) हिद्र्टलट। Pân. III. 3. 144. ( चित्रीकरणे ) शेषे तङ्यदो। Pân. III. 3. 151.
    $\uparrow$ कामप्रवेद्दने कर्चिति। Pân. III. 3. 153.
    $\ddagger$ विभाषा धातौ संभावनवचनेडयदि। Pán. III. 3. 155.
    II हेढहेतुमतोलिंड्। Pân. III. 3. 156.
    \$ इच्छार्थेपु लिड्लोटौ। लिड्र च। Pán III. 3. 157. 159.

[^163]:    * लिझुनिमित्ते लह्र क्रियातिषत्तो। Pån. III. 3. 139. हेतु हैतुमद्धावादि लिक्ननिमित्तं तत्र भविष्यत्यर्थे लुण्న स्पात क्रियायाः अनिष्पत्तौ गम्यमान।याय । Sid. Kau.

[^164]:    * In Sanskrit there is no indirect construction, so that in transleting indirect constructions the actual words of the speaker followed by इति must be used.

[^165]:    * अस्तोर्शू: । सू is substituted for अष्ट in the non-conjugational tenses.

[^166]:    * It is Parasm, when it is preceded by वि, आ, परि and उप.

[^167]:    * It is also Parasmaipadi in the 2nd future, conditional, aorist, and deaiderative.

