मुषकवधः

इदानिं वयं सर्वदा श्रुतम्: यत् विषे यत्तत् युद्धानि भवति इति। कृत्ति राष्ट्रानां सहस्रं: अस्ति। कृत्ति तु एके एव राज्ये जन समुदाया: युद्धं कृपतति, अथवे च इत्यर्थवेत मध्ये अथ शब्दसाध्येऽपि निरता: सत्ति। अस्मां गुहे अथ एतात् महायुद्धं अनेकारं वर्तते। तस्मय वर्णान्म् अन्त्र निवेदितम् अस्ति।

रविवासरं: -- विरामस्य दिनः। भोजनं समायण सन्तुष्टः: वयं सर्वं सुखेन उपविद्या: स्मः। मम पिता वृत्तपत्रिका पठनं अस्ति, अथं तु विचारः स्वीका ध्‍ययनं निश्चितं कुर्वन् अस्मि। भगिन्या: पठनम् च अथवे प्रकोशे प्रचलनं अस्ति। वातावरणम् तु अतीव शान्तः, प्रसन्नं च अस्ति।

तदा एव मम भगिन्या: आकृतं: श्रुतं। महाभारते श्रीमानां कृत्वा युद्धं आर्थखम्, अस्मां गुहे तु भगिन्या: उच्चे: आकृतं एव युद्धस्यः। स: धार्मिक विषे आचरणसत्ति। मुषकाः: अनेकेऽत्त्व तस्य विषेषप्रकृतिको इति इति अहं मनः। गुप्तहराय इव मम भगिनी श्रुतपद्यं (मुषकवधं) वातः आन्यति। प्रकोशे मुषकं: अस्ति एतत् श्रुतवा अस्मां सैन्यं अनुश्रवणं सज्जनं भवति।

सवेशं कार्यरं: शस्त्रं तु पुरुषनियुक्तम् अस्ति। मम पिता अस्मांकं सेनापति, तस्य अस्त्रम् तु अवश्यकिष्टता: -- सम्माजे। अहं, मम अनुज: च सैनिको। अहं धार्मिक पादवरणम् आन्यामि, मम अनुजः: तस्य शस्त्रम् -- काठम् भार्यति। अत: सज्जनं भूत्वा एतत् सैन्यं प्रकोशेन प्रविष्टति। अहं द्वारं पिदधामिः, आकृतम् कर्तुम सिद्धं: भवामि।

अहं हस्ताभ्यां पाश्रयं इतस्ततं: स्थापयनं पादवरणेन तेषाम् उपरि गहया: करोमि। एतेऽभिः मुषकं: द्वारं प्रश्न्ति त्वरया धार्यति। तत्र मम अनुजः: काठम् तस्य प्रतिक्षा: कुर्वन् अस्ति। काठे भुमी प्रहरिन्तं मम अनुजं दृढः वाहं गन्तुं अन्यं: मार्गं: नान्ति इति ज्ञातवा मुषकं: रणाकृतेऽत्त्वं प्रकोशे अवश्यनेः श्रुति: आचरणे आगच्छति। तदा मम पिता तस्य अवस्थस्य प्रयोगं कुशलत्या करोति। सम्माज्यं श्रीमेव मुषकवधं: भवति। पर्यातु कदा कदा चुतोऽः मुषकं: सम्माजे प्रहरिणां अप्रर्थ्य कथविष्य प्राध्याय आरोहित्। तदा कोशे कथविष्य, भाग्यरूपं: भरताः पश्चापेयं: सवे नृत्यप्रकारं: दृष्यन्ते। अस्मांकं एतात् नृत्यकौशलम् अस्ति इति वयम् अपि न ज्ञातवन्त्: इतं: पर्यान्तं।

महत् प्रवेशस्य मुषकवधं: समायं: भवति। श्रीमेव विजयी सेना मृतं मुषकं: धृतवा वाहं: प्रत्यगच्छितं। द्वयं मम अनुजः: मुषकं: तस्य पुष्चं धृतवा गुहातं बिष्टं क्षेरन्नम् गच्छितं, तदा भगिनी पिडायितं तस्या मुखसमितं नयति। तदा पुनः एकवारं भगिनी उच्चे: आकृतं। एष: अस्मां विजयनादं: युद्धं समायं: इति सह्यं:।

पर्यासेन प्राप्यं मुषकवधं: समायं: भवति। श्रीमेव विजयी सेना मृतं मुषकं: धृतवा वाहं: प्रत्यगच्छितं। यदा मम अनुजः: मुषकं: तस्य पुष्चं धृतवा गुहातं बिष्टं क्षेरन्नम् गच्छितं, तदा भगिनी पिडायितं तस्या मुखसमितं नयति। तदा पुनः एकवारं भगिनी उच्चे: आकृतं। एष: अस्मां विजयनादं: युद्धं समायं: इति सह्यं:।

परामर्शेन स्मान्तः: वयं सर्वं चायं पितवा पुनः: विरामदिनस्य आन्नं अनुभवामः।