# पाकर्पण <br> महाराष्ट्रीय स्वयंपाकशात्त्र 



$$
1893
$$

# पाकदर्प्पण अथवा, 

महाराष्ट्रीय ख्वयंपाकशास्त:
अनेक शास्रीय माहितीवरून
व

पसक्ष अनुभवावरून,
सौ० गोदावरीबाई पेंडित
नीतिद्दर्पण, मीतीचा मोबद्धठा, रंगबाह्छेका, पुराणयुचि रत्नमाला,

> वर्गरे पुस्तकांची कर्ची,
> यांनीं तयार केलें ते

पुणें पेठ बुध्वार येथें भाऊ गोतिंद सापकर यांणीं आपलें ' ज्ञानचक्ष ' छापखान्यांत छापून प्रसिद्द के ेें.

सन १く९३ डिसंबर.

$$
\text { पुस्तक नंबर } 4 .
$$

$$
\begin{gathered}
\text { श्री. } \\
\text { श्रीमित राजराजे‘र }
\end{gathered}
$$

सरकार सयाजीराव मह्राराज गायकवाड जी० सी० एसू० आयू० संस्थान बडोदें यांस,
हैं लहानसें पुस्तक,
" ल्यांचे टायों परोषकारादि सुुल कृत्यांस उदारता, स्र्रीशिक्षणाविषग्रा उत्सुकता, आरि ₹वभाषेची व देशाची कळऋक इत्यादि अनेक सदृगुणांचें बान्तन्य जाणून"

$$
\begin{aligned}
& \text { प्रेमपूर्वक्ष परमादरानें } \\
& \text { अर्पण केलें असे. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { मुकाम सोलापूर सदर्राजार, } \\
& \text { ता० }\} \text { गेंतेंचर, सन १く९३. इ० }\} \text { ग्रकर्थी. }
\end{aligned}
$$

## श्रमंत स सकार सयाजीराव महाराज गायकगाइ.



हा
मग, स्वमुख विपुचं सर्तान लेकान सृतनितशानतमू ।
 सहनच कोणाच्या मनांत उत्पन्न हाप उत्तरें अरीं अहेत कीर्, चांगले अन्न
यशउज्जनलं।

ल. ति चिलगुवय II ?

## प्रस्तावना.

आपल्या देशांत अलीकडे दिवसेंदिवस प्रजा अशक्त होत चालली, अर्शी हांकाटी मात्र सर्वत्र समंजस मनुष्यांच्या तोडून ऐकव्यांत येत आहे, पण त्याच्या परिहारार्थ यत्न मात्र कोणाकडून यथातथ्य होत असल्याचें पाहण्यांत येत नाहीं ! ! ही किती सखेद़ाश्र्यर्याची गोष्ट आहे? चालूं मन्वंतरांत तर असें आहे कीं, अन्नमय माण, आणि प्राणमय पराक्रम आहे! माझी समजूत तर अशी आहे कीं, प्रजा अशार होण्यास आणखी। कांहीं कारणें हल्ल्डीच्या काकांत असतील, पण त्यांस खावयास अन्न जें मिळनें, तें मिकावें तसें ह्मणजे यथा प्रकारयुक्त तयार झालेलें मिकत नाही हैंही पण एक कारण प्रधान आहे; याविषयीं तिळमात्र खंका नाहीं.

या माइया लणण्यास विरुन्द मतैंही पढण्याचा संभव आहे. तथापि मूक्ष्म विचारी आणि दूर्रीी लोक ही गोष्ट निअंतपणें कबूल करताल, अशी माझ़ी खात्री आहे. शरारमकृतीस आरोग्य असणें, हुझारी असणें, बुन्द्धि ताव्र राहण̈, अंतःकरण आनंदी व स्थार असणें, ह्या सर्व गोष्टी खरोखर चांगल्या अन्नावर बहुतेक अंर्शी अवलंबून आहेत; अर्श वैद्यशास्तार्चा, विद्वान वैद्यांचीं आणि शारीरशात्र्तसंजे न्न डाक्तरांच्चा मतें आहेत; मग माझे ह्मणणें खाटे कसें होईल? सारांश चांगजे, यथाम्रकार तयार केलेलें, ₹वच्छ, आणि ताजें अन्न हैं संपर्ण आरोग्याचेँ, समाधानाचे व आनंदाचै माहेर घर आहे. ह्मणन अंल अन्न अलीकडीक प्रनेस मिळण्याची समृा्दि झाल्यास मोठा नफा होणार आहे हैं वेगकें सांगणें नको.

मग असें अन्न अलीकडील काकांत कोणासही मिकत नार्हीं की काय? आणि ह्यणन प्रजा अशच़ होत चालली की काय? असे प्रश्न सहजच कोणाच्या मनांत उत्पन्न होणार आहेत. परंतु या प्रक्षांची उत्तरे अर्शीं अ:हेत की, चांगलें अन्न कोणास मिक्त नसेख, असें

## भर्तावना.

 अशीच माझी इच्छा आहे. तथापि तें स्वादिप, रसभरित, आणि किपाशुदू मिकन गेह्यास उत्तम, असें माओें आग्रहपूर्वेक ह्वाणणें चाहे, याविषर्यी मात्र समंनस ऐोक विचार करतील अशी-माओी आशा आहे. आपह्या छोकांत रुभर घरांत पाहिंड, तर पंच चरचा स्यं पाक देखीज स्वादिष्ट, यथाइास्त्रशिया तयार केढेला, रसभरित आणि खाइ्ल्पाबरोबर दुखणेक्र चासही उत्साह व बल देणारा अपा सांवडेठ की नाहीं हा संशयच आहे. ड़ाहरणार्थ पहा की, उपा द्विवरी प्रसंगवशात् आपगास खाणावकात जाऊन जेव. ण्याचा प्रबंग येतो, त्या द्विव्रीं आपल्या मानसिक वृर्ताचे चर्म किती आनंदांत, समघानांत आणि तरतररतनवणांत असतात, आणि क्या दिवरीं आपण आपल्या इरी, सचच्छ जांगत, स्वच्छ पात्रांत, आणि आपल्या स्ञच्छ व प्रिय मनुष्यांच्या हातचें अन्न मक्षण करितों, त्या दिवशी आपही वृत्ति कितो मपन्ननेंत आणि आनंद़ेत्रछांत असते !

वर हैं जै मीं उदाहरण लिहिलें आहल, ल्याचा अनुमच बहुतेक माइ़्या मिय देशचांधवांस आणि भगिनौस असे लच. हमनन माइ्या सांगण्याचा सखोल अर्थ अशांच्या ध्यानांत येण्यास उशीर लागणार नाहीं. पंतु नेहमीं जे गढिच्छ खागावकींतच फुका झोडून मिटक्या मारीत बसणारे त्यांना मात्र हैं माझे उदाहरण मुकांच लागू qड़णार नाहीं हैं उचड आहे. असो. सांगण्यांच तात्पर्य इतकेंच कीं, चांगें, स्वादिध, यथाशास्त्र केलेंल, आणि तानें असें अन्न हैं बल, बुदि, पराकम, आंनंद यांस द्रेणारे असून मुख्येत्वें सस्वरूप ब सबड अशी। म्रना उत्पच्न करणारें आहे, हैं सवांनी ध्यानांत ठेवून ₹वशक्त्यनुसार हेईिड तितके करुन अंँ अन सेवन करण्याची नित्य खबरदारी ठेआनी, घभमे स्वतांचे शरीरास आरोग्याची आणि सुखाथी समृदे




पण तें यथापकार तयार करण्यानी कउा मात्र लेपल्यासारखी आाउी भाहे, ही दुःखाची गोष्ट होय. मुमारें पांच हनार वषांपूचौ ही कला भरतंखंडांत चांगली जागृत होती, अशी माहिती मिकने. ल्या अलीकडे उत्तरोत्तर ही कला नीच वर्गांत मोडत जाऊन हातस पावत गेली ! ! वस्तुतः ही। कठा नीच नाहीं, मूर्व कनेचे आदिपीठ हीं कला अमून केचळ पाणदाती अरी आहे. तथापि साडेसातिाचा फेरा या कलेस रेबटीं येऊन पोंचला. आाणि ती नीच लोकांच्या हातीं जाऊन निंद्य होऊन बसली !

पूवึ मोठमोटे बिद्दान्, पराकमी, शूर, श्रीमान् अशा लोकांस देखांड बहुतेक ही कला अवगत होती. ' पुण्यक्षेक नृयावल्वंत पहिला असा जो महा पराकमी आाणि पुण्यशांल राजा 'नल्ठ निषघ देशाधिपति तो देबीउ या पाककठेंत अतिशय निपुण होता कंसें इतिहासंवरून समरनें० ल्याचप्रमाणें इतर राजेही जेठ्हां महा अरण्यांतून शिकारीस जात असत, तेवहां मृगमांसादि अन्न तयार करून किंता कंदमूलादि अन्न स्वहस्तानेंच तयार करून तें खात असत. अर्शों उदाहरणें शैंकडों सांपडतात. पांढवांपैकी मोठा बलबान जो भीम तो तर या कर्लेंत मोठा मोफेसर होता. मच्छ देशाधिपति राजा विराट, याच्या घरी पांडन अज्ञातवासतात असनां विराट राजाचचा येथीउ सर्न पाकानिष्पात्ति करण्याबर भीम हा आचार्य ह० नांयक होता. अर्थांत् तो पाककलेंत मोठा निपुण असावा, हैं तर उबडन्च आहे. फार कराला अजून देखीक आपल्या देशीं प्रचारांत हलग अरीति भाहे की, ₹वयंपाक मोठा सगस्षणीत ह्नगने तिखगमिठानें व तेलादिकांनों परिपूरित व बरान खमंग अपक्रा ह्मगने ल्यास 'भीमपाक 'असें ह्नगण्यावा परिभाठ आहे. आणि संघंयाक मघुर, स्तादिट, आणि रसभरित अस हा हगने स्यदस 'नछाक्帀' अशी संज्ञा मिळते.

इतक्याररून सारांश एवठाँच ध्रान्याचा काँ, पूर्चां मोठमोने थोर पुरुप देखीड या कर्लेंन निष्गात अमत. आणि आतां पाक-

कला मोंटो निव मानधी मात आहे, हीं हिती सनेदारार्यावी सोष होय ! उया होकांम व्यदहारिं विया वेकीं कोमतीन दुपरी श्रेट्य विदा, उ कटा अनात नाहीं, क्य्यचि टिकानी दुमरें काहींच सदगृण बस्त नाहीत, ने व्यमनी, हलक्त, भांग्ये काजि गिचिच्य ऐोक, अशा होरांच्या हातांन मम्नुत ही रंता सोडो बहत दटीम परने, परंतु काय उपयांग ! अशा ऐोकांच्या संगतीनें उटट दा श्रेट कहचे महत्न मात्र उतरुन नाउन तिची देना मात्र भविक्षाबिक्र होंते चाट्टो आहे.

अखीकंडे हनार पांचरों दराधामून याममारें या कहेचा आपच्या श्रोट पुर्पनर्गाम अनिशय विटकारा देखन निला निंघ खनवन, तिटा पल्करीट तो केवक हताोर्ये अयें आपचें मत टोकून देउन तिडा बिचारीचा आझा कायकांच्या गख्यांत केका अडकाजून दिओों
 कहल दिधी आहे. स्वंयाक ह्रणजे केचक बयकांचैच का सिव्य दर्ष : 1 पुरणांशी, सांन ऐ्रेट पुर्यांनीं या कामास अगदी
 एीकार आनंदनानें केला पाहिने, हे चट्ट उरलें। कारण श्रेट पु5प वर्शास इनर दुलरीं कामें महत्वानीं भाजि देशहिताचीं अर्गीं पराकमयुक करणें आहत लगून! पण तरीही कांही कामें अठोकडे ( मुपारे एक रातकांत) यांच्याकद्न आंत्याचीं उदाहरणें अदाय द्विजण्वांन आती नाहॉन, $5 \pi$ बजुन पुरे नांना कांहैं। पराकम कहन दाखदिंमें बसेड तर मात्र कोण जाणे! ! ₹सँही अहो, पाकह्डा ही वालां वाक्तांशी खास दोहो, त्याँच मात्र कांहीं रोंा नाहीं. भारण अनों कही तो होष्ट पुका कर्गास परत धा हुणादयाम गेटों, तर अरों ते (उुरा) हजार पांनरों अर्प ही वहिवाद पुते अणून तक्टा करण्यान उमे रहतींड हैं उपहच आहे.

अरो, या यर हो हो पाककणा जायकांच डेनर आही. पंतु निंतो विदिे आमायो तरी अट्न रुही आती नाही, ती खरीज न्थित्यंतए पान ऊटी. हान तिला ययाशि मदनी लांत विशोपेकण

आल्लौं चायकांनीं सुधारली पाहिजे हैं निःंसाय आहे. तेवहां आतां ही कला सुधारण्यास शास्त्रयुक पुम्तकें पाहिजेत, हैं उघड आहे. पण ती असार्वां तितकर्का, आणि असावां त्या रीताचीं मुक्ळांच उपठठす नाहींत. अलिकडे दहापांच वषांत कोठें एक दोन सूपशास्त्रार्ची पुइतकें प्रसिद्ध झालीं आहैंत असें ऐकतें, पण तीही असावीं तशीं पद्रतबार, टहान मल़ंस शिकष्यास डपयोगीं पद्धार्थांची गुणदे।पदर्शक आणि पूर्ण माहितीनें अरठेली अरी मुकाँच नाहांत हैं शांघा अंतीं समजून आलें.तेจहां ही अदचण दूर होऊन माइया प्रियदेशाभगिनींस ग₹तुतचे काकी उपयोगी होईल व प्रसंगवशात् देशबचंधूंतही उपयोग करतां येईल, असें एखादें सूपशास्त्रावर पुเ्तक तयार करानें असा हेतु माइया मनांत उद्नवला! पण नुस्ता हेतुच उद्नवून काय उपयोग? पुन्तक प्रसिद्व होण्यास बाकाचर्ता साघनें करीा मिळतीव, है। काळजी पूँटें येऊन मुतึंमेंत उभी राहिली, तेठ्हां अर्थातुच मनांतील हेतु मनांतच ठेवून हातपाय आवरून स्द夫थ वदावे डागलें.

इतक्यांत जगदीशाकृषेनें असा कांहें। योग घहून आला कां, ल्या मुके हैं पाकन्वर्पण gु₹तक सह्नच लिहून तयार करण्यास अनायासेच मला उत्ते जन मिकालें. श्रीमंत मरकार सयाजीराव महागाज गायकवाड यांनां ईंऐेचछेनें या जर्ण झालेल्या पाककलेचा जीर्णोद्धार करात्रा अशी उत्करेच्छा प्राप्त होऊन त्यांगीं या कामास लागलाच आरंभ करविला. आणि तंजावरम्रांतो, मद्रामपांतीं व यवन वँगेरे अन्य लोकांत पाकनिष्पन्ति करी करतात या विषर्याची योग्य माहिती मिचनून त्यासंजंधानें दोन तीन भागांचीं पुक्तकें छापून प्रसिन्दू केलीं-

बास्ताविक पाहतां महाराजांचा हा उक्रार सान्या आमचया देशावर झाला यांत संराय नाहाँ. या पुस्तकांच्या चोगानें महाराजोंचा म नबर तर मोठाच अनुग्रह झाला. कारण लागलींच मला-महारा प्ट्रीय लोकांच्या उपयांगी होईल, असे हैं पाकद्पण नामक पूसक लिहुग तें श्रीमंत सरकार महाराजांस अर्वण करण्यायिषर्गीं पूर्ण उत्तेजन आचें. आसो. वाचकहो याम्रमाणें या पुस्तकाची मूळर्शाटिका आह, ती तहलास

सादर केली. आतां माझी खतांची थोडी हकीकत येथे देऊन हैं बराच ङांचलेला प्रस्तावनालेख आट्टोपून घेतें.
' नौतिदर्पण,' 'रंगवाह्किका ' वरगोरे दोन चार पुद्तनें मजकहून तयार होऊन प्रसित्द झाइ्यानंतर कित्येक माझ्या हितर्चितक बोधवांस व भागिन्स अशी जिज्ञासा झाली की, माझी स्वतांची थोडी हकीकत ( आत्मचरित्र) माँ कोणत्या तरी एखाद्या पुक्तकांत प्रसिद्ध करुन सवांस कळवारी.याचममाणें ज्ञानमकाशासारख्या वजनदार पत्रकारांनांही अशाच सूचना केल्या होत्या. या सर्व सूचनांविषयीं विचार कर-ण्यास-पाकदर्वण पुस्तकांत ही मला योग्य संधि मिकाली, म्हणून मी ईश्वराचे अत्यंत आभार मानितें.

वाचकहो, माझें जन्म पुणॉजिल्हांत इंदापूर नांवे जो एक तालुका प्रसिद्द आहे, तेथे ह्मणजे इंदापर गांचांत एका कुलीन भिकुक घराण्यांत झालें. आई लहानपण्णिच निवर्तला. लहानपणांत शाळ̈ंत वरगैरे जाऊन शिक्षण मिळविण्याची सोय नठ्हती. घरांताल चालिरीती जुन्या वळणाच्या; त्यांतही भिक्षुकीवृत्ति ! मग अशा ठिकाणी बायकांस शिक्षणार्चे नांत स्वमांत तरी कशाला येई्ल ! अकरावे वर्षा पुण्यांतिल एका वीस वर्षांच्या सुशिक्षित वराशी माझ़ें लग्र झालें. पुढें संसार समजूं लागल्या पासून विद्धान् व सुशिए क्षित प्रियपीच्या सह्वासांत्र येऊ़न तेठहांपासून त्यांच्याच सहचर्यें मध्यें मुशिक्षण मिछत गेलें, आणि अभ्यासाची व योग्यतेची मजल सध्यां तुह्मी जाणत आहां येयपयंत येऊन पोंचली. सारांश विद्वान, सुरील, आणि निर्मक अंतःकरणाच्या निय पतीच्या सहवासानें स्त्रियांस कोणतें मुख पाप्त होणार नाहीं बर्रे? मुरिक्षणानि सर्न्र ऐहिक सुखें पात्त हांताल यांत कांहीं मोटमें आश्रूर्य नाहीं; परंतु अशा प्रकारच्या सशास्त व मुखर्वरप ससारिक आचरणापासून जगद़ीझाही प्रतन्न होंज शाकेल यांत संश्या नाहीं. अशा म्रका₹च्या भावनेनें व निष्टेनें परलोकही माझा मुखाचा होईल अशी मऐ। उमेद आहे.

मुनन चंधूभगिनीनों, पर्तुत आमचा संसार मध्यम म्थितांत आ-

है; qण घव्यंत मुख्वाचा अाहे, मांख्या श्रीमन मंमाध्याव कीहीं
 कारण विद्या, एक्षश आणि मीति ही उया द्वृत्वांत आंहेत, वें दवस्य पूण्ण मुवी अशी माझी ममनून जून्न तश्न म्थिति भापची धाहे ती देद्हायमाना पयैत अशीच कायम राहो, हीच मार्थना ल्या सर्वचालक मभुनकठ आहे,

माइ्या उदाहरणानकन इतकें बेतों येक्ष की, स्तियांम विद्येन्र शिक्षण तर अवइस पाहिनेच; नको ल्यणणाव्याची खुद्धि अपोच होय. माヲ हैं शिक्षण उहानपण्ण घरीं मूलिक्षित अद्वि्वाशक्रहृन अघशा राकेत; व वयांत आल्यावर त्यांच्या मियपती कहुन मिळश्याश्ची
 घन न होतां पुँढें स्यांचा संसार मुगरुप होई़. व्यांत आलेल्या मुल्धं आपक्या शिक्षणाच्या निमिच्तानं मiहेरचर किता सासरवर साडून अन्यम्थक्ं जाणु रीतीस निंद भाहे.

असो. मला समजूं लागल्या पामून पुँच नऊ दहा वपांतच माओी योग्यता विद्ह.न सित्रियांत गणण्या सारखी झल. पण लोकापवाद़ामुकें मी आपंलें शिकण आंकून ठेवण्याचा यत्न करीत असें. स्नान केल्यावर नेमाधर्माची पोथी बाचणें झाल्यासही मी ती चोरुन व हकं चाच्चित असे. कारण रोनारी पानारी नानें टेचतील हैं भय ! शोबट्रं ही गोष्ट फार दिवम आंकून न राहतां गांवभर समजली, मग लंखचर्चाही सुरु झाली!! ज्या बायकास लिहिणें चाचणें येत नहहनें, अशांनिं। तर माझ़ा मोटा तिरककार करावा. कारण त्यांच्या सारखी मी अक्षरशून्य नाहीं ह्नणून ! कित्येक स्तियांस माओ अभ्यास पाहृन ईर्पाही उत्पन्न होऊन त्या आपल्या घर्ग आपल्या घरांतील माणसां जवक द्रिछ्याशी पुटपुट करीत बसूं दागक्या. तथानि कांहीं येईना, हाणून शोवर्टीं माझी निददाहीं। करुं लागल्या.

कर्मधर्मंसयागें अशा समयास माओे रंगचह्हिका' नामक रांगोकीचै पुक्तक घावून बाहेर मासिद्ध झंतें, तेन्हां तर आमच्या किस्यक

इष्टपित्रांस मोगाच आचंचा वाटून ते भांतून आमची निंद्रा व देष करू लागले. पुढें मुंचइॅतील उपयुक्त संथप्रसारक मंडकींनों मी लिहिलेली कादंबरि। 'प्रीतीचा मोबदला' नामक प्रासिद्द केली। तन्हां तर मजवर लोकचर्चेच्या पुष्पांजुकींचा आतिशय वर्पाव झाला. तथापि अशा समयींही कि.त्येक नि:सिम साधुननांनीं-च खन्या आणि थोर अंतःकरणाच्या बंधूभगिनीन्तां आणि किलेयक थोर वर्तमानपत्रांहया लेखकांनी उत्तेजनपर लेख डिहून यथापकारें माझी ₹तुति लिहून विरुद्ध पक्षवाल्यांची बोडशापचारें पादमक्षालनपूना बरीच के ठो. आाणि माझे अंतःकरणांतील हा देशसेवेचा उल्हास कमी होंऊ न देतां जास्त वृर्द्विगत केला. कित्येक करणणहद्नय मिय बंधूंनी तर तशा वेकीं मजवर एखाद्या देवीप्रमाणें काविता रचुन मला प्रोत्माहन दिलें. अशांचे उपकार मजवर फार झाले आहेत, हैं निराकें सागणें नको.

पुनें 'नीतिदर्पण' नांवाचें चवथें पुम्तक लिहून तें भरंमत सरकार गायकवाड यांजकडे पहाण्यास पाठविले असतां ल्यांस तों मनापामून आवइलं. आणि त्यांनी पूर्ण साह्य देउन तें छापून प्रीिद्ही करविलें. तात्पर्य, अशा रीतानें मी भीतभीत ग्रंयकर्तों। या नांवानें आतां प्रसिद्ध झालें आहे. हैं 'पाकर्द्षण' पुस्तक गालो पांचवी हमतरुति होय. सूज्ञांच्या लक्षांत येईल. मला शिक्षण मिळालं आहे, ह्नणन मी कोणत्याही रीतानें धर्ममर्यादेच्या घाहे किना गृहमर्यादेचच्चा इंहेग गेलें आहे, असें मुरूँच नाहीं. उत्ट सौख्यरुप संघारांत अधिक विश्रांति पाइत आहे. इतकें सांगुन माझा कित्ता इतर माझ्या देशाभागिनीँस बछविण्यास्त उपनेशा करुन हा लेख पूर्ण करिनें.

दुकाम सोलापनर, सद्रबाजार,
तरिख ? हिमेंबर सन ?く९३ इ०. $\}$

## अनुक्रमणिका.

भंबर.
पझायंचंचीं नांवे.

## पع

१ मीठ. ....
श मिरर्चा....
₹ ताबंडंड तिखट.
8 भाज्यांत घालण्याकरितां मसाला... .... .... .... २.
9 काळा मसाला. .... .... .... .... .... .... ३.

## चट्या.

होर्थिचिरीची व ओल्या मिरच्यांची चटरणी.. .... .... \&.
७ तिळाची चटणी.
8.
< खोब्न=्यानी चटणी.
$\rho$ कढीलितनाची चटणी.
१० हिरण्या आंब्याचि चटणी. .... .... .... .... \&.
१ ? जवसाची चटणी.... .... .... .... .... .... ६.
१२ ओल्या मिरच्यांची चटणी. .... .... .... .... ६.
१₹ कवठाची चटणी....
१४ आवक्यांची चटणी.
११ आससोलाची चटणी.
१६ हरमनचाच्या डाळึाची चटणी.
ใ७ कांकडीची कोरिाबिर.
१८ मुल्यार्ची कोशिशिरि.
१९ जांखांची कोशिरिर.
२० पिकल्या केळाची कोरिशार.
२? पपनिसाषी कोरिशिरिर.
२२ आननसाची कोशिशारि....

## अन्नकपणिका.

पदार्थांची नांे.
नंबर.
२३ पिकल्या खारकांची कोशिंबीर.
२8 ओल्य्या खोबन्याची कोर्शाबीर.
२१ केळफलाची कोर्शाबीर.
२६ काल्याची कोर्शिंबीर.
२७ अळवाच्या देठींचें रार्योंत ..
२८ ईडलिनांचें रायेंत.
२९ हपपर रेवड्यांचें रायतें.
३० कारल्यांचें रायतें
३१ महा|क्रांांचें रायतें..
३२ बटाटचांचें रायतें..
₹₹ तांब््याभपष्यांचें रायतें.
३४ दुध्याभोपळ्याचें रायतें
३६ भोल्या आवक्यांचें रायतें.
३६ हिर्या आंब्यांचें रायतें किंना गोड लोणचें ... .... ९. ३७ ओल्या मिरच्यांचें भरित...
३८ कणगरनामक कंदार्चें भरित....
₹९ भैंज्यांच्च भरित
8० कारल्यांचे भरित..
8 १ वांग्यांचें भरित.. .... .... .... .... .... ? ?-
8२ घोसाळयांचें भरित. .... .... .... .... .... ? ?
8 ३ बटाख्यांचें भरित... .... .... .... .... ....\{?.
88 हरभन्याच्या उाळिचें डांगर.... .... .... ....??.
89 उउदांच्या पिठार्चं डांगर... .... .... .... .... ใ?.
8\% मेथकूट..... .... .... .... .... .... .... ใ२.
8७ पंचामृत.... .... .... .... .... .... .... ใ२.
४८ हग्भन्याची डाळ..
१ ३.
$8 ९$ मुगाची ओलो उाळ.
५० हरभन्याची परतलेली इाळ.

# अनुक्रम णिका. 

नंजर. पदाथाचीं नांबे.
११ लिबूं.
एष्ठ,
५२ आर्ल. .... .... .... ... .... ......... \} ३.
११ लिंबांचें लोणचे … .... .... .... ....? \&.

१९ ज्विये चाजते लोणचं.... .... .... .... ....?१.
द६ आंब्यांचें कोणचे.
१६ आंठ्यांचें चालतें लोणचे...
....19.
९७ इतर पदाथांची होणन्चं

## शाकमाज्या.

१ बटाटयांची भाजी.. .... .... .... .... ....? ७.
२ दुसरा मकार साधी भाजी. .... .... .... .... ? ง.
२ कोतीच्या कांद्याची भाजी. .... .... .... .... ?७.
₹ फणसाची भाजो... .... .... .... .... ....?८.
8 घोसाक्यांची भाजो. .... .... .... .... .... ३८.
\& हिरव्या केळांची भाजी.... ... .... .... .... ? ८.
ई पडबळांची भाजी.. .... .... .... .... .... ใ८.
७ दुध्या भोपळ्याची भाजी... .... .... .... .... ?९.
< तोंडल्यांची भाजी.
$\bigcirc$ दोडक्यांची भाजी.
?० कारल्यांची भाजी.
१\} मसाल्यार्चीं कारलीं. .... .... .... .... ....२०.
१२ वांग्यांची भाजो.


१३ सगकीं वांर्गी. .... .... .... .... ....२०.
१8 मसाल्यार्चां तोडर्लों. .... .... .... .... ....??.
११ घेवड्याच्या होंगांची भाजी. .... .... .... .... २?.
१६ मुक्याच्या रोगांची भानी. .... .... .... .... २?.
ใ० वालवापडीच्या रोगांची भामी. .... .... .....२?.
१८ गवारीक्या रोगांची भानी. .... .... .... .... ? ?.

## नंबर. <br> पदाथांबी नांवें.

## २९ हदग्या₹्या रोंगांची भाजी.

२० चबकीध्या रोंगांबी भाजे.
२३ शेषग्याच्या शोंगांची भाजी.
२२ भैंज्यांची भाजी.
२३ करटुल्यांची भाजो.
२8 परवरांची भाजी-
२१ मुरणाची भाजी.
२६ केळफुलाची भाजी.
२७ आळबाची भानी.
२८ चाकवतानी भाजी.
२० चुक्याची भाजो.
₹० घोळाती भाजो.
३१ चंदनबटण्याची भाजी.
३२ पालखाची भाजो.
१३ मेष्याची भाजी.
३४ हरभन्याची भाजी.
₹9 माठाची मोकळी भाजी.
३६ पोकब्याची भाजी-
३७ राजगिन्याची भाजी.
३८ मोहरीच्या पाल्याची भाजी.
३९ करुईची भाजी.
80 अंबाड्याची भाजो.
8 ? आकूच्या बड्या.
8 ४ कारिंबिरीच्या वज्या..... .... .... .... ....२६.
8 ३ भरज्याच्या वस्या.
88 पाटवझ्या.
89 भर्जा.
8६ हरभन्यांची उसक.

## अनुकम णका．

## नंबर．पदाथंचाँ नांवें．

४७ वाटल्या डाफीची डसक
४८ सोलाण्यांची उसक．
8 ओल्या वाटाण्यांची उसक．
१० बिरख्यांची उसक．．．
१？फोडणीचे पोहे

## पापड，सांडगे，वंगेरे．

，ताबड भापक्याथ साडग
20
२ कांकडीचे सांडगे．
2e．
₹ कोहळ्याचे सांडगे．
\％तिळाचे सांडगे
२९．

९ चिकवड्यांचे सांडगे．
₹。
\＆तांदुळाच्या पिठाचे सांडगे．
३०．

७ डाळीचे सांडग．．．．．
＜उडदाचे पापड．．．．．
．．．．$\ldots . . \quad$ ．．．．．．．．．．．．${ }^{2}$ ？
९ गुरवकी पापड．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．३？．
？० मिरबोंडें व रोवग्यांचीं फुलें．．．．．．．．．．．．．．．．．३२．
？？कांचन्या．．． ३२。
१२ पापड्या．．．．
१₹ कुरडया．．．．
ใ४ कोंकणी वडे．
१६ कौंकणी कडबोलึ．
१ ई भाजणीची कडबोळीं．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．₹६．
१ ७ यालीपीट．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．३६．
१८ कोंकणी चकल्या किवा कांटे कडबोऴ．．．．．．．．．．．．३६．
१९ चकल्या किवा कांटे कबनोळां．．．．．．．．．．．．．．．．३१．
२．द्धुणका व सांबार्शां बगेरे．．．．

## अनुक्रमणिका.

नंबर. पदार्थीर्थी नांवै.军

२? वाटल्या डाळीचा ऊुणका.
२२ आंबटी. ...
२₹ तेलंगी आंबटी....
२४ काजूर्ची आंबटी...
२१ पुरणाची व कटाची आंचटी.
२\& कटाचे सार.
२० कोकंबसालाचें सार.
२८ नारकांचें सार. .... .... .... .... ....ई९.
२९ उसाच्या रसाने खाज
₹० फ्राद्वांचे सार.
इ१ चिचेचें सार.
₹२ कवठाँचे सार.
३ ₹ कढी.
३४ ठिकरीची कढो.
₹९ चिंचेची कढी.
₹ है ताकतब.
३ט मट्टा.
३く घमनदहीं. $\ldots$.... .... .... .... .....8?.
३९ चकादहीं. .... .... .... .... .... .........
8० गाक्यांचें सांचरें. .... .... .... .... .......


## आटीव दुधाच्या क्षिरी.

? आटीव दुधाची क्षीर.
? गन्तलांनी भीर
$\ldots . \quad \ldots$.
..... 8 ₹.
? गण्हल्यांची क्षीर.
३ बोटव्यांची क्षीर कोंकणी तन्हा. .... .... .....88.
8 नस्बुल्यांची क्षीर. .... .... .... .... $4 . .88$.

## अनुक्रमणिका．

नंचर． पदार्थांचीं नांचें．

द वाळकीच्या वियांची क्षीर．
६ रोवयांची क्षीर．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．89．
७ सांज्याची क्षीर．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8я．
＜गण्हांची क्षीर．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8६．
९ तांदळांची क्षीर．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 8 \＆．
१० मुरांबा．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8६．
१ १ मुरावका．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．＇も ७．
१ २ मह।कुंगांचा मुरांचा．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8०．
१३ करवंदांचा मुरांचा．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8७．
१४ कोरफडीचा मुरांबा．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8৩．
39 कवठांचा，लिंबांचा，अंजिरांचा，सफरदूकांचा इ．मुरांबे．．．．．\＆く，

## निरानिराळया पकारचे भात．

१ १ पांदरा भात．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．\＆८．
१७ साखरभात．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．\＆く．
१८ नारकीभात．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．६०．
१९ गूळभात．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．१？．
२० वांगीभात．．
२？खिच्जी
२२ वरण

## पकान्नें．

？पुरणपोकी．
२ साखरेची पोकी
३ सांज्यारी पोकि．．．
8 रसपोळी．．．

## अनुक्तमणिका-

6

## पदायावाँ नांवे.

पृष्ठ.
.98.
Q खोचब्याची पोकी.. .... .... .... .... ..... द\&.
§ खत्याची पोकी...
Gט.
ง पांढरी पोळा.
< तिखटमिठाची पोकि.
९ सांजोग्या...
१० खांदपोफी किवा खांडवज्या..
? $?$ खापरपोऊी.
१₹ पु=्या.

१४ कडचू.
१9 कानबजे...
१ \& मोरक व โिडैं... .... .... .... .... .... \&०.
१ ७ मारपूवा... .... .... .... .... .... ..... है०.
१८ मांडे पुरणाचे.... .... .... ... .... .... है?.
१९ साथे मांडे. .... .... .... .... .... .... है?.
२० दुधाना मांडा.
२ ? घिडी.
२२ दब्या लाड़.
२₹ बेसनाचे लाडू
२४ चांचणीचें बेसन
२१ वाटल्या डाळीचे लाडू किंवा चंद्रविलास.
२६ डाईंचे लाडू โिंवा खुर्म्यांचे लाडू.
२ง बुंदीचे लाडू.
२८ मोतीचुराचे लाडू.
२९ साखर लाडू.
₹० चर्मा लाड़..
३? चुराचर्म .
३२ निऊांच लाडु.
… $\quad .$.
$\ldots . \quad \ldots . \quad \ldots$

## अनुक्रमणिका．

## नंबर．

पदार्यांचीं नांबे．
३३ शेवखंडाचे लाडू．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．\＆७．
३४ गुळपापडीचे लाडू．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．६८．
३६ राघचदासाचे लाडू．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．६८．
३ ₹ घिशर
३७ गुरवक्या．．
३く जिलब्या．
र० करज्या．．．．
80 पोकळ करंजी
8 १ मेठ्याच्या करंज्या．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．७？
४२ अनारसे．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．७२．
8 ३ खाज्या．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．७२．
88 चिरोटे．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．७२．
8 ४ तारफेणी．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．७३．
४\％साखरबनेंडें．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．७४．
४४ घारगे．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．७४．
\％८ रसाक गन्यांचे घारगे．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．४．
8 ४ शांकरपाके．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．v9．
६० गपचीप ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ง9．
द？रिारा．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ง9．
१२ वासुंदी ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． $\begin{aligned} & \text { \＆．}\end{aligned}$
६₹ श्रीखंड
१४ आंक्याचा रस बहुत दिवस राहणारा．．．．．．．．．．．．．．७ง．
१९ रव्याच्या वड्या ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ט७．
१६ नारणाच्या वस्या．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．७ט．
१७ कागदी वह्या（ पान्या）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．७く．
द८ आंव्यांच्या बङ्या．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．८く．
५९ ब्वज्याच्या वर्या．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．७．
\＆० दल़ाध्या वख्य।．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．טく．
\＄0
अनुक्मणिका．
नं习习．
पदाथाँचीं नांवें．
पृ区．
६？बदामाच्या वह्या．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．७९．
६२ बदामी हलवा．
६₹ मोहनभोग．
६४ तिकांचा हलवा．．．
६ध मुखालास लाद्ध
\＆\＆मैनादास किवा बर्फोंचा लाडू．．．．

## विशेषिंकरून सर्वानीं लक्ष्यांत ठेवण्यासारखे नियम.



स्गयेपाकगृ.
१. पाकराला हाणने स्वंपाकगृह हें सर्राशननांनीं सोयीचे असावे., घराच्या मानाने ते विक्तृत असानें व डंच असानें. हगने घराच्या इतर भागापेक्षां ₹चयंपाकगृह निदान दीधदपयोनें तरी उंच असाबें हें बांगेल. परंतु दीउपटीपेक्षांही अधिक डंच हागने दुपटीतिपटीननेन असल्यास फारच उत्तम. चुहीवर्चे भागास धूर जाण्याकरितां लिनीस जाब्या किंया वरठे कडीपाटास किका कौलारूस्त चांगठं बिस्तीर्ण चुसाडें असावे. ह्वगजे चवंपाकगृहांत घूर कोंडून च्वयंपाक करणाराम त्रास होणार नाहीं. आणि डंच असल्यामुके आग उागण्याची भीति राहणार नाहीं. व ₹ंयंपाकवरांतीळ हवा मोकठी वाहून ₹चच्छ राहीळ.
२. ₹वंभाकगृहांत उजेड चांगता असावा. अंबार नसावा. घंघार असळा म्हणजे वं हवा बेकती नसलब्यामुळें पाकनिष्पात्ति विधइण्याशा विरोप संभव आहे.
३. खवयंयाकचरांत नाहणी ( मोरी ) अव₹ग असावी. पण ती अरा सोयीनें असावी कीं, तेथे घाण तिलकुछ राहूं श्राकणार नाही. स्वयेपाक करणारांनी ते थे पाकसंसंघीं पाण्णी सांडण्यारिबाय अन्य गालिच्छ ज्यवहार कोणतेही ( स्नानगगरें ) करं नयेत. ही नाहणी नेहर्मी स्वच्छ ठेबही पाहिने. नाहीं तर तेयें गलिच्छपणा उत्पन्न होउन
 स्पिथिं गिचंह्ं रकेत.
 असांके. पण मांठवण अमल्याम ल्यांबंबी स्वच्चना री असावी. पाणी तानें बापराषें. कारण सांटवलेले न दिमसांनीं बारिकसारिक जीव उत्पन्न होंण्यावी

भीति असते. हे जीव पाण्यांतून किंका अन्नांतून पोटांत गेल्यास अनेक रोग उत्पन्न होण्याचा संभव असतो०
9. ₹वर्यंभाक करण्यास देखील पाणी तानें आणि गाक्षन घ्यावें हैं चांगेँ.
६. ₹व्यंपाकघरांतच धान्य सांठवण्याची कोठी असूं नये. कारण घान्यकोठॉतील हवा वाईट असते. आणि धान्यामुकें तैयें हरएक प्रकारचे जीव उत्पन्न होतात. या सर्व गोष्ट्टिपासून ₹वयंपाकगृह मर्यादेनेने दूर असावें; नार्पंपेक्षां पाकानिष्पत्ति बिघडण्याचा संभव आहे-
७. स्वयंपाकघराजनक गुरांचा गोटा असूं नये. कारण गोस्यांत मलिचछ्छपणा असतो, आणि नानाप्रकारचे (मच्छर वैगेरे) जीवही असतात, त्यांपासून चांमल्या स्वयंपाकास भीति आहे.
८. स्वयंपाकघर शेणानें सारविल्याबरोबर लागलीच तेयैं संयपाक होंं नये. कारण, तें सारवण ओलें आहे तथथवयंत दुगंधयुक्त व की़ं कर्षी कीटकमयही असण्याचा संभव असतो. शोण चांगलें ताजें व इच्छ नसेल तर सारचण खडखडीत चांगलें वाकल्यावर मग स्चच्छ चांगलें झ़ाडून काढून निर्मळ झाल्यावर मग तेथें ₹वयंपाक करावा.
९. ₹वयंपाकघरांत भोजनास बसण्यार्ची जागा अस्सू नये. भोजनगृह तेथे जवळच पण मर्यादेनें निराळें असानें. म्णणजे जेवणारांसही त्रास पोंचत नाहीं आणि ख्वंपाकाची आाणि खंयाक करणाराची मर्याददा राहते. खरोखर शास्त्रद्टया पाहिलें तर जेवणाराच्या दष्टीस सर्व ₹वयंपाक पडूं नये. फक्त वाढप येईल तेवढें अन्न दप्टीस पडावें. संयपाक करणा=याशिकाय इतरांची हाष्टि सर्व ₹वयेपाका वर पड्डूं नये, अमा कित्येक पवित्र, व उंच म्हणविणाँ्या जातांतून पघात अ ह. आरि सूक्ष्म विचार करितां हा मघात हितावह आहे असें वाटतें. यास्तव भोजनगृह ₹वयंपाकगृहापामून वेगळें असावें.
१०. खंयाक वराच्या मिंती, खिडक्या बगेरे खचच्ट यंपाकाच्या चुली बरगेरे जागा नियमित आणि सोर्य

## महाराष्ट्रीय स्वयंपाकशास्र.

आणि सर्पण ठेवण्याची जागा महणजे सर्पण सांठवण्य।ची जागा ₹वघंपाकगृहांतथ असूं नये. कारण तशा कारणानें एखादे वेळां अनर्थ होण्यानी भीति असते.

## सूपकार.

१. सूवकार क्हणजे ₹वयंवाक करणारे लोक-पुरुष असोत, किवा स्त्रिया असोत. पण ते अंतर्चह्य ₹वच्छ, पाित्र, सदाचरर्णा, वासनेनें तृप्त, आणि कुराल असावे. क्हणने अशांच्या हातचा स्वयंपाक स्वादिष्ट, पवित्र व निर्मक असा होऊन भोजन करणाच्यांस तो पाक सुखदायक होतो. अपवित्र, गलिच्छ, ठयसनी, आशाबद आःणे मूर्ख अशांच्या हातचे तयार केलेलें अन्न खाणारास सुखदायक होत नाहीं० फार काय सांगावें, अशांच्या हातने अन्न खार्क्क असतां तें खाणारास रोगमूलक होतें. याकरितां पाकनिष्पत्ति करणारे छोक स्री किंवा पुरुष कोणीही असोत, ते कुलीन, पवित्र, सदे।चरणी, तृत्त आणि आपल्या कामांत कुशाल असे असाने.
२. सूपकार ₹वभावाने तामसी, हैकेखोर, खादाड आणि गलिच्छ असूं नये, हैं तर ठरलेंच. पण तो (ती किवा तो) पाकाक्रियेंतही निष्णात असावा.
३. सुपकार रोगी किना नियमापेक्षां अराक्त असूं नयेत. रोग्याछ्या हातचे अन्न गलिच्छ व घातुक होतें. आाणि अशक्ताचे हातानें पाक बनावा तसा बनत नाहीं.
8. स्वयंपाक करणारा किवा करणाराण होतां हो।ईयत आत्तचगापैकी, मायेत्ची, द्यावंत आणि भाविक अशीं मनुष्यें असार्वां. सहसा परकीं अंस नयेत. परंतु परकीं असल्यास पूर्ण विश्वासूक असा1. आपापर्श भसन विश्वास नाहींतत तर उपयोमी नाहींत, कारण, व्यंपक करणा=्या मनुष्यात इतर भुण नसले तरी वेकेस चाकलेख पण विश्वास मात्र पूर्ण पाहि ने, नाहींपेक्षां भोजन करणा=्या-

च्या जीवावरेही येऊंन बेतण्याचा कर्धीं कर्धां सभव असतो. याकरितां सूपकार विश्वासू पाहिजेत.
9. सूपकार घान्यादि पदार्थांचे गुणदोष जाणणारा आणि वैद्यकसंबंधी थोडा माहितगार असल्यास कारच चांगलें.
६. पृर्णनवमास होत आलेली गर्भवती स्नि,,किंवा प्रसूत होऊन थोडे दिक्स झांेली स्री आाणि व्याधिग्रन्त झालेला पुरुष पाक करण्यास अगदूँच उपयोगी नाहीं.
७. सूकार सावध चित्ताचा, आंनदी, भोजन करणा₹या मनुष्यावर मीति करणारा असा असावा. त्रासिक व कठोर भाषणीं आणि तोंडाळ नसावा.

## पाकसाहिस.

१ पाकर्ते किताही कुराल असले तरी नुस्त्या हाताचे मांडे तर कर्थी होणार नाहिंतना? याकरितां स्वयंपाक चांगला पाहहे जे असल्यास साहित्यही चांगलें असावें. एरंडापामून कर्धीं उंसासारखा गोह रूम निघेल काय? नाच्च्याची भाकरी कर्षों पुरणपोकी सारखी होईल काय? साखरेंचे ऐवजां बेसनाचेंच पीठ भाटीव दुधांत घालूं ह्मटल्यास कर्धा ल्याची बांसुंदी बनेल काय ?

पुष्कळ पुरुपांची खोड अशी असते कीं, ल्यांच्या स्वभावास स्वयंपाक तर ओंगक कर्धां खपावयाचा नाहां. पण साहित्य मात्र जन्मांत कर्धी मनासारखें सूपकारास घ्यावयार्चे नाहीं !! वाईट सामान देऊन चांगला स्वयंपाक खाण्यास मिळावा, अशी इच्छा करावयाची!! मग अशा प्रलंगीं मूपकारांनीं काय करावें ? कदााचित् सूपकारास जर काहीं बंगाओी जादु़विद्या माहित असेल, किव। बीरमंत्र ल्याला येत असतील अथचा योगझा|स्वाची माहिती असून जर करितां सूपकाराख अपृमहाभिछी अनुकृष माल्या असतील, तर मात्र नकखे! कारण तमें अमल्यावर मग पाण्याचें तूप, मिठाची साखर, रोणाचा गक, बाजरींब
 ज्वरं ' । क्येता पग कांहींच साहित्य नको; मूपकाई आपल्या योगs

## महाराष्ट्रीय स्वयंपाकशास्र.

बळानें-" तुकारामानें जसें शीवाजीस ल्याच्या फौजेसहित- घरांत चूहही न पेटावितां पंचपकान्नांचें भोजन दिलें, स्याप्राण्णें हाही आषला सूपकार सहज करू राकेल! पण असे साहित्याविना ₹वंशाक करणारे मूपकार आमच्यासारख्या गरीबांच्या घरांतून कोटून आणावे? कदाच्चित् देवळोकी असे योगशास्त्जज सूपकार आतां असतील तर कोण जाणे ! कारण मृत्युलोकी तर असे कोणी दिसत नाहॉंत. फार झालें तर घानया होळयांचा, भांगेची चिलीम खयंभाकघरांत पीत बसणारा,मळाण वस्स्र्ं परिघान करणारा,आाणे घडोंघडीं तंबाबून्चे बार भरून मनास वाटेल तेथें पचापच पिचकाःया मारणारा,असा सूपकार-किंवा पिचापिच्या डोळयांची, नेहमीं नाकानें फुरफुर करणारी आणि तेलाच्या कुंकाचे ओोघक कपाऊभर झाठेली-अथवा मुळांच कांहीं। कवाळानर नसणारी-अरी सुरेख सूककारीण आमच्या घरांतून झककत असणारी ! ! मग अशांच्या हानून उत्तम साहिल सर्व जैथल तंथें असल्यावांचून उत्तम संच्येपाक ठहावा तरी कसा ?

तात्पर्य काय कीं, स्वयंशाक उत्तम होण्यास सर्व साहित्य प्रत्येक पदार्थाच्या मानानें उत्तक असलें पाहिजे. केवळ सूपकारच चांगल। असून उपयोग नाहीं.

## पाकपात्रें.

₹वयंपाकास ज्याप्रमाणें, सूपकार चांगंला, साहिल्य चांगलें, जागा चांगली, इत्यादि अ₹झय पाहिजित, त्यापमाण्णें पदार्थ करणें असेल, त्या मानाचीं, त्या सोरीची, आणि तितक्या बेताची पार्ञेंही चांगलीं पाहि जेत. ह्नणजे उदाहरणार्थ पहा की, अच्छेराचा भात करणें असल्यास त्यास दोन पायर्बांचे तंलें चुछीकर ठेवून उपयोग होईल काय? एवं्या माक्या पात्रांत रोर अच्छेर तांदुछ घालून भात केल्यास तो सार्त्रीनें कसा चांगला होणार नाहीं, त्राचपमाणें इतर सर्व पदार्थांचाही गोप्ट आहे. सारांश, पदाथांच्या यत्तेद्रमाणें, व सोईपमाणें ल्यांस पान्नें भाहि जेत. तरच पदार्थी चांगलें होतात, नाहांक्षां करणारे चां-

गले असूनही व साहिल्य चांगलें अमूनही पदार्थ बहुतेक अंशानें पाअांच्या गेरसोइनें बिघइले जातात.
२. ₹वयंपाकांत होतां होईल तोंपयंत तांक्यार्चां पात्रं टाकावाँत. कारण ताम्नपात्रापामून ल्यांचा कलंक पदार्थंतत उतरण्याचा संभव विशेषेंकरून असतो. निद्वान ताम्नपात्र्रें घ्यावींच लागत्लां, तर तीं कल्हई केलेलीं तरी चांगलीं असावीं. अर्घचट कहहई केलेलीं मुळांच उपयोगांत आणूं नयेत. कारण अशा अर्घच्चट कल्ह्हईच्या पात्रांपासू न हटकून अन्नांत कलंक उतरते. हा नियम ध्यानांत नसल्यामुकें पुफकळांच्या हातून अनर्थ घडले आहेत. कारण असा कलंक पोटात गेल्यापासून पुष्कळ कुटुँचें आजारी झालीं आहेत. व किलेक तर यमसदूर्नाही गेलां आहेत.
 असावी हैं चांगलें. मातीचची पान्रेंही स्वयंपाकास चांगलीं. पण घर्मसंबंघानें ती ज्यांस चालतीळ ल्यांस. कारण मातींचे पात्रांत एक वेळ स्वयेपाक केल्यावर तें पुनः ₹वंयाकास नुक्या धुण्यानें योग्य होत नाहीं, अंद कित्येक उंच वर्गीय ह्यणविणारांचें मत आहे, ल्याबिपर्वीं ज्याचा ल्याणें विचार करावा. तथापि, पितछेचीं भांर्डीं स्वयंपकास चांगलें.
8. भांड़ं चांगत्रां स्वच्छ घांसून घुतलेली असावी, कारण, भांडी गलिच्छ असल्यास त्यांत ₹्वंपाक स्वच्छ व आरोग्यकारक होणार नाहीं, हैं उघडच आहे.

## भोजनगृद्र.

अन्न चांगलें असलें तरी ओंगक जागेंत बसून ते भक्षण केल्यास चवी देत् नाहीं. इनकेंच नठहे, चांगल्या मनुप्यास चांगलें अन्न जनक असलें तरी वाईट जागेंत तें मुळींच भक्षण करावेंतें बाटत नाहींकुल्रानें भकण के.ल्यास संचि लागत नाहीं व पोटही भरत नाहींफार काय सांगानें-किल्येकांम वर्दूट जागेंत अन्न भक्षण कृण्याचा

प्रसंग आला च तर त्यांस तें न पचतां शोबटीं वांतिही झ्ञाल्याचां उदा हरणें पुष्कळ आहेत.

याकरितां भोजनाची जागा जितकी ख्वच्छ, सुशोभित, हवाशीर, रमणीय, विस्तृत आणि सुगंधयुक्त असेल तेनढो चांगडी. अशा सुंदर जार्गीं बसून भक्षण केलेंल अन्न अलंत स्वादिष्ट लागून तें शारीरांस उत्तमपकारें मानवून मुखद्दायक होतें.

## भोजनपार्त्र.

ज्या प।त्रांत्त भोजन करावयाचे तें पात्रही निर्मल, प्रशास्त आणि पावित्र असावें. महाराष्ट्रूद्रांत उंच वर्गांतले लोक केळीचया पानावर भोजन करितात हैं फार चांगलें. केजीचें पान भाजनास सर्वैत्कृष्ट होय. कारण तें विस्तिर्ण, पावृत्र, ₹वचछ असें अमून पाहण्याचरोचर चित्तास समाधान देणारे असतें. केकीचें पान भाजनास आरोग्यकारक
 बरोचर त्यांतीज्र दोन घांस तरी खाईल, यांत सराय नाहै। तें पाहिल्याच्या पानाचे माहातेम्य आहे. खरोखर महाराष्ट्टिय डोकांच्या भोअनसमारंभास जी इतकी अवर्णनाय शोया प्राप्त होत असते, ती चहुतेक अंशी केळीच्या पानामुकें होय. आहाहा ! आमचा भाजनसमारंभ व पंक्तीचा थाट पाहून परदेशस्थ लोक देखाल माना डोलवितात. कारण रांगोकीचा चित्र्वविचत्र अनेक रंगी थाट, पाटाशी पाट, के काँच्या पानांचा मनोहर घांट, उद्बन्यांचा बमघमाट, समयांचा लखहखाट, प्रत्येक पानाजवळ चांदीचे तांब्यांचा, व पंचपात्रांचा चकचकाट इस्यादि सौंद्धर्यपरिपूरित दुतर्फा रांगेनें चसलेल्या पंक्काची अपूर्व शोभा पाहून कोणा पाहणाराच्या चित्तास आंनद होणार नाहीं बरें? आमचा हा महाराष्ट्रिय भोजनसमारंभ कोणिकडे; आणि टेबल, खुच्च्या, चाकू, काइया मांदून भोजनसमारंभ करतात तो कोणीकडे? सारांश, आपापल्या आवडीवर आहे, तथापि, केकीच्या पानावर भोजन करणें हैं सर्वोत्टहष; असें लटल्यावांचून माइयानें राहवत नाहीं।.

कोंकणांत कोणी कोणी कमकाच्या पानावर व साव्याच्चा पानावर ज्ञेधतात, पण तें चांगले नाहां. कारण, त्या पानांवर ऊन भात क्किंवा इतर दुसरे उष्ण उष्ण पदार्थ वाढले ह्नणजे ते त्या पानाच्या संमतीनेंन कड् होतात आाणि पानांचा वासही पदार्थांस लागतो. त्याच-
 पण तेंही चांगलें नाहीं. कारण, पत्राबके च्या चुया धशांत जाऊन कधीं कघीं जेवगारांस मोटो इजा झाल्यान्चीं उदाहरणेंही आढकण्यांत येतात. ह्नणून पंत्राबळींवर जेपणें घोक्याचें आहे.
२. श्रीमत लोक चांदीच्या ताटांतुन जेवतात, तें फार चांगलें. कारण चांदीचे ताटांतून जेनणें शोभादायक व सुखदायक आहे. घांदोचे भांड्यास कलंक नसतो. ह्नगून ल्यांत पद्वार्थ सेवन करणें धोक्याने नाहीं.
३. गरीब लोकांनों पितळेच्या ताटांतून जेवण्यास हरकत नाहीं. मात्र हीं ताटें खच्छ घुतलेलां आाणि कर्टई केलेली असावीं-

## वाढपं व वाढणार.

1. अन्न चांगलें, जागा चांगली, भोजनास पात्र चांगलें, इतकें असलें, आाणि पात्रावर वाढप जर व्यदास्थित झालें नाहीं, तर तें वाढलेलें पात्र व अन्त विशोामित दिसतें. इतकेंच नठें; तर अन्यनास्थित वाढलेल्या पान्रावरनें अन्न कितीही चांगलें असलें तरी तें बेच习 ठागतें. विशाभितपणामुकें जेवणाराचे चित्त प्रसन्न होत नाहीं. चित्त पसन्न नसल्यामकें अन्न चांगलें असूनही तें खावृलें जात नाहां. आएणि क्षुघा तुंप होत नाहां. याकरितां पात्रावर वाढप होणें तें ब्यवास्थितपणान्ने झालें पाहिने.
२. उयवस्थित ह्मणजे जथील तेथे-असावें तेवढें-कहगने कोणता पदार्थ किती वादाबयांचा असेल, तेवढाच अधिकउणा न वाढणें, व अहत्याच जागीं न वादणें, हमगन जेथे जो पदार्थ वाढण्याची रोत आहे तैंघेच तो वादणं, याप्रकारची वादपंसंबंधानें टापटाप राहिली कहणने तें बाहलेलें पान्न शोभिवंत होऊन जनगारांचें चित्त ल्यायोगें प्रसन्न

## महाराष्ट्रीय स्वयंपाकरास्न-

होतें. आणि जेवतांना चित्त प्रसन्न असलें ह्यणजे तें अन्न जेवणारांचे शरीरास सुखदायक होऊन यथरीरीतनें $q$ चलें जातें.
\%. वादप नीटनटरकें ठहावें. ₹्वच्छ रीतीनें हहावें. पदार्थ मध्यें, किवा कोणाच्याही पानापुढें सांडला नाऊं नये. पद्धार्थ कोणाच्या पानावर अधिक व उणा पहिल्या वाढास पडूं नये, या सर्व गोष्टी बाढणा=्यानें ४यानांत ठेवून मग वाढलें पाहिजे. अशी ठ्यवस्था न झाल्यास अन्न चांगलें तयार झाजे असलें तरी ल्यासंबंधाने जेवणारांचें मन प्रसन्न होत नाहीं.
४. ल््णून वाढपाची क्यवसथा चांगली राहण्यास दाढणारीं मनुषयें हुशार असलें पाहिजेत. वाढणार्रीं मनुष्येहीं गलिचछ, व्यसनी, आशाबद, हलक्या मनार्चीं, अतृप्त अरी नसावर्व. अशा नीच मनुष्यांनीं वाढलैल अन्न खाणारास पचत नाहीं. रोगमूलक होतें. हणन भलत्याच मनुष्यानें वाधलेलें अन्न जनू नये. वाढणारीं मनुष्यैंही पवित्र आणि विश्वासूक असार्तां. असें नसल्यास अनर्थ होण्याचा संभच आहे. बहुधा मायेचीं मनुषयें वाढ़्यास असल्यास उत्तम. प्रत्यक्ष मातुः श्रीचया हातचें वाढप सवाँत उत्तम. बायका, बहीण, मावरी, आाजी, सामू यांचे वाढणेंही चांगलें. भावजया आदिकरून मनुष्यें गोण होत, अशी परपरा सूज्ञांनी ध्यानांत ठेविली पाहिजे. वेइया, किवा राख असल्यास तिच्या हाताने वाढून घेऊन खाण्यास फार सावधगिरी असावी.

सारांश, वाढप उयवस्थित भाणि वाढणारा पावेत्र व विश्वासू पाहिजे यांत संशाय नाहीं. ह्यणजे जेवणारास घोका नाहीं; आणि तें अस्न सुखकारक होतें.

## वाढण्याची पद्धत.

वाढप पद्दतरीर असावं; हाणने बरें, शोभिवंत दिसतें. आणि जेवणारांस सुल्भ व सोयीवर पढतें. केळीचे पानावर वाहणें असल्या-

स डावै* बाजूस मिठापा मून आरंम करुन चटण्या, कोशिशिरो, मेथकूट, पंचामृत, रायर्ती, अ लें, लिबूं वैगेरे एका हारिनेंच वाढाॅें. एका हारींत पद्धर्थ सपले नाहींत, तर त्या शेजारीं दुसरी हार लावावी. उजवे बाजूस भाज्या, एका हारीनेंच वाढाव्या. मघ्यें भाताची मून, त्यावर वरण. उजवे बाजूस खाउचे अंगास खीर. डावे बाजूस पोकी व पक्कान्नं; वग्चे भार्गीं समोर वडे, पापढ, सांडगे, कुरडया, पापड्या,
 आमटी, दहीं, ढूध वंगरे पातळ पदार्थ वाढावे.

ताटांतून व पत्रावकीवरून वाढणें झाल्यासही। सदर्हू प्रमाणें वाढावें. चांदीचेँ ताट असल्यास तें केळाच्या पानावर मध्यें ठेवून पानावर चटण्या, कोशशिबिसे, वाढून व भाज्या बगैरे वादून-भाताची मूद व पक्कान्नं ताटांत वाढार्वी.

## जेवण.

आतां शेवट्टीं जेवावे कसें, यािषर्यी द्वोन सूचना करून हा बराच लांबलेला सूचनापकार आटोपता घेतें.
१. सर्व सांगितलेल्या गोष्टी अनुकूल असल्या, आणि जेवणारार्चे चित्त जर स्स्थ नाहीं, तर हा सर्व खटटटोप क्यर्थ होतो. म्हणुन जेवणारा सावधान, निगेगी, आनंदी, रसज्ञ, आणि क्षुधातुर पाहिजे. तरच त्या चांगल्या अन्नाचें चीज. नाहांपेक्षां सर्व वयर्थ.
२. जेवण सावकाश जेवाेे. चांगलें चर्वण ठहाँें. इतर कामांत चपऊाई पाहिजे, पण जनणाचे वेळां ती नको.
३. जेवतांना आनंदप्रद अशा व हास्यरसोत्पादक गोष्टी मंडफीबरोबर बोलाव्या. व बोलत चालत हास्यविनादांत व आनंदांत जेवण होत असावें. कहणने अशा पकरारें जेबलेलें अन्न चांगलें पचन होऊन मुखप्रद होतें.

* जेवणारांचे हावे बाजूस.


## भहाराष्ट्रीय स्वयंपाकरास्र.

8. आपलीं मुलेंबाढें व मनोहर प्रिय पत्नी फीं जेवतांना सान्निघअसावां. ह्नगजे ल्या योर्गें चित्त आनंदित राहतें. निदान इष्टमित्र तरी सन्निधार्नी अषावे. क्हणने त्यांच्याबरोबर गष्पा गोट्टित जेवण आनंदांत होतें.
५. जेबतांना समेंवती थाटमाट चांगला असावा. उंची अगरबस्यांच्या सुवासाने भोजनगृह दर्पवून गेलेलें असावें.
\&. तेलकट, भंबट,तिखट, अशा पदाथाँचे सेवन भोजनाचे आरंमीं करूं नये. प्रथम स्निग्ध व मधुर पदार्थाँचे सेवन असावें. ह्मण जे त्यायोगें पित्तादि विकार शमन होतात. भोजनाचे अंतीं मधुर अशा दुद्याबरोबर थाडा तरी भात सेकन करावा.
७. आवडेल तोच पदार्थ अतिशय सेवन करूं नये. त्यायोगें प्रकुति बिघढते. निद्वान एकचतुर्थांरा तरी भूक राखून जेवावे. अगद्रीं आकंठ जेवूं नये. जेवल्यावर नियमित थॉडा ठ्यायाम असावा. तरी अतिश्रम करूँ नये. आाणि जेवल्यावर लागलीच निजूं नये. जेवीत असतां महयें पाणी नियमित पीत जावें. पाणी स्चच्छ गाकलें व हलें असें असावें. ह्मणजे तेणेंकरून खाद्धेलें अन्न लौकर पचून पुनः क्षुघ प्रदु|न होते.

याप्रमाणें ठ्यवस्था ₹वय्यपाकाची व जेवणाची जो ठेवाल, तो शररारंसपीनैं सुखी होऊन फार दिवस व्याधिरहित राहून पुष्कु वर्ष वांचेल. आणि त्यारी संततीही सदढ अरी होईल.

## विशेष सूचना.

या पुसतकाची रचना--वाढप ज्या पदार्थापासून आरंभी वाढतात, त्या पदार्थापासून-सांगण्यास अरंभ केलो आहे. ह्मणजे मिठापामून आरंभ केला आहे. मिटापासून चटण्या, कोशिर्बरी, वगैरे पद्धार्थ पहिल्या भागांत. दुस=्या भागांत शाक भाज्या, भर्जीं, पापड, सांढगे वँगरे. तिस=्या भागांत पातळ पदार्थ--सांचारी, कढ़,

## १२ महाराष्ट्रीय स्वयंपाकशास्न:

सार वौगरे. चवथ्या भागांत सर्व क्षिरी आाणि मुरांचे वैगरे. आणि शोवटील ह्नणने पांचन्या भागांत बहुतेक मचारांतलीं अर्शीं पक्रान्नं सांगितलीं भाहेत. या पमाणें एकंदर पांच भाग करून त्यांत सर्व पुस्तकाचा समावेश केला आहे.

महाराष्ट्रीय स्वयंपाकपद्बतांत सध्यां दोन पकारचे भेद पचारांत आहेत एक कोंकणस्थी स्वयंपाकाची रीत आाणि दुसरी दे श₹्थी.देशाक्थी स्वयंपाकांत तिखय, मोठ, मसाला वैगरे घालण्याचे प्रमाण अंमक अधिक मानावर आहे. त्यामुळें अशा प्रकारचा पाक अम्मळ सणसणीत असतो. आाणि तितक्याच प्रमाणानें कोंकणस्थी पाक सात्विक:प्रधान असतो. ह्वणन हैं पुस्तक पाहून पाक करणाज्या माइया देशबांधवांनीं व भगिनोनों आपापल्या भक्त्त्यनुसार पाकक्रियेत सरंंजाम घालण्याची शिस्त टेवावी. खतः मजविषयीं हणाल तर मीं या पुस्तकाची रचना दोन्ही पद्वतींस अनुसरून ठेविली आहे,

# पाकदुप्पण, <br> अथवा महाराण्रीय ख्वयंपाकशास्र. <br> भाग पहिला. 

? मीठ.
अन्नमय पदार्थांत मीट हें प्रघान आहे. तें रसोत्पादक असून प्राणिमात्राने शरिरांत गेलें असतां रचचवृद्दि करणारें आहे. अथोत् शाक्तिनर्धक आहे. शिवाय इतर खाद्य पदार्थांस मीठ रुचि आणणारें आहे मिठावांचून अन्नास चन नाहीं, असें समजून आरंमीं कांहीं पदार्थांतून मीठ अगोदर घाहावं लागतें व पान बाढणें झाल्यास अगोदर मीठच वाढतात. मीठ खाणें वर्ज केलें असतां मनुष्याची शाक्ति कमी होते. वेकी जेवणांत साखर नसल्यास चालेल, पण मिठावांचून स्यंपाक अगदीं फिका व बेचव होतो. म्हणुन अंयंपाकक्रियेंत मीठ अवस्य पाहिजे. गुजराथेंत मिठाला सबरस क्हणतात तें यथार्थ होय.

जमिनीच्या मिंठापेक्षां पाण्यापामून झालेलें मीठ आरोग्यकारक होय. महणून पाक्क्रियेंते हैंच मीठ असेल तर चांगलं. मीठ पांठरें स्वच्छ असेल तर फारच चांगलें. तेणेंकरून पदार्थ ₹चच्छ होतात.

## २ मिरची.

स्वयंपाकक्रियेंत मिरचिचा दुसरा नंबर आहे ह्नणण्यास चिता नाहीं. कारण, गरीबांचा भोजनसमारंभाचा निर्वाह बहुतेक मिरचीवर अवलंचून असतो. कांहीं नसलें, आणि मिरची तेवढी असली, तरी गरीबांचेंने काबलण होतें. मिरची हुचि उत्पन्न करणारी आहे.

## महाराष्ट्रीय स्वयंपाकरास्त्र.

भाजीपाल्यांत तिबट नाहां तर ख्वयंपाक फिका होतो. शाकभाजीवांचून नुस्ते गोड पकान्नांचें जेवण कंटाकनाण्ण होतें, महणून मिरचीचे साह थोड़ं तरी भोजनपदाथात पाहिजे. पण कार मिरच्ची पदार्थांत घालून खाणें मात्र चांगलें नाहां. तिखट खाणें जरी मनुष्यास शानिकर्धक आहे, तरी तें फार खाणें रोगमूळक आहे. तिबट खानें तें मकृतीस सोतेते इतनकं खावें. हायहाय करीत तिखट खाणें उण्णकारक, पूकग्याध उत्पन्न करणारें-रक पाउजारें होंतें.

तरी अगदींच तिखट नाहां, असें अव्वल कोंकणी जेदण, व गुजरथचे मिळमिळीत सांबकें जेषण उपयोगी नाहीं. महणून पाकक्रियेंत मिरचीचा उपयोग बेतानें होत असावा. बेतानें क्हणण्याचें कारण मिरची फार उण्ण आहे म्हणून— शार्काच्या मानानें असावी.

३ तांबढें तिखट.
वजनी एक शोर मिरची ल्लणने <० रूपये भार मिरच्या घेऊन ती उन्हांत चांगली वाळवृन $१ ०$ रुपये भार तेल चांगलें बिन वासावें घालून चुलीवर चांगली परतावी. आणि नंतर ल्यांत ? रुपये भाई घणे आणि दहा रुपये भार मीट घालून चांगलें कुटून बारीक करून ठेकावें. ल्याचा वास न जाईक असे झांकून ठँवावें. आाणि लागेळ तसें घेऊन पदार्थांत घाहावें.

## 8 भाज्यांत घाल्रण्याकरितां मसाला.

く० रुपये भार मिरच्चा.
<० रुपये भार घणे. $8 \circ$ भार तीळ.
8 तोंके शोहानिरें.
8 तोके वेखादाणे.
4 तोळे जिंर.
8 तांचे तमाउपत्र.
१. रूपये भार माठ.

80 रुपये भार खोबरें.
१ तोढे लबंगा.
8 तोढे दाखचिनी.
8 तोके मिरें.
२ तोके हिंग.
२ तोळे दगउफूल.

## महाराष्ट्रीय स्वयंपाकशास्त.

## 9 तोके हळद.

4 तोके जायपत्री.
हे सर्व पदार्थ वेगळाले तेलांत तकून कुटून बारीक करून मग सर्व एकत्र करून पुनः बारीक कुट्रन वास न जाईल अशा रीतीनें डब्यांत बालून हा मसाला टेचावा. आाणि गरज लागेल तेठहां भाज्यांत घालावा. तो भाज्यांच्या प्रमाणाने बेताने घालावा. जर तेलांत मसाला तळलेला असेल, तर भाज्यांस फोडणीही तेलाच्चीच घावी. कोणी मसाला तुपांत तकतात, तेठ्हां भाज्यांस फोड़णाही तुपाचीच द्यावी. परंतु तेलापेक्षां तुपाच मसाला ₹वादांत व खमंगपणांत कमी होतो- तथापि रोगी अशाक, पथ्यकारी असेल, तर त्यानें मात्र तुपाचा मसाला खावा. परतु एरण्हीं तुपाचा मसाल्ड खाण्यांत मोठासा अर्थ नाहीं. श्रीमंत लोक डौलाखातर केवक तुपाचा मसाला खातात, तें गौण आहे. मसाल्यांत कोणी कोणी शाहाजिरें मात्र तकीत नाहींत, तसेंच कुटून घालतात

## द काळा मसाल.

एक शेरभर ह्मणनें <० भार मिरच्या छेऊन त्यांत अर्धा शोर ह्नणजे 80 भार धणे, 80 भार खोबरें, 9 भार उनंगा, 8 भार शाहाजिरें, ६ भार जिरें, 9 भार तमालपत्र, $₹$ भार नाककेशर, ₹ भार मिरें, ₹ भार हककुंडें, ₹ भार दगडफूल, $₹$ भार हिंग, \& भार वेलदोडे सालीसकट, आणि ?० भार तीळ, येणेंप्रमाणें पदार्थ ? ० भार तेलांत निरानिराळे परतून निरनिराळे बाराक कुटून पुढें एकत्र करून आणखी बारीक करावे आणि एरंडाचे निखारे तेलांत विझ़ून व्याची पूड करुन सुमारें दहा भार या सर्व मसाल्यांत कालवृन ध्यावी. मिरच्या कुटतांना त्यांत दहा भार मीठ घालावें. येणेंप्रमाणें काका मसाला तयार झ़ल्यावर तो वास न जाईल अशा भांख्यांत किता डब्यांत भरून ठेबून द्यावा. आणि आमटी, सगळी वांगी, सगळी तोंडलीं वौगरे पद़ाथांत स्यांच्या बेतानें घालावा.

## मह़ाराष्ट्रीय स्वयंपाकशास्न.

## चटणी

६ कोथिंविरीची व ओल्या मिरच्यांची.
दोन भार कोथिचिर, दहा भार मिरच्या, एक मासा हिंग, एक तोळा चिच आणि पांच भार ओंक्रे निदान वाऊलेले खोबरें असे एकत्र वाटून वाढावी व तींत एक भार मीठ वाहालें.

## ง तिळाची चटणी.

गोडे तीक दहा भार घेऊन ल्यांत एक भार मीठ, एक भार रिंच, एक भार मिरच्या आणि दोन गुंजा हिंग घालून वाटून बाढावी.
$<$ खोबन्याची चटणी.
ओों खो खर्रें दहा भार खोवून ध्यारें, त्यांत एक भार मिरची, एक भार मीठ, दोन गुंजा हिंग आणि दोन माते आमसू घ घालून वाटावी. ही चटर्णी खुबीदार होते. कोणी कोणी ओलं खोबरें नसल्यास वाळलेळंही घेतात.

## $९$ कढीलिंबारी चटणी.

कढिल्धिनाचा ओला पाला दहा रुपये भार घेऊन ल्यांत चार रुपये भार वाऊर्या मिरच्या घालून तेळांत चुरनुरीत होई पयंत परतून तळाब्या, नंतर त्यांत एक भार $\tilde{\imath} च$ व दोन भार वाळलें खोबरें घालून बारीक बाटून वाढावी, कोणी ही चटणी नुम्ती पूउही करतात. पाण्णी घालून न वाटतां कुटावी ह्नणने पूड होईछ.

## ?. हिरन्या आंब्याची चटणी.

आंख्याबा कीस दहा भार, ओल्या मिच्च्या ? भार घेऊन ल्यांत मीठ एक भार आाणि हिंग एक गुनु घेऊन तें सब्वत्र एक टिकार्णी वाटाबं; ह्नगने फार चांगङीं चटणी होते.

## महाराष्ट्रीय स्वयंपाकशास्न-

? ? जवसांची चटणी.
जबस दहा भार निवडून घेऊन ते खरपूस भाजून ल्यांत एक भार मीठ व दोन भार तिश्वट तांबडें घालून कुटून भुकटा करुन ठेवावा. ही उत्तम चटणी होते. चांगल्या घट्ट दह्यांत काउवून ह्या भुकव्यास तेलाची फोडणी दिखी असतांही उत्तम होईढ.

## १₹ ओल्या चिचेची चटरी-

ओल्या चिचा दहा भार घेऊन त्यांत दीड भार मीठ, व दोन भार तिखट, तीन मासे जिरें, दोन गुंजा हिंग बालून वाटाव. कढईत किना तब्यावर घालून परतल्यास फारच चांगलें.

## १.₹ कवठाची चटर्णी.

पिकलें कवठ असल्यास भाजण्याचें कारण नाहीं. हिरें असल्यास फुपाघ्यांत घालून भाजावें, त्याना मगज सुमारें पांच भार, दी डभार तिखट तांबडेड, एक भार मीठ, मासाभर जिरें, गुंजभर हिंग-एकत्र घालून पाম्यावर वाटून सुमारें तीन भार गूळ घालून कालवून वाढावी.

## 2.8 आवळ्यांची चटर्णा.

आवके दहा भार घेऊन आाजून बी काढ़न टाकावें, त्यांत मीठ एक भार, दीड भार तिखट, गुंजभर हिंग व दोन मासे जिरें घालून वाटावें.

## १.५ आमझुलाची चटर्णि.

सहाभार आमसुलें भिजत घालार्वा. भिजल्यावर बीं काढून टाकून त्यांत वाटल्यावर तीन भार साखर घालून व एक मासा मीठ घालून ती दल्यांत कालवून जिरें व हिंग घ!लून तुपाची फोड़ी घाबी. ही चटणी फारच उत्तम लागते.

## मदाराष्ट्रीय ख्वयंपाखशास्त्र.

## १.६ हारभन्याच्या डाळीची चटरीं

दहा भार हरमन्याची डाळ भिजत घालावी, भिनल्यांदर वाटतेवेकी एक भार मीठ, दोंन भार तिखट, मासाभर जिरें, गुंजभर हिंग, तीन माते चिच, तीन मासे वाळल्या बोचन्याचा कीस घालून एकत्र वाटावें, ह्वणने उत्तम चटरी होईळ.

## ? ง कांकारीची कोर्शिबीर

पांच भार कांकडी चोंनून बारीक चिरावी, किंन किसावी, साउ काढून तो कीस मीठ मातामर घालून चिरून पिकून पार्णी काटृन टाकारें. नंतर आठ भार दल्यांत एक भार मीठ, चार मासे हिरख्या मिरच्यांचे बारीक तुकडे व मासाभर कोर्थिजीर आाणि चार मासे मोहंग्या बारीक वाटून ल्याळा बावून सर्व मिसकून वाढावी-

## १८ पुळ्यांची कोर्शिबीर.

पांचभार मुष्यांचा कीस घेऊन ₹चच्छ पांढरा निघेढ असा पुऊन टाकावा, मग ल्यांत आठभार दहीं, एकभार मीठ, हिखव्या मिरच्यांचे दोनभार तुकडे, व तीनमासे मोहरी पूड करून ते सर्वा एकत्र कालवून वाढाविण.

## १९ जांबांची कोर्शितीर.

पांचभार जांः बारीक चिरून घेऊन ल्यांत सहाभार दहीं, तीनभार साकर, व दोन मासे मोहण्याचा पूड, एकमासा चवीस्तव मीठ असे एकत्र कालवून वाढावी.

२० पिक्ल्या केष्यांची कोर्शिबरि.
केळां गोउ चक्या चिरुन पांचभार ध्याशी, ल्यांत तीनभार साकर आणि सहाभार दहीं कालवून बाहावी.

## no. त्राय स्वयंपाकशास्र.

## 2? पोर्वनसाची काँश़ांशीर.

पोपनीस सोलून त्याच्या पांचभार पाकक्या घेऊन त्यांत चारभार साकर, व सहाभार दहीं लावून मासाभर विलायचीची पूड घालून कालवून वाढाबा.

## २२. अननसार्च कोरिंत्रीर.

अननस सोलून पांचभार ध्यावें. व त्यांत सहाभार माकर, सहा भार दहीं, मासाभर वेलचीची पूढ कालचून एकत्र वाढणें.

२३ पिकल्या खारकांची कोलिंरीर.
पांचभार खारका घेऊन बां कादून बारीक चिरून घ्याग्या. ल्यांत तीनभार साकर व सहाभार दहीं, मासाभर बेलचीची पूड घालून एकत्र करून वाढणें.

## 28 ओल्या खेत्रन्याची कांशिंतीर.

खोबरें ओलें पांचभार चोवून घेऊन ल्यांत आठभार दहीं व चारभार साकर, मासाभर वेढन्चीची पूड घालूम कालवून वाढावी॰

२द के ऊफुलार्ची कोरिंबीर.
केळफूळ निबहून घेऊन पांच भार बारीक चिरावें, ल्यांत पाणी घालून चुलीवर ठेवून उकडून ध्यावे.मग पिकून दोन चार वेकां पा०यानें ₹वच्छ भुऊन ल्यांत अठ भार दहीं, एक ? भार मीठ, तीन मासे मेहरीची पूड आणि गुंजभर हिंग लावून एकत्र काहवून वाढावी-

## २६ काल्याची कोशिंबीर.

केळिच्या गभाँतल कालं कादून बारीक चिरून पाण्यांत टाकानें आणि चिपाइडाँें बुरवुंड घेऊन ल्यानें तें पाणी धुमळावें; हणने केंस निबून जाऊन फोडी बेगब्या होतात. मग स्या फोडी चुल़ावर
 आठभाद दतो, एकभार मीट, तीन मासे ओल्या मिरच्यांच तुकहे, दोंन माषे मोहच्यांची पूह उवून काछबवन्न वादाषं.

२७ आळवाच्या देठर्ंचें रायतें.
आऊकाचे देंठ निबडून घेऊन चिरून, उकडून पाण्यानें स्वच्छ थुऊन दहाभार ध्यावे.व ते पाणी पिक्रन टाकावे.लयांत बाराभार दहाँ, दीडभार मीठ, तीन मासे माहच्यांचा पूड, व दोन मासे ओल्या मिरच्यांचे तुकडे घालून एकत्र काहवून वर हिंग, जिरें घालून तेलाची फोहणी घावी; ह्यणजे उत्तम देंठोंचे रायतें होतें.

## २८ ई्डलिंबाचें रायतें.

लिखिंांची साल काढून फोडी करून चुकावर कल्हईॅचें भांड टेवून फोडजी द्यावी; त्यांत दहाभार पाण्णी, पावशेर गूळ, एकभार मीठ, दोनभार तांबडें तिखट येगेंपमाणें घालून चार कढ येईपयरत शिजवून नंतर खालीं घेऊन वाढाॅें.

२९ हरपररेखज्यांचें रायते.
हरपर रेवद्या उकडून घेऊन आंतील बिया काढून टाकून सुमारें सहाभार घेणें व ह्यांत आठभार दहीं, तीनमासे मोहन्यांची पूड, एकभार मीठ, मासाभर हिरण्या मिरच्यांचे तुकडे घालून कालवून हिंगजिव्यांची फोडणी तेलाचि देणें.

## ३० कारल्यांचें रायतें.

कारलंँ बारीक चिरून दोन मासे मीठ लावून चुरून घेणें व सुमारें सहाभारास आटभार दहीं, तीनमासे मोहच्यांची पूड, एकभार मीठ, गुंजभर हिंग भाजून उावून निच्यांची फोडणी देणें.

मद्वाराष्ट्रीय स्वयंपाकशाए
₹? महालुगांचें रायतं.
परिहिलेल्या हत्य तनमाण करावें.

## ३२ बटाय्यांचँ रायतें.

बटाटे उकडून साल्र काढून वारिक चिरून सुमारें दहा भारांस बाराभार दहीं, तीनभार मोहज्यांची पूड, एकभार मीठ, व एक भार ओल्या मिरच्यांचे तुकडे एकत्र काउवणें व वरून हिंगामेरें घालून तेटाषी फोडणी देणें.

३३ तांबज्या भोपक्याचें रायतें.
भोपळयाची साल काढून चिरून तो उकडून घ्यावा, विकून टाकावी. सुमारें सहाभार भोषक्यांत आठभार दहों, दोनमासे मोहन्यांची पूड, एकभार माठ घालून एकत्र काल वून हिगामिरें घालून तेलाची फोडणी द्यावी.

> ₹४ दुध्या भोपक्याचें रायतें.

दुध्या आपष्याची साल काढून बाराक चिरून उकडून आणि सुमारे सहाभार छेऊन, ल्यांत आठभार दहां, एकभार मोठ, दोनमासे माहज्यांची पूड व हिगमिरें घालून तुपाची फोडणी देगें.

## 3द. ओल्या आवक्यांच रायतें.

दहावीस आवके घेऊन उकडून आंतोल बी कानून, स्यांत आदपाव दहां, दोनभार मीठ, व एकभार मोहन्यांची पूड घालून कालवून हिंगजिरें घालून तेलाची फोडणी देणें.

३द टिरण्या आंब्यांचें रायतें किंवा गोड लेणचें.
आंवे साली काटून बारिक चिरावे. दहाभार फोडी घेऊन चुलि़वर भांडें ठेषून फोठणीम टाकणें. ल्यांत दी़भार मीठ, दोनभार

## महाराण्रीय स्वयंपाकराएल.

तिखट, मासाभर हकद व ६ए गाए पाणी आणि पावशेर गूळ घालून चार कढ येईपयँत शिजविणें. मग खाज्त ऊून वाढणें.

## ३७ ओल्या मिरच्यांचँ भरीत.

मिरच्या चारभार घेऊन भाजून देंट काठून कुसकराव्या, त्यांत चक्रादहीं सहाभार घाल्लून अर्धाभार मीठ, मासाभर कोधिबीर, तीनमासे ओल्या खोबन्यंचा खोव घालून हिंगजिरें घालून फाढढी सुमारें चारमासे तेलाची घावी.

## ३. कणगर नामक कंदाचें भरीत.

कणगर भाजून साल काढून ल्याचा मगज पांचभार वेऊन त्यांत आठभार दहीं, एकभमे मीठ, द़ीडभार तिखट, एक मासा को थिंनीर, चारभार ओल्या खोबन्याचा चोंब, व एकमासा ओल्या मिरच्यांचे तुकडे, गुंजभर हिंग भाजुन लावून जिरें एक मासा, तूप चारमासे याची फोडणी देणें व मग वाढावे. कणगर फुपाब्यांत भाजणें.

## ३९ भेंड्यांचें भरीत.

भेज्यां फुपाघ्यांत भाजून देंठ काटून सुमारें १ भार घेऊन त्यांत दहीं आठभार घालून तिखट एकभार, अर्धभार मीठ, कोथिथार एक मासा व हिंग गुंजभर भाजून लावून जिरें, मोहज्या घालून तेलाची कोडणी देणें.

## 8. कारल्यांचें भरीत.

कारलीं फुगाख्यांत भाजून देंट कादून सुमरें पांचभार घ्यावीं. ल्यांत आठभार दहीं, दी हभार तिखट, एकभार मीठ, दोनमासे कोलिकीर, व दोनभार ओल्या खोबज्याचा चोंब इतके घलून एकत्र काब्वांनें, आणि हिंगजिज्यांची फोडणी देणें.

## महाराष्टीय स्वर्यकाक्ण ल.

मोठीं वांगी भाजून साल काढून अर्घा शोर ध्यावीं. व तथ अडीचपाव दहीं घालून कालवार्वा, मीठ एक भार, तिखट दीडभार, हिरत्या मिरच्यांच तुक्के मासे दोन, को थिबीर दोन मासे, आणि ओलें खाबरें खाउन 9 भार घालावें. नंतर तें सर्व एकत्र हिंगारिें घालून तुपारी फोढर्णी घावी. व वाढावे.

## दे घोक्षाब्यांचें भरीत.

घोसाळयांची साल काढून चिरून बारीक तुकडे पावशेर घ्याने. व ते झांकण ठेवून शिजनवावे. त्यांत पाणी घाल्र्ं नये. पाणी भरलेलें झांकण ठंवावें. शिशजल्यावर काढून घ्यावें. फोडी़ पिकून घेऊन स्यांत दहीं दीडपाव घालावें, को थिनीर दोनमासे, क्दोनमससे हिरण्या मिरच्यांचे तुकडे, तिखट एक भार, व मीठ अर्धाभार घालून हिंगाजन्यांची फोडणी देउन वाढावें.

## 8 ₹ बदाअवांचें भरीत.

बटाटे वीसभार घेऊन उकडून सोलून कुसकरुन बाकी सर्व कृति घोसाळ्याप्रमाणें करावी.

## 88 हरभन्याच्या डाळीचें डांगर.

हरभज्याची डाळ खरपूस भाजून जाडसर दळावी, ती सुमारें पांच भार चेऊुन एक भार तिखट, अर्धा भार मीठ; व दोन माभे कोथिबीर हे सर्व दहाभार दह्यांत कालवून ल्याला हिंगजिरें घालून तेलाची फोडणी देणें.

## 8द उडदांच्या पिठाचे डांगर.

मुगांच्या पिठाचें डांगर, व फुटाण्यांचे डांगर ह्यांचे सदह्ह वर लिहिल्या हरभन्याच्या पिठाच्या दांगरा प्रमाणेंच सर्व कृति समजावी.

## प्दाराध्ट्रीय स्वयंपाकशास्त्र.

 प्रमाणें सर्व आहे.

## 8 ६ मेथकूट.

पका पावरोर हरभच्याची छाळ, अर्था पाव गहूं एक छटाक उडदाची डाळ, व छयक तांदूक,घ्या चारी। जिनसा खरपूस भाजणें, व कढईंत घालून नंतर दळावयाचे वेक्षां त्यांत मसाला घाउावयाचा तो-अर्धा तोका हिंम, चार मासे जिरें, मासाभर दाउाचेनी, चार मासे लवंगा, दोन मासे सुंठ, एकभार धणे, द भार मिरच्या, एक भार मोहज्या, आणि हळन एकभार-ह्या साॅ्या जिनसा एकत्र ल्याच कढईंत साधारण भाजून-कांडून घेऊन-सदर्दू वर सांगितल्या चार जिनसांबरोाबर एकत्र करून दकणें. ह्यणजे उत्तम मेथकूट तयार होईल. पुढें वाढते वेकों चार सहा भार मेथकूट घेऊन तें दह्यांत काहवून ल्यांत अर्घा भार बारीक करून मीट घालून वाढणें.

## 8७ पंचामृत.

ओल्या मिरच्या पांच भार बारीक चिरून घेणें, पांच भार शैंगांचे दाणे भिजत घालून सोलून घेणें, गौडे ताळ चार भार, हे भाजून बारीक वाटून घेंें, मासाभर हिंग, दोन मासे जिंें, चार मासे घणे, मासाभर दालचिनी, दोन मासे लबंगा, मासाभर शहाजिरें, मासाभर विलायची, दोन मासे हळ्कुंडें, छ्या जिनसा कढईंत तक्रन घेऊन बाराक वाटून घेणें, व सहा भार बिंच भिजवून कुसकरून त्याचें पाणी काढून घेऊन चुलावर कल्हईचें ₹वच्छ पातेलें ठंवून ल्यांत एक भार तेल घालून चार मासे मोहन्या, गुंजभर हिंग घालून फोडणी करून ल्यांत वर सांगितलेले मिरच्यांचे तुकडे टाकावे. मग ते तुकडे ठाल होईपयंत ढबकावे, मग भिजलेले व सोललेले दाणे ल्यांत टाकावे, आणि चिचेचेंें पाणी टाकावें. आणि वाटलेल्या मसाल्याचा गोळही। त्यांत गरम पाण्यांत कालवून घालावा. वर दोन भार बा-

## महाराष्ट्रीय व्नंधक्याम.

रोक केलेलें मीठ, आणि पांचे भार ओल्या नारळाचा चोंव घालून


## 8८ हरभन्यार्च डाक.

हरभन्याची डाळ तुमरें दहाभार भिजत घालून भिजल्यावर रोवकांत निथकत हेवून नंतर हिरुव्या आंब्याचा चोंथा किसून घेऊन, एकभार मीठ, एकमार तिखट, तीन मासे हऊन, दोन मासे कोर्थिबर, गुजजभर हिंग भाजून लावणें, आणि हे सर्व एकत्र कालविणें आणि वाढणें; यास ओली डाक अस्से ह्मणतात. आंब्याचा कीस न मिळाल्यास लिबू पिकाँच.

## $8 ९$ मुगाची ओली डाळ.

मुगाची ओली डाक करणे झाल्यास्त वरच्याचप्रमाणें सर्व कृति करावि.

## ५० हरभच्यांची परतलेल़ी डाळ.

हरभन्याची दाळ सुमोरें दहाभार घेऊन भिजवून रोवकींत निथकून घेऊन ओला नारफाचा चोंथा सुमाँर दहाभार घेऊन दोनभार तिखट, एकभार मीठ, तीन मासे हळद, दोन मासे कोथिंचर हे सर्व एकत्र करून कढईत सुमारें पांच मासे तेल, दोन मासे मोहज्या, गुंनभर हिंग घालून वरील एकत्र केलेली डाक ल्यांत फोडणीस टाकून परतवावी. दोन वाफा येईपयंत चुलीवर ठेवून नंतर वाढावी.

## ५? लिबूं.

लिंबू हैं फळ आहे. परंतु भोजनांत याचा उपयोग फार आहे. हैं स्वादिप्ट आणि सारक असून अन्नपचन करणारें आहें; हाणन हैं भोजनांत अヲझ्य ग्राह्य आहे. मीठ पात्र्रावर वाढल्याबनरोबर ल्या

शेजारींच लित्रिची फोड वाढव्याच्ची के आहे, आणि ही चाल सयुा्किक आह. प्रथम वरणभात काल, न्नग त्यांत लिंबं पिऊण्याची चाल आहे. आणि मग कालावलेल्या भातात डिं तूप घ लून भक्षणाम आरंभ होतो. ही चाल आराग्यश्रास्त्राच्या आधारानेंच पडलेली आहे. कारण, वरणभात आणि तूप व लिंचूं हे पदार्थ एकत्र भक्षिल्यानें पित्तशामक, उष्णवातशामक असें शररीरांत होऊन, त्यापासून सारक शाक्किही कोक्यांत उत्पन्न होते; ह्मणन भोजनांत लिबूू हैं अवइय अक्षणांत असावें. लिबाचें लोणचेंही खाण्यास उत्तम आहे. लोणच्याची कुति पुढें सां|मितली आहे.

## द२ आलें.

लिंजूं जसें भोजनांत उपयोगी व स्वादकारक आहे, तसेंच आलेंहीं आहे. आल्याची चटणी चांगली होती. आलें लोणच्यांतही मोठें नामी लागतें. हें शैल्यहारक, सारक व पाचक आणि सवाददायक आहे; ह्मणून आल्याचा उपयोग भोजनांत अवई्य करावा。 कित्येक कोरिाबिर्सीस, रायत्यांस आलें लावितात. आणि कढत̃तही आलें घालितात. आलें घालून कढो वगैरे पद्धार्थ सेवन केले असतां: ते रोग्यासहि। चाधत नाहींतन.

## ५३ लिबांचे लोणनें.

जून झाठेलीं व गाभोकरेलाँ अशतां शांभर लि⿵ंच घेऊन चौकोनी चिरावी.० परंतु चार तुकडे वेगफे करू नयेत. चार फांकी-चिरावाँ. नंतर त्यांत मसाला भराबा. तो मसाळा असा.--अच्छेर मेथ्या बेऊन तेछांत तकाव्या. हिंग दोन भार घेऊन तेलांत तकावां. त्याचभमांण अर्घपान हळकुंडे तेलांत तकाबी. आणि अर्घपाव मिरच्याही तेछांत तळाव्या. नंतर हे सर्व निन्नस निरनिराळे बारीक कहनन एकत्र करावे. आाणि त्यांत अच्छेर मीठ बारीक करून मिसळावें. हायमाणें हा मसाअ त्या चिरहेल्या लिबांत भरून लिचें बरणांत अगर उाखहांयांत भरून ठेवून तोंडेंड बांधून चांगलें झांकण बरेवून

## महाराष्ट्रीय स्वयंपाकरास्र.

घावें. हैं लोणचें दोन तीन माहिन्यांनों चांगलें मून, खाण्याम लायक होतें; आणि तीन तीन वैंपर्यत् न.स. लिबांचे लोणनें जिपें जुने होईल, तितके चांच, अराँ पुष्कळांची समजूत अमून ती सुप्कळ अंक्षाने -- "ह. यांत आलँही घालतात.

## ५४ श्रिबांचें चालतें लोणनें.

चालेंत लोणचें ह्यणने थोडे दिवस खाप्यास टिकणारें, हैं लोणचें ताजेंच खाण्यास चांगलें. आट चार दिवसांनी चिचडतें; ह्नगुन याला चालतें लोणचें असें नांव दिलें आहे. याची कृति अरी-लिबें चहुं. फांकी पहिल्या लोणच्या प्रमाणेंच चिरून-व लिबांच्या यत्तनें पूर्वी सांगितल्या पमाणेंच मसाला तयार करून तुपांत तकून बारीक करून ठेवावा. नंतर कल्हईईचें पातेलें चुलीवर ठेवून ल्यांत लिंबांच्या अदमासानें तूप घालून मोहण्या व हिंग घालून फोडणी द्यावी. नंतर लिनें आसडून ह्मगजे खालवर किरवून मग झांकण ठेवून मंदाग्रीची आंच द्यावर. वाफ आल्यावर ल्यांत मसाला व बारीक केलेले मीठ डिंबांच्या अदमासानें घालून एक कढ येईपयंत चुर्शीवर, ठेवून मग खार्णीं उतरून ठेचावें आणि वाढावें.

## द५ आंव्यांचें लोणचें.

आंवे चांगले झालेले आंत कोईधरलेली, असे आंबट व मक न झाडेले आणि उन्हानें गरम झाले नाहींत असे झ़ाडावरीज काटृन ताजेच आहेत, तोपयंत चिरून आंतील कच्चा कोई टाकून देउन फोडी करान्या, नंतर ल्या फोडी मसाल्य्यांत घालून मिसकून बरणीत भरुन ठेबाव्या; मसाठा येगेममाणें: मुमारें पांचशोर बजनी फोडी असल्यास शोरभर मीठ ध्यावें; अर्धा शेर माहरी,अर्ध पाब हळद, एक तोळा हिंग, पावशोर मिरच्या, मीठ बारीक करावें, मिरच्या बारीक करान्या, मोहरी अरडून पाखडून त्याची डाळ होईल तीही जाडसर दक्न ध्यावी; मग ती मोहच्याची पड एक द्विवस

## महाराष्ट्रीय स्वर्याकशास्न.

भिजत घालाबी; दोओ दिवरीी मोहरी ताकांत खूप चहेपयंत धुसऊवी; मग मिठासहित किक के.लेखा वर सांगितलेला मसाला फोड्डोंत मिसक्न ल्या सर्व फोडा चन्यासहित बरणींत घालुन त्यांवर घुसकलेले मोहरीचें पाणी ओताव; ति जिलाचें तेल पावशोर घेऊन मासाभर हिंग व तोळाभर मोहरी घालुन नि करून ल्यांत ओतून चांगें खालवर हालवून मग बरणीस चांगलें झांकण घालून तोंड बांधून ठेवून द्याॅं; आठचार दिवसांनीं सोहुन हालवून फोड़ी खालचर होतील अशा रीतीनें हलवून टेवून घावे. महिना पंधरा दिवसांपामून हैं तोणचें खाण्यास आरंभ करितात. आंव्यांचें लोणच वर्ष दोन वषँपयंत देखील चांगेंडें राहतें. मात्र 4 हिली मृगरीतलाई झाल्यावर होणने घालावें.

## ६६ आंब्यांचें चालतें लोणचें.

गोरभर आंब्यांच्या फोड़ी ध्याव्या, चुल्लीवर कब्हईचे पातेलें ठेवून त्यांत दोन भार तेल किंवा तूप घालून दोन मांस मोहरी व दोन मासे हळ₹ घालून फोडरी करावी; नंतर त्या फोडी फोडरीस घालून एक वाफ येऊं घावी; नंतर पांच रुपये भार मागें सांगितल्याप्रमाणें मसाला, आाणि दोन भार मीठ व अच्छेर सुमारें गूक घालून चांगला कढ येईपय์त शिजवून मग खालॉं उतरुन वाढावें. हैं लोणनें आठचार दिवस टिकतें.

## ६७ इतर पदार्थांचीं लोणचीं-

करवंदें, आलें, ईडलिलें, मिरच्या, भोकरें, हरपररवज्या, करकेन, वरगरे पद्धार्थंची होणचीं तूर्तातूर्त खाण्याकरितां चांमल़ां स्वादिए होतात. खारका, चकळाच्या रूंगा, पठारीच्या रोंगा यांचींही लोणर्चीं होतात. पण हे नुस्ते बारीक प्रकार व किरकोळ लोणचीं आहेत. मुख्य ऐोणचीं ढ़ोनचः आंब्यांचें व लिबांचें.

## पहिला भाग समाप्त.

$$
\begin{aligned}
& \text { पाकनर्पण, } \\
& \text { अथवा } \\
& \text { महाराष्र्रीय स्वयंपाकशास्त. } \\
& \text { भाग दुसरा. } \\
& \text { शाकमाज्या. } \\
& \text { श्बाटचांची भाजी. }
\end{aligned}
$$

बटाटे अर्षरोर घेऊन उकहृन बरीख साउपरें कादून टाकृन रिराते; नंतर एकमार मीठ, दोधभार मसाल, आणि ओल्या ख्बोःज्याचा चांक चारे भार व कोष्थारिर एकभार घालून कठई चुछिवर
 मोहिण्या माताभय बबून्न फोडणी घाबी. आाणि चांगकी झ्ञाज्यांने किकाना उ๔यण्योंने परून ती. वानावा.

दसरा भकार—सार्धी भार्जी.
बटाटे अर्धाशोर घेऊन चिहून दोनभार तांबडें तिबट किचा काळा मसाला घलून एकभार मीठ घालून आणि खोबन्याचा चोंव दोन भार व कोथिबीर एकभार घालून तेलांत किना तुपांत फोडणी करावी. बेताचे पाणी-ह्मणने बटाटटें रिजतील इतकें बेतानें पाणी घालावें. आणि शिाजल्यावर वाढाबी.

२ कोबीच्या कांख्याची भाजी-
कोबीचा कंद बारिक अर्षांशेर चिरून ध्यावा. त्यांत भिनलेली हरभज्याची दाळ पांचभार घालून मीठ एक भार, मसाला दोन भार,

ओल्या खोबन्येाना चौंन चार भार, कोचिबीर एक भार घालून दोन भार तुपांत किवा तेषेंत जिंग मोनच्या घालून फोडणी द्यावी. आलि
 मग खार्लां उतरून वाढावी.

## ₹ फणसारी भार्जी.

जन फणस फोडून गरे काढावे. गज्यांतीङ बिया ठ̃ंचून त्यांबरीब पाचेका काढून त्या गच्यांत मिसकान्या. नंतर बरिीक चिरुन अर्घाशेर घेऊन दोडभार मीठ, दोन भार तांबंडे तिखट, चार भा₹ खोबन्याचा चोंद, एकभार को थिबीर इतके एकत्र करून तेल्ञांत किंना तुपांत फोडणी देऊन सुमारें चार भार पाणी घालून शिजू द्यावी. मग काढावर्.

## 8 घोंसाक्यांची भाजी.

घॉसाकीं वारीक चिरून-त्यांत हरभज्याची डाळ भिजलेली घालून-तेलांत क्किवा तुपांत फोडरी द्यावि. फोडी अर्धाशेर असल्यास एकभार मीठ, दोनभार मसाला, दोन भार खोबज्याचा चोंव व कोधियीर एकभार घालून पाण्यानें भरलेलें भांडे वर झांकण ठेवून चांगजी खाउवर येईपथंत रिनूं द्यावी; मग खालीं उतरून काढावी.

## द हिरण्या केळांची भाजी.

केळांची साल काटून ती चिरावीं, अर्षाशेर फोड़ी असल्यास दोन भार म्रसाला, एकभार मीठ, दोनभार खोत्याचा चोंत्र व एकभार कोथियेशर घालून तेलांत किचा तुपांत फोडरी घ्यावी. दोनभार पाणी घालून शिनूं घ्यावो. मग वाढावी-

## ६े पढबळांची भाजी.

पउअæiंच्या चकत्या चिरून अर्घाशेर ध्याव्या, स्यांत भिजलेली

## महाराप्र्रीय स्वयंपाकशास्ब.

हरभन्याची किसा तुरीची डाळ चारभार घाठारी; एक भार मीठ, दोनभार मसाला, एकभार खोबन्याचा चोंव, कोर्थिबीर घालून फोडणी द्यावी. कर पाण्यानें भरलेलें भांडें झांकण टेचाने. शिजल्भावर बादावी.

## ७ ढुध्या भोपक्याची भार्जी

दुध्याभोपका साउ काटून बारिंक चिरावा, ल्यांत मुगाचीं। डाढ भिजढेखी अर्धाशोर भोषफा असल्यास चारभार घालावी. मीट एक भार, मसाउा दोडभार, खोंच्याचा चॉंव दोनभार घालून कोर्थिवीर घालावी, आणि फोडणी द्याती. वर पाण्यानें भरलेल भांडें झांकण ठेबून रिजूं द्यावी.

## < ताँडल्यांची भाजी.

तोंडल्रां उभाँ चारफांकी चिरार्वां. दोनभार मसाला, एकभार मीठ, दोनभार खोबज्याचा चोंव घालून फोडणी तेलांत किसा तुपांत द्यावी. पाण्यानें भरलेलें भांड़ें झांकण ठेवून शिजू द्यावी.

## ९ दोडक्यांची भाजी.

दोइक्यांच्या साही काढून फोडी उम्या चिरण्या; त्यांत हरभन्याची भिजलेली डाळ अर्थांशर फोडींस्स चारभार ध्यावी. दोनभार मसाला, एकभार मीठ, दोनभार खोबन्याचा चोंव घालन फोडणी तेउाची किवा तुपाची द्यावा. पाण्योने अरलेंल भांडें झांकण ठंवून शिजू द्यावी.

## ?. कारल्यांची भाजी.

कारलीं चांगलीं कोंवकीं घेऊन चकत्या चिरून अर्घाशेर घ्यावीं. थोढें मीठ लावुन त्या चकत्या चांगल्या कुसकरून साफ पिकून त्याचे निघेढ तेक्हढें पार्णी काइहून टाकानें. नंतर एकभार मीट, दोनभार

मसाला, चारभार खोইज्याचा चोंब, इत्या़िद घालून चारभार तलाल हिंग मोंन्या घलून फोडणी करावी. चांगली चुरचुरीत होईपयंत कढईंत ही भाजी परतावी. मग वाढावी.

## ?? मसाल्यारीं कारलों.

अर्धांशोर कारली घेऊन वांग्याद्रमाणें चौकांकी चिरून साहामासे मीट बाराक करुन त्यांत भरून पुचंडी करून दहपून ठेवावीं. ह्नणजे त्यांतील कडनट पाणी निघ्यून जाईल, व दीउभार मसाला, दीउभार माठ घालून खारिक वाटून तयार करावा. त्यांत दोनभार णिचेचा बलक घालावा, दोनभार गुळ घालावा, आणि हे सर्व मसाल्यासह एकत्र कालवून त्या कारल्यांत भरावे. नंतर चारभार तेलांत हिंग मोहन्या बेतानें घालून फोडणी द्यावी. खोंबड्याचा चांन एकभार, एकभार कोथिंचीर व पांचभार पाणी घालून मंद अग्रीवर शिजूं द्यावीं. अंगाबरोंबर रस आहे असें पाहून खालीं उतरून वाढार्वी.

## ?२ वांग्यांची भाजी.

वांगीं अर्धा शोर चेऊन देंठ काढून फोडी करून चिरावी. ल्यांत दीडभार मसाला, एकभार मीठ, दोनभार खोबन्यांचा चोंव व कोर्थिजीर घालून तेलांत हिंगमोहज्या घालून फोडजी द्यावी. चारभार पाणी किंबा सहाभार पाणी घालून मंदान्रि|वर शिजूं द्यावीं. पाणी अंगासरसें टेवून खाली उतरावी.

## ?.३ सगळीं वांगी.

वांगी कोंवर्ं व तार्जी आกि लहान लहान घेऊन चौफांकी चिरावां. देंठ थोडे थोडे ठेवावे. अच्चेर वांग्यांत सुमारें दोनभार मसाला आणि दी़भार मीठ घेऊन कारल्याममाणें भराबी. आणि च्यारभार खो₹न्याचा चोंव व सहा मासे चिच व एकभार गूळ घालून चारभार तेलांत फोडणी द्यावी, पाणी पांच

## स्व्वयपाकशास्न.

..५' भार घालून मंदाम्रीवर शिजूं द्यावी. नंतर अंगाबरांचर रस राहिला अर्सें पाहून खालीं उतरावें.

## 9.8 मसाल्याचीं तोंडल्लीं.

सर्व कृति सगळया वांग्यांप्रमाणें.
?.द घेवड्याच्या शोंगांची भाजी.
अर्ध शेर रेंगांच्या दोहीकडचे देंठ, रिगर, अग्र वैगेरे काटून शोंगा मधोमध โिंजून मोडून ध्याठ्या व एकभार मसाठा, मीठ, ओल्या खोंबन्याचा चोंव घाल़न तेलांत फोडणी देऊन मुमोरे चार भार पाणी घालून भाजी शिजूं द्यावी.

१६ मुळ्यांच्या शेंगांची भाजी. सर्दहू वर लिहिल्या घेवज्यांच्या शेंगांम्रमाणें.
? ง वालपापड़ीच्या शोंगा. सदरपमाणें कृति.
१. ड गवारीच्या शोगांची भाजी. वर प्राणें.

१९ ददग्याच्या शोंगांची भाजी. सदर प्रमाणें.
२.० चवळीच्या शंगांची भार्जा. वर बिहिल्यापमाणें.

## २? शोवग्याच्या शेंगांची भाजी.

रोवग्गाच्या रोंगा कोंबक्या घेऊन ल्यांचे चार बोटे लोंबिचे तुकडे करुन चिराइ्या. व एकरोर सुमार्रें घेतल्यास, दीहोर् पाख्यांत घावून उकहृन घ्याव्मा, मऊ झ्ञाल्या महणेज काटून घेउन दोन भार तांबेंड निबट, दोन भार मीठ, जिन्यामिन्यांचि पूंड एकमासा, खोबन्याचा चोंव चारभार, हलद दोन मासे, येणेपमाणें मिसक्ण त्यांधा हावून तेलांत ससपूत फोडगी घ्यापी. आणि पांकभार सुमों हरभन्याच्या हाकीचें पीठ पाण्यांत काउबून तें पाणी ल्यांत घालून शिनूं घावें. भाजी उत्तम होते.

## महारार्ट्रीय स्वयंपक्कसास्न.

₹₹ भैंख्यांची भाजे?
भेंज्या देंग काटून आंगुकभग जाडीच्या चिरून फोडी करुन तुवांत फोड़णी द्यावी. अच्छेग भैञ्यांस दीउभार तांबडें तिखट, एकभा₹ मीठ घालावें. पाण्याछद्दल अर्चाव ताक चालून शिनूं द्यावें. ताक न मिळाल्यास दोनभार โिचचचा बडक घालावा, अथचा हे दोन्ही आंबट पदार्थ न घालनां, भैं्यांच्या फोडो नुसत्याच तेलांत परताव्या व चांगली वाफ येऊं देऊन शिनूं घ।

## २₹ करडुल्यांची, भाजी.

कारल्यांच्या चकत्यांच्या भाजीपमार्णें करावी.

## 28 परवरांची भाजी.

परवरें चांगर्जीं कोंबकीं घेऊन चाई फांकी उर्भों चिरून घेऊन अच्छेर फोडी, दीड भार मसाला, एकभार मीठ, चारभार खोच=याचा चोंव व एकभार कोर्थिनीर घालून पांचभार तुपांत फोडढणी देऊन घार पांच भार पाणी घालून कोरडी व चुरचुरीत होईपयंत शिजूघ्यावी. ही भाजी फार उत्तम आहे. पथ्यकन्यास तर फारच चांगही. ही भाजी पार्णी न घालतां नुम्या तुपांत पर्तूनही। कासेतात.

## २द सुरणाची भार्जी.

मुरणावरील साल कानून बारीक निरूून अर्धाहोर फोडी ध्यान्या, त्याला दीडभार मसाला, एकभार मीठ, पांचभार खोबच्याचा चोंव, एकमासा हळ₹ घालून दोन भार तेलांत किंवा तुपांत दोन मासे मोहन्या, एक गुंज हैंग घालून फोडणी द्यावी. चुरचुरीत परताव्या. नंतर सहा मासे शिचेचा बलक एकभार गूळ वरून घालावा. आणि झांकण ठेवून चंगली वाफ आल्यावर खार्डीं उतरून ध्यावी.

## महाराष्ट्रीय स्वयंपाकशास्ब.

२६ के कफुलाची भाजी.
के ऊफुलावर्गल पाः्या काटुन व हंख आणि अंतील पांदच्या पाकब्या कानून ते बारिक चिरांक. मग अर्धाशोर केछकुलाच्या चिरछेल्या भाजीळा अर्वाशेर पाणी घालून उकहून घ्याँे. नंतर दोन तीनदां पाण्यानें ₹वच्छ घुघावें हहणंज कानें पार्णी निवून जाईळ. मग तांबड̈ं तिखट दीङआा₹, मीठ एकभार, हळड् मासाभर, कोथिथीनार मासा एक व खोबन्याचा चोंच एकभार घालून दोन भार मुगाची भिजलेली डाळ घालून तेलांत किना तूपांत फांडणी घ्यावी. भाणि चुचनुरीत परतून घ्यावी.

## २७ आळनाची भाजी.

आकून्ँ पानें व देठो सोलून बारीक चिरून अर्षाशेर घ्यावी; नंनर भिजलेली हरंभन्याची डाक, हरभरे, वाटाणे, अईईमाचे दाणे, पादटे, बँगगरे कोणनंतो हो कधान्य भिजलेलें पांचभार ध्यानें. पहिइ्यानें पातेन्यांत भाजी घालून पाछरोर पाणी घालून शिजत ठेवाबी. त्यावर झांकण ठेचाने. शि़जनखी महणजे बोटचेपी झाल्यावर पार्णी वेळून कानून ल्यांत वर सांगितल्यापमाणें भिजलेलें कडधान्य पांचभार घालून पाणी ऊन दहाभार घालावें. आाणि पुनः शिजत ठेवारी. चांगढी वाफ येऊन गेल्यावर ल्यांत चिचेचा बలक एकभार, गुळ एकमार तांबडें तिखट एकभार, मीठ एकभार आाणि हरभच्याचे पीठ एकभार, कालिवून भार्जांत हैं सर्व घालानें. मिछाल्यास मुब्बांच्या चकल्याही। दोनभार घालाव्या. आणि सर्व एकत्र झाल्यावर भग दोनभार तेल किका तूप पकींत चांगलें तापवून ल्यांत मोहध्या व निरें मासाभर आणि हिंग दोन गुंजा घालून खमंग फोडणी बावी. आाणि झांकण ठेचावें. मिळाल्यास कोर्थिबीरही फोडणाच्या वेकीं घालाबी. नंतर चांगली वाफ आल्यावर खार्लीं उतरून वादावी, ओलें खोबरेंही बाढण्याच्या वेकीं घालावें.

## महाराष्ट्रीय स्वयंपाकशास्न.

## २८ चाकवताची भाजी.

चाकचताची भाजी अर्धाशेर चिल्न ध्यावी. ल्यांत पांचभार हरभर्याची भिजलेली डाळ वालून दहाभार पाण्यांत शिजत ठेवावीगिजल्यावर एकभार तांबड्डें तिखट, एकभार मीठ, कोतिबीर चालून तेबाची अगर तुपाचि फोडणी चुरचुरीत पऊानें वरून द्यारी. आंचट थोडें घालावे.

## २९ चुक्याची भाजी.

चुक्याची भाजी निसून व चिरून घेउ.न अर्वांशेर भार्जींत पांचभार हरभन्याची डाळ भिनलेली घालून दहाभार पाण्यांत शिजत ठेवावी. शिजल्यावर दोनभार हरभन्याने पीठ कालवून घालावें, आाणि एकभार तांचडें तिखट, एकभार मीट घालून तेलाची किवा तुपाची फोडणी करून वरुन पऊिनें घ्यावि. गूकही एकभाई घालाना.

३० घोळाची भार्जा. सदर्दू प्रमाणें कृति.
३? चंदनबटवा. सदर्हू म्रमाणें.
३२ पाल व. सदर्टू प्रमाणें.
३३ मेथ्याची भाजी. सदर्दूर्वमाणें.
३८ हरभन्याची भाजी. सदहू प्रमाणें.

## ३द माठाची मोकळी भाजीं-

माठ कौंबका निवडून चिरून अर्घाशेर घ्यावा. नंतर पातेले चुलीवर ठेवून तेलांत भाजी फोडणीस टाकावी- एकभार तिसट व एकभार मीठ घालून आसडावी व वर झांकण टेवून वाफ येकं घ्याबी. बाली मंदाग्रि असावा. शिजली महणने उतरून बाढावी.

३६ पोकळ्याची भाजी. सदर्दू प्रमाणें करांबी.

## महारार्ट्रीय स्वयंपाकशास्र.

३७ राजगि=्यानी भाजी सदर्वप्रमणें.
३८ मोहरीच्या पाल्याची भाजी सदर कृति.
३९ करउईती भाजी-चुक्याच्या भार्जा प्रमाणें.
80 अंबाडचाची भाजी.
अंचाडा कोवका अर्बार्रोर निसून बेऊन बारीक चिरावा. छटाक तांदुऊाची एंक्रिवा ज्वारीची कर्णी भरडून ध्यावी. पातेल्यांन भाजी व कर्ण घालून त्यांत पांश्रार पार्णी घालून शिजूं द्यावी. शिजल्यावर दोनभार तांचनं तिबट व दीइभार मीठ, दोनमासे हक₹ घालून नंतर पळानें गरगटून वरून एकभार तेल, दोनमासे मोहच्या व दोन गुंजा हिंग घालून पढीनें खरपूम कोडणी द्यावी.

## 8? आळूच्या वडचा.

अळचार्चां पानें चांगलीं पुसून घेऊन अर्धाशेर पानांस दहाभार हरमज्यानें पीठ, तीनभार कर्णीक, दीडभार मीठ, दोनभार तिखट, मासाभर हळद, दोनमासे कोर्थिबीर, दोनमासे चिचचचा बठक, मासाभर जिज्यांची पूड इतके घालून काउवून-ते घट हातास लागेल असे घेऊन पानाच्या मागील भागास लावावे. एकाकर एक पानें ठेवून वककटी करावी. ल्या वळकटया पातेल्यांत शोरप।णी घालून व कडब्याचा पाचोळा घालून उकडून काढान्या. नंतर अर्धा अंगूळ जाड अशा चकल्या चिरून पावशेर तेल्रांत तकून ध्याण्या. किंवा अर्धापाव तेलांत फोडर्णिस टाकून द्याज्या.

## १२ कोथिथिरीच्य। वड्या.

कोथिंबीर पावरोर कोंबकी घेऊन निसून बारिक चिरून घेऊन स्यांत हरभन्याच्या डाळीचें भरड पीठ पावशोर घालून, व तांबडें तिखट एकभार, मीठ एकभार, जिन्यांची पूड एक मासा, हळन एक मासा घालून सर्व जिन्नस एकत्र करून घट्ट कालनावे, आणि

मकून त्याच्या षळ्या करून दोन तीन आंगुक लiंबीचे तुकडे करून ते उकडून काढावे. आणि नंजर बारीक चकत्या कलाप्रमाणें कापून तेऊांत परतून ध्याव्या.

## ६₹ भरज्याच्या वङ्या.

हरभन्याची डाळ व गहूं समभाग अर्धांशार घेऊन भरड दळन तें पीठ ध्यावें. ल्यांत मोहन, तूप दोन भार, मी़ एकभार, तिगवट तांबडें दोनभार, जिन्यांची पू ड एकमासा, अस सर्व पदार्थ घट्ट कालवून-त्याच्या अंगूळ जाडीच्या पोळ्या लाटून पातेल्याच्या तोंढास फइकें बांधून त्यावर एकेक पोंका ठेवून चांगल्या उकडून हमणने शिजवून काढाढ्या. यापमाणें सर्व पोळ्या शिजवून काढिल्यावर ल्यांचे लहान लहान तुकडे काषपन-ते तुकडे पांचभार तुपांत हिंग अर्घमासा, जिरमोहहंज्यांचें मिसकण ती।न मासे घालून फोंडर्णास टाकून परतून घ्यावे.

## 88 पाटवडचा.

हरभन्याच्या डाळीचें पीठ अर्धाशोर घेऊन शेरभर पाण्याचे आघणांत खोबें चारभार, तांबडें तिखट एकभार, ठवंगा दोन मासे, मीठ दी़भार, हिंग अर्धामासा, घणे एकभार, को थिबिहर एकभार, असे एकत्र त्रपांत किवा तेलांत परतून घेऊन पूड करून त्या आधण आळेल्या पाण्यांत हा सर्व मसाला घालावा. नंतर मागून पीठ घालावें. व शिजूं द्यावें. शिजल्याबर खार्डों उतरून बेऊन ताटाठा आंतून चारमासे तूप लावून त्यांत हैं बेसन ओतून थापावें. मुमोरे अर्बा अंगूळ जाडीची वडी होईल, अशा बेतानें बेसन ओतावंने. अर्शी तारेट थापावीं. आणि चतुक्कोन किवा बदामी वक्या कापाव्या. ल्यांबर ओल्या नारळाचा चोंक व विलायचीची पूड पसरून मग वङ्या कापून वाढाव्या.

## महाराए्ट्रीय स्वपंपाकशास्र.

## 8 द भर्जों.

हरभन्याच्या डाळीचे पीठ पाण्यांत कालवृन पावशेर पीठ असक्यास त्यांत तांबें तिखट एकभार, मीठ दीडभार किता सठवाभार, को थिबिर अर्घाभार, जिन्यांची पूड अर्घामासा, हिगपूड अर्घामासा, यापमाणें घालून कालवून तंलांत तकणें असल्याम तेलाचें मोहन दोनभार आणि तुपांत तकणें असल्यास तुपार्चे मोहन दोनभार घालून घट काष्टवून रुपया येन्हडी पातक, व वाटोलीं तकून काढावां.

दुघ्वांत व गोड दल्यांतही भज्यांच पीट कालवितात. याप्रमाणें तथार केलल्या पिटांत घोसाक्याच्या चकल्या, केळाच्या चकल्या, वांग्याच्या चकत्या, अगस्त्याच्या फुठांच्या कल्या, विज्याचं पानें, मायाकूर्चों पानें, ओंब्यांच्चाँ पानें याप्रमाणें नाना प्रकारच्या पदार्थांची भरवण घालून श्रीमंत लोक भर्जा तकून खातात; ती कार मुंदूर व खुपतुवुर्शात होतात.

हैं पीठ फार घह कालवून नुस्त्या पिठाचेच सुपारी एव्र्डाले नाड गोके करून तऊले हणणजे त्यांस बोंहें असें ह्यगतात कितथेक लोक उडदाच्या डाळींचे पीठ कालवून ल्याचे वडे करितात.

## 8६ ही युज्यांची उसक.

पावशेर हरभरे निसून निवडून एकरात्र $1 \times-=$ पालन ठेबाले नंतर दुसरे दिवशीं काढून पाणी निथकून रोवक्षोंत, किवा फडक्यांत ढिली गाठोढी बांघून टांगून ठेवारी. चांगले मोड आठे ह्नणनेपरातीत घेऊन एक भार तांबडें तिबट, एक भार मीठ, चार भार ओर्याखोबन्याचा चोंव,एक भार को ाथबीर असे घालून कालवून चुल्ञीवर पातेलें किना कढई ठेवृन ल्यांत दोनभार तूप किवा चांगले तेल, मासाभर मोहरी, अर्धामासा हिंग, इ्यादि घालून फोडणी देउन चांगती वाफ येईपयंत टेवून परतून ध्यावी. ह्यणजे चांगली! उसळ होंते.

## २७ वागल्या डाळीची उसळ.

हरभज्याची पावशोर डाऊ भिजत वालाती. चांगली भिनल्याजर वाटून-मग त्यांत एकभार मीट, एकभार तांचडें तिबड, एकभार कोथथिबीर, अर्धामासा हिंगाची व निज्यांची पूड ड़तके पद्रार्थ वालून कालवून--मग पातेल्यांत किका कहईंत तेलारी फोतुर्गी देऊन
 चारभार बालावा.

## $8 ८$ सोलाण्यांची उसळ.

हरभच्याचा ओला टाहाका (ढाका) आणून त्यांताल सोलाणंण पावशोर घेऊन ल्यांत अर्षाभार तांचंबें तिखट, पाऊणभार माठ, पांचभार ओल्या खोकन्याचा चोंव, एकभार कोथिंबीर घालून कढईत तेउाची खरपूस फोडणी देऊन परतून ध्यावी; ह्मणने उत्तम होते.
$8 ९$ ओल्या वाटाण्याची उसळ. ही अर्शीच कराबी.
५० बिरडचांची उसळ. सर्₹ह्व प्रमाणें कृति.
बिरडी-ह्मणजे भिजलेले वाज़ मोलून-मोड आले असल्याम फारच उत्तम वर प्रमाणें सर्व सरंजाम घनव. जिचाच कोरणी घालून चांगली वाफ येईपयंत रिजे चापा-

## ५? फोटर्णाचे पोहे.

पोहे पावशेर निसून पाखडून घेऊन थोडे भिजत वालून मऊ झाले ह्मणजे बाहेर काढून त्यांत अर्धापान ओले सोलाणे, किंवा वाटाणे मिसकून एकभार मीठ, एकभार तांचड̈ं तिखट, एकभार कोर्थिजीर, अर्धा मासा हिंगाची पूड व जिज्यांची पूड घालून तेलाची खरपूस फोड़णी द्यावी. एक वाफ येईपयंत शिनूं देऊन नंतर ल्यांत सोबन्याचा चोंच पांचभार घालून परतून ध्यावे; ह्नणजे उत्तम होतात•

## भाग २ रा समाप्त.

## पाकदपण,

## अयवा <br> महारष्ड्रीय स्वयंपाकशास्त.

## भाग तिसरा.

## पापड सांडगे वंगैरे.

? तांबडे भोपळ्याचे सांडगे.
भोपका किसावा, तो कीस शोरमर असल्यास्त लांत भंज्या अर्ध शोर चिहून घाउांच्या, ओल्या मिरच्चा पांच सहा भार वारीक चिरून घालाब्या; तांन भार आलें किमून घाठवँ, तीनभार गोडे तीळ, कोलिंनिदीर तींन भार, हिंग दोन मासे, मीठ तीन भार यापमार्णें एकंदर करून सर्व जिनसांच्चे तें मिसळण उबकांत बारीक कुटून ल्याचे सांडगे करून उन्हांत वाळत घाठावे. सांडोे मोघ्या बोरा एवेढे घाठावे. खउबडीत वाळल्याबर मग तेखांत किंता तुपांत तळून खावे.

२ कांकडींचे सांबगे.
कांकडी, कोहळे व भेंद्या समान घेऊन कांकडी व कोहळे किसावे व भंज्या बाराक चिग़ाइ्या. ही मिसकण सुमारें श्रेरभर घेढ़न लांत तांक्या भोपक्यास्स सांगितल्यापमाणें मसाछा सर्व घालून सर्व जिन्नस एकत्र कुटृन मोब्या बोरा एवेहे सांडगे घालून वाळनवेव. नंतर ते $\begin{aligned} & \text { in किसा तुपांत तबून खावे. }\end{aligned}$

## ३ कोहळ्याचे सांडगे.

कोहके किसून रोरमर ध्यावे. माठठ दोन भार घालावें. मग बाकी सर्व कुति भोपब्याचे सांङग्या भमाणें.

## महाराष्ट्रीय स्वयंपाकशास्र.

## 0 तिळाचे $1.0 \%$

गाडे तोक बीस भार घेऊन धुवून घोंगडीबर चोकून त्याची टरफल पाबडून का हून चांगले चवच्छ करावे. रताकी रॉरभर घेउन तूप लाबून भांज्यांत भरून खालीं मंदाग्राषी आंच द्यावी. शिजल्यावर थोडी निवू देऊन नंतर ल्यांवरील माल काढून मग तो कुसकरून बारीक करावी. आणि त्यांत सदर्हू तीक घालून दोन भार मीठ, एक भार तांबडें तिखट, जिरें व हहंग यांची पूड तीन मासे, यापमाणेँ घालून कालवून घोतरावर सांडंग घालून वाळबावे, नंतर तेलांत किजा तुपांत तळून खावे.

द चिकवडयांचे सांडगे.
गहूं चांगले शेरभर घेऊन थोडे भाजून दोन दिवसपय์त भिजत घालून नंतर पास्यावर वाटावे. नंतर त्यांत चार शोर पाणी घालून कालवून जाड कापडान्नें गाकून घ्याेे. चोथा टाकून द्यावा; आाणि गाळलेलें पाणी कांहीं वेळ तसेंच ठेवावें. हणने वर निवका येई़, ती ओतून घावी. आणि खाली राहिलेली चिकी एक शेर पाण्याचे पातेल्यांत चुलीवर आधण ठेवून अाधण आले ह्मणजे त्यांत घालावो. नंतर लागलीच दोन मार तूव, दीड भार मीठ, अर्ष मासा हिंगाची पूड व तीन मासे जिज्यांची पूड अरी त्यांत टाकावी. मग पळोनें चोंगलें ढवळावें. चिकी घट झाल्री ह्मणजे घोतरावर सांडगे घालून वाळवावे. आणि मसंगीं तेलांत किवा तुपांत तकून खावे.

## ६ तांड़ळซच्या पिगाचे सांडगे.

तांदूळ चांगले जुने सडीक घेऊन थोडे भाजून धुऊन वाळवून बारीक दळावे. पिठाचे दुप्पट पाणी आधणास ठेवून ल्यांत शेरभर बननी पीठ असल्यास दोन भार मीठ, एक मासा हिंग घालून आघण झाल्यावर तें पाठ घालावें. ढवकून वर झांकण ठेवावें. शिजून साधारण घह क्ञाल्यावर खालीं उतरून निवाल्यावर सांठगे घालावे. सुकल्यावर तकावे.

## उ डाळीचे संडगे.

हरभन्याची, भुगावी, उउदाबी ल्या तिहतंतून कोणतीही दाळ शेरभर बेऊन भाजून भिजत चार घटकापयंत घालाबी- नंतर काटून बाटाबी. बाटतेषेछीं ल्यांत दोन भार मीठ, एक भार तिखट, एक मासा हिगावी पूड, मासाभर जिब्याची पूड्ड घालून एकत्र काठवून ल्याचे सांडगे चिकवअ्य|च्या संड़ग्या पमाणें घालून बाळनावे.

## 6 उडदाचे पापड.

उउदाची डाळ पुता शेरभर घेऊन दक्नन बारीक पीठ करावें. ल्यांत जिन्याची पूड एक भार, मिज्याची पूड तीन मासे, हिंग तीन मासे, पापडखार सहा मासे, तांबर्डें तिखट चार भार भाणि मीठ तीन भार यापमाणें एकत्र बारीक कुटून त्या पिठांत घालून केकाचें आंतलें पांढरें सोंपट कुटून त्याचे पाणी का हून ल्यांत किवा दुधांत अथवा कोहब्पाचे पाण्यांत कालवून घट्ट गोळा करावा. मग तो गोळा पाघ्यावर घेऊन कुटून मऊ करावा. नंतर रुळाप्रमाणे वाटोका लांब तो गोळा सारखा करून त्याच्या सारख्या व गेल ककत्या कापां्या. आणि मग पोळपाटावर पोक्यांप्रमाण्णें एकेक चकती लाटून पापढ करावे. आारे उन्हांत वाळवून अरून ठेवावे. मग तेलांत किता तुपांत तकून खावे. अथवा निखाज्यावर भाजून खावे.

याप्रमाणें मुगाच्या डाबीचे व मटक्यांच्या डाळीचेही पापढ करितात.

पापडाची हाळ घुवा करण्याची कृति अरी आहे कीं, उडीद निबडून घेऊन चार घटका पाण्यांत भिजत घालून भरडून डाळ करावी. उाळीस ताक ठावून वाळनावी, पुनः ते $\overline{\text { पाणी लावून वाळ- }}$ वारी आाणि पग सढावी, ह्मगने ख्चच्छ पांढरी होई.

## ९ गुरवली पापड.

उददाची उाळ सोत्रीव अरी अर्षाशेर दळून छ्यावी. केळीच्या सोलाचें पाणी बउन ल्यांत दोन चार बिंबें पिळार्वां. मग ल्या

## महाराष्ट्रीय स्वयंपाकशाब्न.

पाण्यांत मीठ दीढ भार, हिंग एक मासा, जिरें दोन मासे, पांढन्या मिन्यांची पूड दोन भार आणि पांढर्या केलेल्या मिरच्यांची पूड दोन मासे याप्रमाणें पदार्थ बारीक करून त्या लिबू पिकलेल्या पाण्यांत घालून चुलीवर ठेवून कंढू घावे. नंतर तयार केलेते उडदाने पीठ त्यांत घालून घट्ट कालवावे एक दिवस तरेंच ठेवावें. दुसरे दिवर्शीं तांदुकाने पीठ वस्त्रगाऊ करून पांच भार ध्यावें, त्यांत प।पडखार तीन मासे बारीक करून मिसळावा. मग भिजवून ठेनठेले उडदार्चे पीट पास्यावर घेऊन चांगलें कुटून मऊ करावें. कुटतांना तुपाचा किंवा तेलाचा हात लावावा; हलगजे चांगलें नरम होईल. नंतर सुपारी एवढचा गोब्या करून प्रत्येक गोळी निराकी लाटून व तांदकाचे पीठ लावून नंतर लाटलेली पापड़ी दुसन्या पापडीवर ठेवून पुनः लाटारी. आाणि मग ते लाटढेले पापड उन्हांत वाळवून ते हांत किवा तुपांत तळावे. क्हणजे गुरवळाप्रमाणें फुगतीव.

## १० मिरबोंडे व शेवग्याचीं फुलें.

गुरवकी पापडार्चे पीठ तयार केलें असतां ल्या पिठार्ची मिरवोडें व शेवग्यार्ची फुलें बगैरे अनेक प्रकारचे तकीव पदार्थ करितात. असें करण्यांत कांहां मोठोशी चातुर्याची व शोभेची गोष्ट आहे असें नाहींपण केवळ मौने करितां असले पदार्थ करितात.

पापडार्चे पीट कुटून तयार झालें म्हणजे ठहान करंबदा़ा एवढें पाठ घेऊन त्यांत एक मिरी़ घालून त्याला देंगाचा थोडा आकार करून वाळवून मग तुपांत र्किवा तेलांत तकून खातात. याप्रमाणें या पिठार्चीं शेवग्याचीं फुलेंही फुलाच्या आकाराची करून तकतात.

१? कांचन्या.
ओल्या मिरच्या अर्षाशेर घेऊन पावशेर दह्यांत ल्या दुफांकी चिरून टाकाव्या. मग ल्यांत दीढ भार मीउ, मासाभर हिगाची पूड घांुुन सर्व कालविल्यावर मिरच्या वाळवव्या. अरीं दोन तीन पुटे मिस्च्यास्त देऊन त्या वाळनाव्या. आणि मग तकाव्या, म्हणने

चांगल्या खुसखुसीत होतात. मिरच्चांच्या कांचन्यांम्राणें भेंडया, कारलीं, वांगीं, गोवारीच्या रोंगा, तोंडलां वैगरे अनेक पदारथांच्या कांचन्या चांगल्या तयार होऊन पुष्कक दिवस वाळवून राहतात.

## ?२ पापड्या.

तांदूळ सडीक एक शेर घेऊन भाजून एक दिवस भिजत घाठावे. ते दुसरे दिवरीं बाटून ल्यांत दीढड शोर पाण्णी घालून तें सर्व वस्त्रांतून गाळून ध्यावें. नंतर ल्यांत सगके जिरे एक भार, मीठ तीन भार घालून कालवावें. मग चुल़कर पातेलें ठेवून ल्यांत अर्धभार पाणी घालून पातेल्याचें तोंड फडक्यानें बांघून झांकण ठेवून चांगली वाफ येंऊं घावी. मग बडाचां अगर पळसाचीं पार्नें बेऊुन त्यांवर तें पीठ सारवून, महणने एकेक पान घेऊन ल्यावर पीठ सारवून तें पान त्या पांतल्याच्या तोंड बांधंलेल्या फडक्यानर ठेवृन देऊन झांकण ठेवावें, आणि चांगली वाफ आल्यावर तें काइून दुसरें पान ठेवावें. अशा रीतीनें सर्व पानें ठेचार्वों. खालीं काढलैल्या पानावरील पापछ्या लगेंच वाळत टाकीत जाव्या. वाळल्या म्हणजे तुपांत किवा तेलांत तकाव्या.

## १३ कुर्डया.

एक शेर गहूं चार दिवस भिजत घालावे. नंतर निथकत टेवून मग वाटावे. वाटून ल्यांत दीड शेर पाणी सुमारानें घालून तें कालवून सारें करून गाळावे. मग तें गाळलें० पाणी कल्हईच्या भांज्यांत घालून झांकून ठेवावें. दुसरे दिवर्शीं त्यावर निवळ पाणी येईल तें ओतृन घेऊन राहिलेका चीक लहान भांडें घेऊन मोजून, गहूं नवे असल्यास चिका इतकेंच पाणी ध्यावें, व गहू जुने असल्यास्स दिडीनें पाणी घेऊन चुलीवर आधण ठेवानें. त्यांत एक भार जिरे, दोन भार पापडखार व अर्ध तोका हिंग व दोन मासे तुर्टीची लाहू करे पदार्थ पड करून अभ्यणांत टाकावे. मात्र जिन्यांचिकरून समारें तीन छगाक रोरे

## महाराष्ट्रीय स्वयंपाकरास्त.

घालावें. पाण्यांत हे सर्व पदार्थ घालुन आघण येऊं द्यावें. मग एका हातानें चीक घालून दुसन्या हातानें पऊीनें ढवकानें. कहणजे गोब्या होणार नाहींत. दुसरें मनुव्य असल्यास त्याजकहृन ढवकबाने, व आपण चीक ओतावा. नंतर झांकण ठेवून दोन वाफ्का येजं द्याव्या. मग निखाज्यावर उतखून ठेवून थोडयोडा बंऊन सांच्यांत घालून जिलबीममाणें खाली लहान भांख्यावर फिंचा ताटलीबर झेटून घेऊन मग शुभ्र वस्त्रावर वाफत घाल।च्या. वाकल्यावर काटूनटंचाव्या.

याप्रमाणें तांदकाच्याही कुर्डया होतात. पण तांदकारें पीठ दकून घेऊन रात्री भिजत ठेवून मग दुसरे दिवश्शां सर्व कृति गठ्हाच्या कंहैयांप्रमाणें करावी. याप्रमाणें राताळ्याच्या, व वन्याच्या वरगेरे कुर्डया होतात.

## वडे व कहबोळीं.

## .8 कोंकणी बडे.

तांदुळ एक शोर घेऊन ते ध्युवून वाळवून भरड दळावे. त्या पिठांत अर्धाशेर सोलीव उडदाच्या डाळार्चे पीट भरड दकून घालावें. शिवाय पावशेर गठ्हाचें व पाबशेर हरभन्याचें पीठ दकून घाटारें. यापमाणें हीं चारीं पिठें एकत्र करून मग त्यामध्यें एक भार हकदीची पूड, पांच भार मीठ, तीन मासे हिंग, ओली कोलियोर एक मासा, जिरे एक मासा, तांबडें तिखट चार भार असें घालून एकत्र करून ऊन पाण्यांत घह कालवावें व चांगलें मळावेंनंतर पांढरे तीक जवळ घेऊन ओल्या पानास्त लावून त्यावर लिबा एवही त्या मळलेल्या पिटाची गोळी घेऊन त्या पानावर थापावी. वज्याची आकृति करून मग तो वडा तेलांत किका तुपांत तकून काढावा. याग्रमाणें सर्व वडे करावे.

दुसरा पकार.-हरभन्याची व उडदाची ढाळ समभाग घेऊन


## महाराष्ट्रीयं स्वपंपाकशास्र.

बौँच्या प्रकारांत सांगितल्यापमाणें सर्व मसाला घालून, वडे करून तकून काढावे.

## २द कोंकणी कडबोलीं.

माग्ग सांगितलेल्या वज्याचे पिठाप्रमाणें ह्मणजे पहिल्या प्रकारांत सांगितल्याप्रमाणें पीठ तयार करून व पूर्वौंप्रमाणेंच सर्व मसाला ल्यांत घालून बोटा एवढधा जाडीचा लांब लोळ करून त्यांतून ठोळ घेऊन कछ्याच्या आकृतीची गुंडाळी करून कडचोकीं करून तां ते厄ांत तळून काढावरं.

## ? ६ भाजणीची कडबोलां.

पावरोर बाजरी,पावझेर तांदूळ,पानरोर हरभन्याची डाळ,पावरेशा गहू, एकेक थोडथोडे भाजून एकत्र करावे. त्यांत अर्धपाव उउदाची हाकही घालावी. नंतर है सर्व भरड दक्षन पीठ करावें. मग त्यांत दोनभार तिखट, दीडभार मीठ, दोनमासे हळद, मासाभर हिंगाची पूड, आाणि मासाभर जिरें चोकून टाकावें. हे सर्व एकत्र करून पाण्यांत कालवून घट मकून गोका करावा. मग एकेक बोटा येवढया जाडाचें कडजोलें करून तकावें.

## १७ थालीपीठ.

वर सांगितल्या प्रामाणें सर्व कृति. पिठाचा गोका तयार झाल्यावर त्याच्या लहान लहान वाटोक्या गोब्या करून तव्यांत किंवा पातेल्यांत सर्व तेल लावून ल्यावर थापाव्या. झांकण ठेवून दोन वाफा आल्या ह्मणजे काढावें.

- श $<$ कोंकणी चकल्या किता कांटेकडबोलीं.



३ढ़ मदारषष्ट्रीय स्वयंपाकरास्न.
च्यास दोन तीन नांवें आहेतः एक श्रोवग्याचा सांचा आणि एक चकल्याचा मांचा. कोणी चकलेंपात्रही ह्मणतात. चकले किंना कांटेकडचोळी करण्यास हैं चकलेंपात्र ध्यावें.

तांदूळ व उडदाची घुवा डाळ मिकून समभाग घेऊन त्यावैकी अर्धाभाग भाजावा. हां दोन्ही सुमारें शेरभर घेऊन दकावी. मग त्यांत घट्ट केलेलें लोणी अर्वाझोर मिमकून व दोन भार मीठ, तीन मासे हिंगाची पूड, एक भार जिज्या वी पूड, एक भार पांढन्या मिरच्यांची पूड, याप्रमार्णों जिन्नस घालून व ओलवन्याकरितां 厄ागल्यास दुध घालून तें पीठ घट्ट मळांव. नंतर सांच्यांत घालून बर मुमकाचा दाव देऊन पिकानें. ह्यणजे खालां पडूूं टागेट. ल्याची आकृति जिलबाप्रमाणें करून ल्यापमाणें एकेक करून घेजन कहईँत सोडांवे, व तकून लाळ झालें ह्नणने बाहेर काढावें. याप्रमाणें सर्व करावां. सांच्यावाटे बाहेर निघतात तेहां ल्यांच्या अंगास कांटे आहेत अरी आकृति दिसते.

## २९ चकल्या किंवा कांटे कडबोळां-दुसरा पकार.

पावशोर तांदूक, अर्षपाव हरभन्याची डाळ व अर्धपाव उडदारां ${ }^{\top}$ डाळ, असे भाजून एकत्र करून भरड दढावें. एकभार तांबडें तिखट, व पाऊणभार मिठ, मासाभर हबद, दोनमासे कोलिबीर, गुंजभर हिंग असे घालून -पाण्यांत कालवुन मछून घह गोका करून टेवावा. मग चकल्यांत घालून दोन तान वंढे देऊन पिकावे व जिळबी प्रमाणें आकृति करुन तकून काढावे.

## २० द्रुणका व सांबारीं वँगैरे.

अर्धाशेर पीट हरभन्याच्या डाऊांचे घेउन चुलीवर पहिल्यानें कल्हईचे पातेतें ठेवून त्यांत दोन रुपयेभार तेल, मासाभर मोहट्या, मासाभर निरे, दोनगुंजा हिंग, याप्रमाणें जिनसा घालून - की ममारें दीडरोर पाणी फोडणांत व्रालाये -ित ला

## महाराष्ट्रीय स्वयंपाकशास्र.

पाण्यांत दोनभार मीठ, दोनमासे हकन, एकभार तांबेंड तिखट, दोनमासे कोधिबीर आणि चारभार खोबन्याचा चोंव घालून त्या पाण्यास्त चांगठा कढ येऊं द्यावा. मग ल्या आघणांत तें पीठ एका हातानें घालून एका हातानें ढवकावें. गोळी होंड देंऊं नये. अशा रीतीनें सर्व पीठ घालून ढबळावें. आणि मग चांगें शिजूं दावें. खोबन्याचा चोंव आधणांत पिठ घातल्यावर टाकावा. साधारण पळीसांड झाला ह्मणजे झुणका खार्लीं उतरावा.

## २१ वाटल्या डाळीचा झुणका.

हरभन्याची बाळ पावशोर भिजत घालून भिजल्यावर भर• ड वाटावी. ल्यांत एकभार मीठ, एकभार तांबडें तिखट, मासाभर हळद, मासाभर जिज्याची पूड, मासाभर कोर्थिबीर घालून तें पाणी सर्व सारखें काऊवून-नंतर पातेल्यांत तूप किंना तेल टाकून हिंगजिरे व मोहच्याची फोडणी देजन शिनूं द्यावी.

सदह्रू डाळ पाणी न घाळतां फोडणी देऊन परतून दावी. ह्मणजे तिला वाटली डाळ ह्मणतात.

## २२ आंबरी.

हरमन्याची डाळ पांचभार, पाणी दोनझोर, चिच तीनभार, गुळ, चारभार, मीठ दोनभार, मसाला तीनदार, तांचडें तिखट अर्षाभार खोबरें भाजून चारभार, कोथिनीर एकभार, बेसनाचे पीठ तीनभार याप्रमाणें सामान तयार असावे. प्रथम कर्हईच भांज्यांत पाणी घालून चुलीवर ठेबावें. पाण्यास आंघण आल्यावर डाळ घालाबी. आणे गान गिच्धावर चिच कोकून घालाबी, मसाला वर सां$P$ ~ता बाटून घालावा. पाणि बेसनाचें पीठ कालचून बालनें, चांगता कढ आल्यावर दोनभार तेलांत चांगली मोहृ-याहिंगाची फोडणी देऊन-मंतर कांहीं वेळानें खाडीं उतराबी. मग बाढावी.

२३ तेलंगी आंबटी.
तुरीच्या डाळीची करून पीठ लावीत नाहाँत. बाकी सर्व रुति वर लिहिल्या आंबटीप्रमाणें.

28 काजूची आंबटी.
सर्व कृति वरील प्रमाणें. मात्र डाळीच्या ऐवर्जां काजू सोलून घाहावे.

२६ पुरणाची व कटाची आंबटी.
पुरणावरील पाणी ज्याल कट असे क्ञातात, हैं कट शेरभर सुमारें कादून ध्यावें, ल्यांत शिजलेंते पुरण पावशोर सुमारें कालचून वर सांगितब्याप्रमाणें मसाला वाटून ल्यांत घालावा. ओल्या खोबन्याचा चोंव चारभार व कोर्थिजीर एकभार घालून चुर्लीवर चांगलें शिनूं द्यावें. आणि नंतर दोनभार तेलांत मोहन्या व हिंग घालून खरपूम फोडणी द्यावी. मग चांगला कढ आल्यावर खार्टी उतरून हीं आंबटी वाढावी.

२६ कटाचें सार.
तुरीची डाक़ दहाभार घेऊन दीउरोर आाधणांत घालून चांगली शिजूं द्यावी. शिजल्यावर आंतील चोथा कुसकरून पिकून टाकावा. नंतर त्या करांत दोनभार चिच उन पाण्यांत कोकून तें आणी घालावें. नंतर चांगला कढ येक द्यावा. नंतर दोनमासे हिंग भाजून त्याची पूह, दीडभार मीठ, दोननभार गूळ, इतके घालून आणखी एक चांगला कढ येंऊ घावा. नंतर दोनभार तेलांत वाळलेल्या मिरच्या चुरगटून घालून हिंग, जिं, माहैया चांनी ख्वरपस फोडणी द्यावी मग वाढावे.

## २ง कोकंबसालाचें साए.



## महाराष्ट्रीय स्वंयाकशास्न-

आलें ह्नगजे ल्यांत एकभार आममूलें घुवून घालार्वों. मग एक्रभा₹ गूक, अर्षाभार कोलियोर, निज्याची पूड एक मासा, हिंगाची वुड दोनगुंजा, मीठ दोनभार वालून आमसोलाचा अर्क पाण्यांत उतरपयेंत शिनूं द्यावे. नंतर एकभार तुपांत मिसकणाची कोउर्णी द्यावी.

२८ नारळांचे सार.
पाणी शेरभर घेउनन ल्यांत आमसोलें एकभार घालून शिनूं द्यार्बि नंतर एका नारकानें ओंठें खोंरें बेऊन खोगून ऊनपाणी पांचभा₹ मीठ तीन मासे त्याध ठावून रस काढावा. तो रस चुछोवरीळ आमसोलाच्या सारांत ओतून घ्यावा. नंतर दीछभार मीउ छ अर्घामांसा भाजल्या हिगान्ची पूड ल्यांत घालून चांगळ। कढ आला हणगज तुपांत मिसळण्याची फोडणी करून ल्यांत ओतावा-

## २९ उंसंच्या रसाचे सार.

पाण्यंऐपन्जीं रस ध्यावा. गूळ मात्र घालूं नये. बाकी सर्व रुति अमसांचंच्या साराप्रमाणें.

३० द्राक्षांचें सार.
द्रां्षें चांगलीं मघुर रोरमर बेऊन साळपटे काइून दोन रोर पाण्याच्चा याधणांत घाठावी० गूळ एक भार, मीठ दीठ भार, बाकी कुति आमसोछांच्या सारापमाणे.

## ३१ चिंचेचें सार.

आमझोटांच्या साराममाणें सर्व कृति.
३२ कबगांच सार.
आममोळांच्या सारापमाणें पूर्व कृति, धाप्रमाणें अदूबझक्बार, बोर्रें, जर्वंदें करेगेंशीं सारें कराथीं-

## महाराष्ट्रीय स्वयंपाकराात्न.

३३ कढी.
दहीं थोडें अांबट असें सुपारें शेरभर घेउन रवीनें हुसफानें. ल्यांत साधारण मावेख अर्ते पाणी चालून पुनः घुमफावें. मग त्याला हरबन्याच्या डाळीने पीठ तीन भार लावून कर्हईचे पातेल्यांत घालून चुठीवर वेवून ढकळाके. ढबळछे नाहीं तर कही फुटते. कही आटून चांगबी रिशूं याबी. परंतु फार घह होंडं देंडं नये व पातकही। फारच टेवूं नये. नंतर अर्षमासा हिंग भाजून पू करून लावावामिळाल्यास् कहीलिबाचा पाला एक भार, तूq लावून निसान्यावर योढा होसपफून तो कहींत टाकाबा. मीठ दोन भार सुमारें घाठांवें नंतर दोन भार तूप पळींत घेऊन निरे, हिंग,व मोह्या या मिसळनणाची फोडणणी दावी.
₹8 ठिकरीची कही.
वर सांगितल्याप्रमार्णें कढी तयार झ़ाली हगजे दगडाची एक खोलवट लहानवाटी (या वाटीसच ठिकरी ह्मणतात) घेऊन ती चुलांत चांगरी लाल तापवून तिजवर दोन भार लोण्याचा गोफा ठिकरी एका कल्हईच्या पातेल्यांत ठेवून घालावा. दोन मासे मोहज्या आाणे दोन गुंजा हिंगाची पूढ त्थावर टाकावी. झांकण ठेवावें, होगने फोडणी तयार होते. मग चुछीवर शिजलेली कढी त्या फोडरीवर ओताबी. म्हणने चांगली ख्वादिष्ट कढी होते.

## ३द चिंचेची कही.

शोरमर पाण्यांत तीन भार चिच कुसकरून चोथा टाकून द्याबानंतर दीड भार मीठ, एक भार गूळ, आाणि दोन भार हगभन्याचे इकीचे पीट, हे सर्व त्या पाण्यांत कालवून चुठीकर बेबालें, चांगला कह येडं द्यावा. चांगलें ढवळावें. कोधिबीर घाठावी. व दलाने कहीपमाणेच फोडणी द्यावी.

## उ६ ताक्रतन.

गोड दहीं आदमोर बेऊन, त्यास अर्घमासा कोशिचीर, भाजलेला हिंग दोन गुंजा, मीठ अर्बाभार याप्रमाणें सरंजाम एक शोर दहीं असल्यास ध्यावा. तें सर्व कालबून हातानें सारखें करावें. आणि एक भार तूप घेऊन ल्यांत मासाभर निरें व मोहज्या, हिंग यांचें मिसकचण घालून फोडणी द्यावी. याम्रमाणँ ताकाचीही ताकतव कररात.

३ $७$ मद्ठा.
शेरभर दूध घांगलें तापवून साधारण थोडें ऊन आहे तोंच त्यांत आंबट ताक एक रुपया भार घालाेें. विर्जण पूर्व दिवरी रात्र्रा घालावे. मग दुसरे दिवझीं पावशेर पाणी घालून तें बुसकावें. नंतर त्यांत अर्धभार कोर्थिबीर, दीडड भार मीठ, मासाभर आल्याचा रस अगर बारीक कीस, व दोन गुंजा हिंगाची पूड लावून सर्व सारेंख करून वाढावें.

## इ८ चमनदृहीं.

दोन शोर दहों आटषून दीड शेर उरवानें. मग ल्यांत दोन भार आंबट ताक विरजणास घालावें. भांख्याच्या तोंडावर गुलाबाची दहा पांच फुलें ठेवावां. व दह्यांत दहा भार साखर रात्रांच घालून ठेवावी. यापमाणें रात्रभर ठेवल्यावर दुसरे दिवशशीं वाढावें.

## ३९ चकादर्हां.

दूध तापवून नंतर खालीं निखाज्याधर मंदााग्रिच्या रोकावर चार घटका ठेवावें. मग तेथून बरेंच निवाल्यावर कोज्या मडक्यांत ओतून काठून त्यांत अंबट ताक विरजण घालून रात्रभर ठेवावें. ह्यणने इुसरे दिवशीं दहीं फार घट्ट होतें.

## 8० गोळ्यांचें सांबारें.

तुरीची डाळ पांच भार, हरमन्याची दहा भार, गहूं पांच भार

असे तीनहीं भरडा दकून ध्यावें. नंतर त्यांत दोन भार तूप मोहन घालावें, मग मीठ एक भार, तांबेंड तिखट अर्थाभार, जिन्यामिज्यांचा भरडा दोन मासे, कोर्थिजार अर्धमामात, इतकें एकत्र करुन घट्ट कालवून गोका करून ठेनावा. मग त्याच्या लहान लहान बुपारी येवढ्या गोक्या करून पातेल्यांत रेरभर पार्णी घालुन ल्यांत त्या गोळया घालून चांगल्या शिजवाण्या. नंतर ल्यांत $\begin{aligned} & \text { 冋िचेचा बएक }\end{aligned}$ तीन भार गूळ दोन भार, तांचडें तिखट पाऊणभार, मीट एक भार, खोनरें चार भार, भाजून कुटलेले, कोर्थिनार अर्धाभार, तीन भार हरभ=्याचे पीठ कालवून तें पाणी व सदर्हू जिनसा त्यांत वालून चांगला कढ आल्यावर दोन भार तेलाची खरपूस फोडणी द्यावी-

याप्रमाणें वालांच्या बिरङ्यांचें, भोपक्यांचें, वाटाण्यांचें, दोडक्यांचें बैगेरे सांबारीं होतात.

## 8? डाळवांगें.

तुरीच्या डाळाचे वरण पाइशेराचें शिजत आालें ह्मणजे ल्यांत अर्थशोर वांग्यांच्या फोडी घालाक्या. कांहों वेकानें ल्यांत दोड भार मीठ, दोन भार मसाल्याचें तिखट, चार भार खोबच्याचा चांक, एचच एक भार, गूळ एक भार घालून पाणी अंगासरसें घालून सारखें करून पातेल्यांत किंवा कढईंत दोन भार तेल टाकून हिंग, जिरे, मोहज्यांची फोडणी करून हैं डाकनांगे ल्यांत फोडर्णोस टाकाने. मग चांगली उकऊी फुटल्यावर खालीं उतरून वाढावें. याच प्रमाणें डाकोोठका, डाळभोपका वगरे करतात. साध्या फोढणीच्या वरणांत व खाटीडाकीकोणत्याही पदार्थाच्या फोडी मात्र नसतात. बाकी कृति सारखीच.

# पाकद़र्पण, 

## अथवा

## महाराष्र्रीय स्वयंपाकशास्त्र.

## भाग चौथा.

## १ आटीव दुधाची क्षीर.

दूध पांच रोर आणून आटत ठेवावें. व कल्हई लावछेल्या पितळेच्चा पळानें ढवळात असावें. ढवळणें मघ्येंच फार वेळ खोळंबचू नये. तसे केल्यास क्षार बुडी लागून करपट वास येईळ. ह्रणून ठवकणें चालू ठेवून दूध तकास अगदीं ठागूं देऊं नये. नंतर ल्यांत पांच भार बारीक चांगले तांदुळ धुऊन साफ करून घाहावे. आणि सारेंबें ठवकात राहावें. मग बरीच आटत आल्यावर तांत होर्या पावरोर या मानानें चांगली साखर मकी कादून खचच्छ करुन घाला-
 भार, असे घालून आणखी थोडी अटेपयरंत ढकळावी. आाणि मग खालिं उतंरुन ठेवावी. ही क्षीर फार घह होऊं देजं नये आाणि फार पातळही ठेवूं नये. साधारण बोरणानें मं्यम ठेवावा.

## 2 गठ्लल्यांची क्षीर.

गन्हले करण्याची कृति.--रवा व सपीट समभाग पावशेर बेऊन निरसे दुधांत काउवून घह गोळा करावा. त्यांत कालवितांना एक भार तृप मोहन घालावं. नंतर पाल्याबर कुटन नरम झाल्याबर ल्याच्या बारीक सेबग्यांममाणें दोच्या करुन मग एकेक दोरी हातांत घेउन तिंचे जिन्या येवटे बारिक तुकडे तोडून बकून खाडीं परातांत टाकावे,

ह्नणजे ते गव्हले झाले. थोडे वाकल्यावर ल्यांची क्षीर करावी. पावशेर गठ्हल्यांची क्षीर करण्यास घार रेर दूध पाहिजे. नंतरची सर्व कृति आटीव दुधाच्या क्षीरीममाणेंच समजावि.

३ वोटव्यांची क्षीर. कोंकणी तव्हा.
मोहनभोग करतां येईल अशा प्रकारचा रवा चेऊन पाबशेर असल्यास ल्यांत दोन भार तूप मोहन लावून दुधाचा शिपका देऊन दुड पून ठेवावा. नंतर थोज्या वेकानें तो रवा कोरे सुपांत घालून पळीपळीनें दूध व चिमटी चिमटीनें त्यावर सपीट टाकून तकहातानें मृदु चोकावें. तितकें दूध व सपीट संपल्यावर पुनः तसेंच करावें. तळहातानें चोळानें. याममाणें करतां करतां ल्यांतील रवा मुगा येवढा झाल्यावर मग दूध व सपीट घालण्ण आणि चोकणें बंद करावें. आणि गाछून त्यांतील मोठीं झालेलीं बोटवां काढावा. मग बारीक रवा राहिला असल्यास्स त्यावरही पूर्वैंपमाणें सर्व कृति करून बेऊन बेटवां नयार करावीं. यापमाणें पावशोर रव्यास शेरभर सपीट खपवावें. नंतर हीं बोटवीं वाळवून ठेवावीं.
द्रा गण्हर ..... दाराभनाज भिखा. बाटवा पावशेर घंतल्यास दूध निदान चार शोर तरी असावे. आणि शेरीं पानशेर साखर व वेलदोडे वैगेरे मसाला पूर्वोक घालावा. गरीब लोक पाण्यांत शिजवून मग वरून दूध घालितात. अशानें दूध्र कमी लागतें.

## 8 नखुल्यांची क्षरि.

नगुब्यांच्या पिठाच्ची कृति सर्व गब्हल्यांच्याच पिठाद्रमाणें आहे. पिठाचो बारिक बाटोकी गोकी बेऊन नखानें चिमटृन नबुलुी करतात. आंत पोककी राझीट असें चिमखचांें. क्षीर करण्याचा पकार सर्व गण्हर्यापमाणेंच समनावा.

## द वाळकीच्या वियांची क्षी़.

गण्हले तयार झाल्यावर पोळपाटावर बेऊन सपाट लावून वाटावे. ह्मणजे वाळक।च्या चियांपमाणें आकृति होते. नंतर क्षीर करण्याचा प्रकार सर्व गढ्हल्यापमाणें समजावा.

## द शोवयांची क्षीर.

गण्हल्यांच्याच पिठासारखी सर्व कृति नठ्हे, रवा दुघांत भिजवून तो घट्ट गोळा पाक्यावर कुटून त्याला पावशेर पिठास चार मासे बारीक मीट लावून मग तारफेणीपमाणें शेवया करुन दोन्ही हातांन्रो पुष्कळ लांबवून चबंचे करून दांडीवर घालून त्या शेवया वाळवान्या. नेंतर पावशोर रोवयांस शोरभर पाण्याचें आधण ठेवून त्यांत त्या शोनया सोडून चांगली वाफ येऊं देउन नंतर खालीं उतरुन त्यावर थंड पाणी व तूप सोडावें. मग पाणी वेकून काढावें आणि थोडें आटललें दूध सुमारें शेरभर व साखर आच्छेर, वेलद़ोज्याची पूड अर्धभार घा$\rightarrow \cdots$ लिं नर्न बाढावी.

## ง सांज्याची क्षीर.

सांजा चांगला बैचून अर्धारोर घेऊन रोर पाण्याचे आधणांत तो घालून शिजनावा. नंतर पाऊणशेर गूक, रोरभर दूध व अर्धभार वेलदाड्यांची पूड त्यांत घललन ती क्षीर मग वाढावी. ही क्षीर पित्तनाइाक आहे. ह्मणून भोजनारंभी खाऊन मग बाकी भोजन केल्यास चांगलें.

## ८ गव्हांची क्षीर.

गहूं चांगले निबडून व पाणी लावृन सडून घ्यावे. चांगले स्चच्छ पांढरे हाईपपयंत सडावे. नंतर रात्रों भिजत घालून सकाकीं शिजत ठेवावे. कोणी लोक शिजवितांना ल्या अच्छेर गहूं असल्यास छटाक हरमन्याची डाऊ व छटाक तांदूकही घालतात. मग हे सर्व चांगले

शिजल्यानर रोर्भर मूळ व अर्षाभार केलदोओषोंी पूड टाकृन चांगली घोटून बाढावी. कर्नाटक देशांत ही सोर मंगबदायक समझतात. आणि लग्मकार्यादि मंगलसमारंभांत हटकून करतात.

## ९ तांदळांची क्षीर.

अर्धारोर तांदूळ चांगले शिजबून त्बांत शेरमर गूळ्ठ व अर्धाभार बेलदोज्यांची पूड घालून व दोन शेर दूष घालून चांगली बाटून वाढाबो.

याप्रमार्णेंच राळ्यांच्या तांदळांची, कानूंची, ओल्या नारळाच्या दुधाचो, साबूदाण्यांचो, तवकिरीची कौगरे पुष्कळ पदायांच्या क्षीरी होतात. त्यांचो कृति बहुधा थाख्या फेरफारानें आहे. ह्नणून धोरणानें लक्ष्यांत आणून त्या मकारच्या बेतानें कराव्या.

आंबे जून झालेले ह्मणजे पेंत परांगण्याच्या तयारीत थोडे दिवसांत येतील अशा स्थितींत असणारे घेऊन साल काएून कापून फांकी कराव्या. नंतर पातेल्यांत पाणी घालून चुलीवर ठेवून आधण येकें घ्वांें. मग फांकी त्यांत घालून थोज्यांच वेळांनों बाहेर कादून रोंवळांत घाखाव्या. ह्यणजे पाणी सर्व निघून जाईल. नंतर पाटाबर पांडरें वत्ब पसरून दुनरें वस्ब वर पांघरूण घालून त्यावर पाट ठेनून दडपण घालून ठेचाें, नंतर अर्षाशेर फांकी असल्यास दीढरोर चांगल्या साखरेचा पाक करून मळी काटून टाकावी. तार येऊ लागली ह्यणजे सदर्ह फांकी ल्यांत घालाव्या. ह्मणने पाक मात्त्र्यान थोडा पातळ होईल. मग त्यात्त चांगले चार कढ येईपयैत शिनूं घयें. तथापि आधिक कढ होंज देऊं नये. कारण तसें झाल्यास पाक कडक व वातड होईल. आणि चांगला रिजूं न दिस्यास पाक पानक राहील. ह्रणून पाकाची भही यथायोग्ये साषण्याकडे विशेष ल्ञ्त असाने. याप्रमाणें पाक रिजल्यावर ल्यांत

## महाराष्ट्रीय स्वयंपाकगास्र.

एक भार वेलद़ोड्यांची पूड टाकून खालीं उतरून कह्हईंच्या भांख्यांत अगर बरणींत वंगरे घालून ठेबाने. हा मुरांबा मुरुन कुना होईंध तेबढा फार चांगला.

मुरांबा मोठा औषधी अमून पित्तशामक आहे. ल्यांत तीन वर्षांचा सारखा जुना व मुरलेठा असेल तर फारच चांगळा.

## ? ? मुरावळा.

आवके चांगले मुरलेले व बिन रेपेचे माटे आणून चौंचून व ल्यांस बारीक बारीक छिद्रें पाडून नंतर ते पाण्यांत टाकून कांहीं वेळ ठेवावे. नंतर काढून ल्यांतील पाणी हातानें चांगें निचरुन काढून मग आधणाच्या पाण्यांत टाकून एक कढ चर्पयंत शिंजूं देऊन मग खाली काढून दुरडींत ओतुन ठेवावे. पाणी साफ काढावें.
 घालवे. आाणि मग वुछाळ कृति सर्व मुरांब्यापमाणें करावी.

मुरावका-मुरांव्यापेक्षांही औधाधि असून पित्तशामक आहे. जुना व मुरलेला जेबढा अधिक असेल तेवढा चांगटा.

१२ महाक्बंगाचा पुरांबा.
महाकुंगावरीक साल कानून आंतील गरभा निगानेराळा करून विया कानुन टाकाव्या. मग साखरेचा पाक वैरेरे कृति सर्व मुरोंब्यादमार्णें करावी.

## १३ करंबदाचा मुरांबा.

करवेंदें मोठीं घेऊन दुकांकी चिरून आंतील विया कादून टाकून पाण्यांत टाकार्वा. नंतर साखरेचा पाक बंगेरे पुढाल कृति सर्व आंब्याच्या मुरांक्याम्रमाणें व मुरावक्यापमाणें समजावी.

## १.8 कोरफडीचा पुरांब.

कोरफढ चिरून ल्यांतील चांगला गाभा चेऊन स्वच्छ धुऊन पा०

## महाराष्ट्रीय स्वयंपाकशास्नं.

ण्यांत टाकून कांहीं वेळ ठेवावा. नंतर आणखी एक वेळ सर्व स्वच्छ धुजन पुढाल कुति सर्व मुरांब्यापमाणें करावी-

२५ कवठाचा, लिंबाचा, अंजिराचा, सफरदकाचा वैगेरे मुरांने.
सदह्द कृति वरीलप्रमाणेंच बहुशः करावा; मात्र पद्धर्थविशेषी थोडा फेरफार असतो तितका लक्ष्यांत ठेबावा.

## निरनिराळया प्रकारचे भात.


?द पांढरा भात.
? तांदूळ चांगले सडऊेले घेऊन धुऊन स्वच्छ करून आघणांत टाकावे. चागला कढ़ येजा नेटनas मग रोण साड्त जर्ता पहारें. बोटचेपे शात झार्ल असल्यास का त्यांतील पाणी वकुन काढून निखाज्यावर टाकावा. आणि चांगली वाफ यें घ्याव्वा. ह्मणजे पूर्ण पक्क व मोकळा असा होतो.

२ ढुसरा पकार.- भांड्याच्या बेतानें तांदूळ वेऊन धचून-मग आपल्या बोटाच्या मधल्या पेच्या इतकें पाणी ठेवून भांडें चुलीवर ठेवून शिजूं द्यावे. कड येऊन गेल्यावर झांकण ठेवून परिपक होऊं घावे. ह्मणजे भात चांगला व मोकळा होतो.

भात मोकऊा व चांगला करण्यास श्रमापेक्षां चतुराईचें काम विशेष आहे. हैं ध्यानांत असार्बे. जुन्या तांदुळाचा भात मोकळा होऊं शकतो; पण तांदुक नवे असल्यास भातारें डिचकें होतें. तें न होऊं दे०्याविषयीं जपले पाहिने.

## ?.9 साखरभात-

बारीक तांदूक चांगले सडलेले घेकन ते शेरभर सुमारें चांगले घुवृन आघणांत ओताब. आधणांत पूर्बौ सुमारें अर्धपाव तूप ओतून मग थोडक्या वेळानें हे धुतलंते तांदूळ आंत ओतावे. पळोनें उं-

## महाराण्ट्रीय स्वयंपाकशास्ब.

कावे. कढ आल्यावर वेकून निखाइ्याबर ठेवावा. मग चांगली वाक आल्यावर परातांत ओतून घेऊन पसगावा. नंतर एक भार चांगलें डं ती केशर अर्वशाव पाण्यांत घालून निखाग्यावर टेवून कुसकरून परातींतल्या भातास चोकावें. नंतर शोरास दोन शोर साखर चांगली धुवा ल्यांत घालावी. बद़ाम, बेदाणा वैगेरे मसाला शोरास पावरोर या मानानें घालावा. नंतर भातास फोडर्णी द्यावी ती अरी.--

चुछीवर कल्हईचे पातेलें ठेवून त्यांत अर्धशेर तूप टाकून ल्यांत परातांतला हा मसाल्यासह तयार केलेख्रा भात ओतावा. पकीनें चांगळा ढवळावा. मग आंती़ साखरेचा पाक हाऊुन खदूखन्ंूं ठागल्यावर व तान चार कढ येऊन गेल्यावर खालीं उतरून घेऊन निखा=यावर ठेवावा. आता आणखी़ पाबरोट तूप त्यांत ओतून त्यावर ज्ञाकण ठबान. हमणने वाफ यैऊन चांगला मोकळा होईल. मग वाबशार खडीसाखरेची भरड पूड व दीडभार वेलद्दोड्यांची पूड त्यांत घालून खालवर करून मग वाढावा.

दुसरा पकार.——कोणी कोंकणांतील रहिवासी लोक सदह्तू तयार झालेल्या भातांत कापी फणसाच्या गन्यांच तुकडे व कोणी अननसांचया कब्या घालून वाढतात. परंतु ही चाल देशावर फारकरून नार्हीं.

तिसरा पकार.--तांदूळ बारीक जुने चांगले सडून घेकन धुवृन रोवळांत पाणी निथकत ठेवावें. कोरडे होईपयंत टेवून मग रोरभर वजनी तांदुळात सुमारें एक भार केशार साहणेचर बारांक खलून अर्धपाव तुपांत कालवनन-तांदूळ परार्तांत घेऊन ल्यांस तें केशरी तूप सर्न चोकून लावावें.

तांदुकाच्या दुप्पट पाणी घालून चुलीवर ठेवावे. त्यास आधण येऊं घ्वें. मग कल्हईचे पातेल्यांत अर्धा शेर तूप चुलीवर ठेवून एक भार लवंगा त्यांत घालून मग ते तयार केलेले तांदूळ फोडर्णीस टाकून वरून तें आघणाचें पाणी ओतावें. नंतर दोन कढ आल्यावर भात बोटचेगा झालासं पाहून त्यांत दोन शेग धुवा साखर, पाइशेर के-

दाणा व सोलिव बदामांचे काप, त्यांत घालून पळीच्या दांड्यानें कि. रवून पुनः दोन कढ आल्यानंतर तो उतरून खालीं निखाज्यावर टेवावा मग अर्धवाव तूप आणखी त्यांत घाठून द्वोन वाफा निखा=यावर येंकं घ्याव्या. आणि वाढसे वेकी पावशेर खडी साखेरेची भरड, व एकभा₹ वेलद्ड़्यांची पूड घालार्वी.

चौथा पकार. -शेरभर साखर घेड़न त्यांत पाऊण शेर पाणा घालून कल्हईच्या पातेल्यांत चुलीवर ठेवावें. कढ आ<ा ह्मणजे गाळून पुनः चुलीवर ठेवावें. दूध व पाणी समभाग घेऊन पाकावर शिडकाव करीत असावा, आणि वर आलेली मकी काढून घेत जावी. या प्रमाणें गाळणें व मळी पुनः काढणें असें दोन वेळ करून मग जमिनीवर पाकाचा एक टिभका टाकून पहावें, तिपका पसरला नाहीं। ह्मणजे पाक पका झाला सजमावें. मेग तो पाक शिजलेएथा गेना मिश्रित भातामध्यें साखरेच्या ठिकाणीं ओतावा, आणि कढ यें द्यावा. बाकी इतर कृति सर्व पू वौच्या कृतिप्रमाणेंच होय. नुस्त्या साखरेनें भात किचित् काळसर होता, ह्मणन साखरेचा पाक करुन मकी काढण्यारी ही खटपट आहे.

## १८ नारळीयात.

एक शेर तांदूळ घेऊन शिजवावें० कढ येतांच वेकून मोकठा भात करावा. मग कल्हईच्या परातींत भात पसरून घ्यावा. एक भार केशा₹ खदून ल्या भातास लावावै. नंतर तीन नारकांचा पांढरासफेत कीस काढून तो परार्तीतल्या भातास लावावा. मग साखरेचा पाक किवा साखर दोन शेर, दीड भार वेल्रदोज्यांची पूड, बेदाणा पावरोर, बदामांचे सोलीव कांप पावशेर, अश्रा जिनसा घालून-तंतर कल्हईच्या पातेल्यांत अर्घा शेर तूप घालून लवंगा घारुन फोडणी करावी. आणि तो तयार केलेला भात त्यांत घालावा. दोन कढ आल्यावर खालीं बेऊन खडीसाखर व वेलदाज्यांची पूड टाकून वाढावा.

## १९ गूळभात.

शेरमर तांदुळांत दोन नारळ किसून घालून गूळ चांगळा पक्रा दीड डोर ध्यावा. काळा गूळ नसावा. मग फोडर्णास तूप अर्धा शोर घालून ल्यांत हा भात घाठावा, आणि चांगळी वाफ येकं देऊन खाहां उतरून वाढावा. यांत फक्त वेठदोधांचचा पूड घालाबी, बाकी केशार, बत्वाम वगररे मसाला - ने. हा भात गरीबीचा आहे.

## २० वांगीभात-

शेरभर तांदुळ चांगढे सढलेले घेऊन धुऊन वरळึंत निथकत ठेबावे. नंतर स्यांस दोन रुपये भार तूप लावावें. मग घणे अर्धपान, खोबर्रें पावरोर, लवंगा दोन भार, जिरे, शाहाजिरे, मिरे, दालचिनी, नागकेशर, वेलद्दोंडे हे सर्व जिन्नस एकभार्रमाणें, हिंग अर्षमासा, मि₹च्या पांचभार, हढकुंड दोनभार, याप्रमाणें सर्व जिनसा घेऊन तुपांत तकाव्या-भाहाजिरे मात्र तळं नयेत. मग शाहाजिज्यांसह सर्व वाटाने. मग दीधरोर वांगी चांगल्रीं कोंनकीं आणि काळिं घेऊन देंठ अर्धे ठेवून अर्घ काढावे, कांटे असल्यास काढून टाकावे. चारफाकी चिरून, वाटलेख्या मसाल्यांत वाटतांना किंचित् रंग येण्याकरितां एरंडाचा कोळसा बेतानें घालावा. आणि पांचभार मीठ वाटून मसाल्यांत, घालून तो अर्घा मसाला तूप लंवून तयार ठेवलेल्या तांदुकांसा लावा= वा० बाकी अर्धा मसाला एकभार थिच घेऊन तिच्या बल्कांत कुसकरून तो महाल्रा वांग्यांत भराबा.नंतर तांदुकाचे दुप्पट पाणी आघणास ठेवानें. मग करहईचें भांडें ( पातेढें) चुलीवर ठेवून ल्यांत पावशेर तूव घालून फोडणी तापवून मोहन्या घालून मग मसाळा भरलेलीं वांगी कोडणासि घालावीं. खाछवर करून ल्याच्या तोंडावर पाण्यानें भरजेलें भांड़ं झांकण टेवून चांगल्या दोन वाफा येऊं घाव्या.नंतर वांगी काढून घेऊन ल्याच पातेल्यांत पुनः पावशोर तूप व एकमार लबंगा घालून फोडणी करून त्यांत तांदुळ घाठावे. खाखवर करून मग भाषणाचें पाण्णी ल्यांत ओतावें. मग भात बोटचेपा झ़ाल्यावर ल्यांतून अर्था भात बाहेर पर्तून ओघराबचानें किवा पक़िनें का हून छेउन तयार

## महारार्ट्रीय स्वयंताकरास्त्र.

केलेलीं बांगी राहिलेख्या चुलीवर्वाब भाताच्या मांख्यांत चाहार्वी. आणि पुनः बाहेर काढडेला भात त्यांत घालाबा, मग अर्थाशेर तूप त्यांत ओतृन आंकण टेवून भातानें तपेलें निखाॅ्याबर टेबवें.पाहिजे तर भांउ्याचे तोंडावरही निखारे ठेवावे, मग चांगली वाफ आल्यावर त्यांत ओला नारळ खोंवून दहाभार बालून-नंतर तो भात वाढण्यास ध्यावा.

## $\ldots .51$

$2 . .1 . \mathrm{un}_{2}$ चांगले सडलेले बेऊन त्यांत मुगाची सोलीव डाक งर्धा शोर घालून तीं दोन्ही एकत्र करावां. स्वच्छ दोन वेक धुऊन हुप्पट पाण्याचे आघणांत अ तून शिजूं द्याववा. कठ आला हाणजे वांगी भाताचा ममाला सांगितला आहे ल्यापमाणें मसाला-मसाब्यांत एंडाचा वंगैरे कोकसा मात्र अगदीं अनूं नये.--असा मसाला सुमांर तीन भार त्यांत तयार करुन घालावा. मशाल्यांत मीट नसल्यास दोन भार मीठ वालावे. मग अर्ध शोर तूप त्यांत सोडाँें. खिचडी बोटचीी झाल्यावर चुलीवरुन उतरून निखाल्याबर ठेवावी.

मग पावरोर तूप घालून पातेंँ चुलीवर ठेवून तीन मासे मोहन्या आणि अर्धा मासा हिंग घालून खिचडीस त्यांत फोडणी द्यावि, वाढते वेकीं तांत एक नारक खोवून घालावा.

दुसरा पकार. - रोरभर तांदूळ व अर्धा गेर मुगाची सोलीव डाळ हीं एकत्र मिसकून रोवळांत घाठून, नियकत ठेवावी. व नियकल्या-वर-एक भार तूप त्या मिभ्रणास लावून ठेवाेें. नंतर पावरोर खोबरें व लंगा चुठीचर तखा ठेवून, तुपांत खुसबुरीत परतून ध्यावें, नंतर खोबरें बारीक करुन व लबंगा, वेलदो़्ड्यांचे दाणे आणि एक भार निरे बारीक करून पूड करावी. पांढ़ज्या मिज्यांचो भरढ पूड करून एकभार ध्यावी. बद़ामांचे काष पावशोर ध्यावे, केश़र पांच मासे खलुन ठेवाने. नंतर चुलीवर भांडें ठेवून त्यांत पावरोर तूप व मोहन्या, हिंग घालून फोड़णी तयार करावी. आणि तयार करून ठेवछेढे तांदूळ ल्यांत फोडणीस घालून--त्यांत आघणाचें पाणी दुप्वट आालबें. मग कढ़ येण्याचे सुमारास केशार आणि तयार करून ठे-

## महाराष्ट्रीय स्वयंपाकशास्त.

बलेटा सरंजाम सर्व घालावा. आाणि चांमली पकी फिरवावी. नंतर बोटचेवी झ़ाल्याबर निखाः्यावर उतरून त्यांत अर्षा शेर तूप ओतार्वें व चांगती वाफ येऊं द्यावी. मग वाढतांना ल्यांत ओल्या खोबन्याचा चोंव दहा भार मिसकून ती वाढावी.

तिसरा मकार.-डाऊ व तांदूळ एकत्र करून धुऊन निथक्ं घ्यावे. मग दहा भार तुपाची फोडणी करून त्यांत फोडणीस घालावे. नंतर अर्ध पाव खोनेंरे, एकभार जिरे, एकभार बवंगा, एकभार मिरे, मासाभर हिंग, तीन मासे हळद्ध यांची पूड करून ठेवावि. आधणानें पाणी दुष्पट घालून कढ आल्यावर हा मसाला घालावा नंतर बोटचेणी झ्ञाल्यावर निखाज्यावर घेऊन मीठ दोन भार घालानें, त्यांत पावशोर तूप सोडावें आणि वाफ आल्यावर ल्यांत ओल्या खोबन्याचा चोंव पांच भार घालून ही खिचडी वाढारी. ही खिचडी गरीबीची होय; व त्यांत हढ₹₹, मीठ, लवंगा, खो बें आ आणि तूप घालून उपयोगांत आणतात. ही खिचडी अगर्दीं साधी आणि गुरीबीची होय.

## २२ वरण.

महाराष्ट्र देशांत पान्रावर्रील अन्नपदाधांत मुख़्य पदार्थ दोन समजतात; एक पांढरा भात, आणि वरण. ह्नणून भाताचीमूद्ध पात्रावर मध्यभार्गी वाढून-त्यावर वरण (वरान्न-श्रेष्ठ अन्न) वाढ०याची च्नाल शिष्ट सांपद्रायांत आहे.

वरण कररण्याचा प्रकार अस्ता आहे कीं, पावशेर तुरीची डाळ चांगली सडीक वेऊन निवडून ती पाण्योने धुऊन निथक् घ्यावा. तीस एक भार तूप लावोंवे. आाणि मग रोरभर पा०्याचे आघणांत ओतून रिजुं द्यावी. एक कढ़ आल्यावर त्यांत हळदोची पूड एक मासा व हिंग एक गुंज घालावा. आणि मग झांकण ठेबावे. शिजण्यापूर्वीँ डाळीस ढवकूं नये. लोखंबाची पकी तर डाळींत मुळिंच घालं नये. कारण वरण काळनर होतें. मग शिजल्यावर ल्यांत एक भार १ठ, एक भार तूप चांगें घालून पग ठवऊावें. पाणी लागल्यास

ऊन पाणी अंगासरसें घालून पळीसांडें होंड द्वाें.डाक लौकर शिजत नसल्यास कोणी मासाभर पापडखाराची पू घ घलतात-कोणी एक भार तूप किवा तेल घालतात. व मग वाढावे. याप्रमाणों कोणी मुगाचें वरण, कोणी उडदानें, कोणी मसूर्रच्या डाळीचे, यापमाणें वरणें करितात. परंतु ही गोष्ट रुचिवैचिच्चयावर आहे. मुख्य वरण ह्मणने तुरीचें बरें आहे. कोणी मिसकीर्ँें वर्ण करून ल्याला मीठ मिरची घालून फोडरी देतात. त्याला फोडणीचें करण हणतात. मिसकीचे वरणास तुरीचाडाळ, हरभन्याचीडाळ, उडदाचाडाळ आणि मुगाची अशा चार घेतात. या वरणास आंबट घातलें ह्मणने आंबट वरण ह्मणतात. कोणी फोडर्णाँच वरण ह्मणतात आणि कोणी मंदोसरी वैगौरे अशींही नांवें देतात. बडोद्याकडे आाणे बहुतेक गुजराय देशांत तुराँचे वरण करुन त्यांत मीठ मिरची घालून व आंबट घालून फोडणीं देतात. आणि वरणास-खाटीडाए, असें. क्हणतात. या खोटेडाळीचा सांपदाय गुजराथेत फार आहे. मोख्या समारंभांत व पकान्नांच्या भोजनांत देखील खाटीढाळ केल्याशिवाय चालत नाहीं. हिंदुस्थांनात मुगाच्या डाळिचा प्रचार फार आहे,

## पाकदर्पण, <br> अथवा <br> महारण्ग्रीय स्वयंपाकशास्त्र. <br> भाग पांचवा. <br> पकान्नें. <br> १ प्रतणपोळी.

हरभन्याची दाळ अर्धाशेर चांगली निवडून घेऊन सव्वा श़रर आघणांत घालून रिजूं द्यावी. शिजली ह्मणजे स्यांताल राहिलेलें
 1.1. नार पुरण वाटण्यासारख असल्यास बरें; नाहीं पेक्षां पातळ असल्यास पुनः चुलीवर अंमळ घट होऊं द्यावें. मग खार्लीं उतरून चांगलें बाराक वाटावें. वाटतांना वेलद़ोख्यांची पूड एकभार आंत मिसकून द्यावी. याप्रमाणें पुरण तयार झाल्यावर मग कणीक भिजवून चांगली तिंबून अम्मळ असट अरी ध्यावी. अर्धाशेर पुरणास कणीक दीडंपाव घेणें हा उत्तमपक्ष आणि अर्धाशेर पुरणास अर्घाशर कणीक घंणें हा मध्यम पक्ष होय. या कणकींत एकभार तेल व अर्धाभार बारीक करून मीठ मिसकावें आणि घांगली तिंबून मऊ करून ठेवाबी. नंतर तितबलेल्या कणकींतून थोडा कणकीचा गोका घेऊन त्यांत पुरण घालून मग त्याउा सपीट लावून पोकी पोळपाटावर लाटून तत्यावर टाकावो.

तन्याच्या बुडास मातीचा लैंप पूर्वौच दिलेला असावा किता राख आणि मीठ यांचा लैंप दिलेला असावा; ह्नणजे पोळी बहुतकरून करपत नाहीं. अर्थाशेराच्या पुरणास अर्धापाव तांदुलाची किचा कण्यांची पिठी पुरी होते. या प्रमाणानें हृँ्या तेबढ्या अंधिक पुरणाच्या पोक्या करण्यास चिचता नाहैं.

## २ साखरेची पोठी.

वर सांगितल्याप्रमाणें कणीक तयार करून पुरणाच्या ऐ१नीं नुम्ती साखर किंचा गुळाचेंच पुरण घाल्यून पोकी करतात.

## ३ सांज्याची पोळी.

गण्हाचा सांजा चांगला तयार करून तो |िजनावा. आणि शोरी दौडशेर गूळ घालून पळानें चांगलें घाटून सारखें करून पुरणाम्रमाणेंच पुठील सर्व कृति करून सांज्याच्या पोळया तयार कराव्या.

## 8 रसपोळी.

 मग पाण्णी घालून बह तिबून ठवावा. मग ल्या ऐ76 दान सारखे गोल करून एकावर एक ठेबून लाटावे. पुन: तश्ञाच आणखी दोन लाटून पूर्वौंच्या व हा एकावर एक ठेनून लाटाव्या. पुनः त्याची चौचडी करून ल्लाटावें. मग या पमाणें तयार झाल्यानर तब्यावर घालून भाजावी. दोन्ही अंगांनी भाजावी आणि दोन रोर दुधांत अर्धा शोर साबर व वेलदोड्यांची पूड अर्षाभार घालून व खसखस दोनभार वाटून ल्या दुधास लावून मग त्या दुघांत ह्या ऊन ऊन पोळ्या सोडाव्या. आणि मग वाढ़ाव्या.

## द खोंच्याची पोका.

तांडूक पादशोर भिजवून वाळवावे. नंतर दोन ओल्या नारकांचा कीस व ते तांदूळ पाणी रिशापून बाराक वाटावे. नंतर गूळ सढ्वाशोर किबा साखर दीड शोर घेऊन अर्धा शेर पाण्यांत शिजत ठेवावी. नंतर त्यांत एकभार मीट, एकभार वेलदोख्यांची पूड असे बलून है वाटलेलें खोबरेंही यान्धां. मग गोकी हाऊऊ न देतां शिनवून खालीं निखान्यावर उतरुन टृवृन आंकण ठेतावें, लणने पुरणानमाणें हो-

## महाराष्ट्रीय स्वर्याएकशास्न.

ते. मग पुरणाचे पोळीपमाणें कणीक तयार करुनन लिखाएवढी गोळो घेऊन ल्यांत तें पुरण घालून मग खसखसीत घोटून पिठी थोडी थोही लावून पोकी लाटूून तयार करून तब्यावर घालावी. पुदीज सर्व कृति पुरणाप्रमाणेंच.

## ६ खण्याची पोळी.

शोरभर ताजा खवा घेऊन ल्यांत शोरमर साखर घाठाबी. वेढदोंऊ्यांची पूड एकभार घालून पुरण सिद्ध करावें. आणि रवा भिजवून तिबून पोंकी करून ल्यांत हैं पुरण घाठावें. बाकी सर्क कृति पुरणाचे पोळाभमाणेंच.

> ง पढढरा पाना.

नुस्ती कणीक अथवा रवापिठो घेऊन ल्यांत झोरास एक भार षारीक मीठ व तूप किवा चार भार तेल माहन घालून मग भिजवृन तिंनून तयार कराबी,आणि पोळि ठाटावी.या पोळीला साधी (पांढरीं) पोळी ल्वगतात. पर्तुतु घछीबसघडी घालून लाटखी ह्वणने निणा घहीची पोळी ह्नणतात•
८ तिलग मिठाची पोली.

उददाची हाळ पावरोर व हरभन्याची उाक पावरोर एकत्र कहन भिजत घाछाओी. नंतर ती वाटते वेकीं त्यांत दीउभार मीठ, दोन भार ओल्या मिरच्चा, एक भार कोथिचीर,अर्घमासा हिंग, क अर्वमासा हळद असे घालून बारीक वाटावी. नंतर पुरणपोळकपमाणें कणीक तथार कहून हैं सिन्दे केढेलें भुरण त्यांत घालून पोळ्या लाटाइ्या.

## ९ सांजोंच्या.

जाउ रखा काहृन बेऊन तृष लावृन तो भाजुन ध्याबा. नेतर दोन नारकोंचा कीस काहृन बाटून व्यांत शेरी दीड होर साब्रर किषा गृक आणि अर्धपाव नूष घा|ूून तें सोपरें श्रिजत हेजाषे. एक कह येउन

## 46

## महाराष्ट्रीय स्वयंपाकशास्र.

पाक मा़ा हाणने त्यांत तो रवा ओताबा. व ढवकून ख़ालिं उतरून मांकून बैवावा. नंतर-सदर्द प्रणणांत गूळ घातढा असेळ तर चांगलो कणीक घोरमर घेऊन त्यांत चार भार तूष घालून व एक भार बारीक मीठ त्वांत घालून भिजवून चांगली मक्न तथार करावी. परंतु पुरणांत साखर असल्यांत रवा आाणी सपीट होरारर घेऊन मिनवून तयार करावी. मग अर्ध्या हिजाएनढी गोकी वेऊन तांदुछाची पिठो ळावून उाटादी. आाणि पुरणांतून मोघ्या लिचाएवही गोकी घेऊन त्या लाटछेल्या पापडांत घालूलन मा पुनः त्याचा गोळी करून ठाटून्न सारखीव वाटोळी करून तव्यावर टाकावी. मग दोन्हीहीं अंगांनी भाजब्याबर त्वाबर तूप सोडाने आाणी धोंडी परूतून घेतछी ग्हणने झाले.

२० खांडपोळी किका खंड़बड्या.
हा पदार्थ विरोषेंकरून कोंकणांत करण्याचा म्रातन फार आहे. चांगले बारीक तांदूक चेकन सडून धुऊन निथकून ध्यावे. नंतर भरडून त्यांच्या मों्या कण्या कराव्या. नंतर आधण ठेवून-त्या कण्या तूप लाबून भाजून काहृन आधणांत घाउाउ्या. मग कह येऊन वाफ जिरण्याने मुमारस्त ल्यांत दोछरोर गूळ, एक किसलेखा ओठा नारक, एकभार वेउद्दोड्यांचा पूड असे पदद्धा घालून झांकून निलाज्याबर ठेनानें. गुळानें चांगलें सिभ्रण होण्याकरितों पळ́वानें हवक्षन 'सारखें कराबें. मग पाटाबर ओंलें फडकें आंथरहन ल्याकर हा सांजा पसराबा, अणि ओलें फढँें ल्यावर
 ज्याचा थर दोन ोोटें जाड़ाचा असावा. नंतर फउळँ कादून चाकूनें वछ्या चार चार बोटांच्या सुमारें काढाव्या.

## ?? लापर पोळी.

हाही पदर्थ कोंकणचाच आहे, तथापि देशांतही कोगी करी कथी करतात. चांगटे जुने, बरीक, सडले़ अने तांदूक शोर्मर ेे-

## भहाराए्र्रीय स्वयंपाकशास्र.

कन घुऊन निथंळ बावे. नंतर घोतराबर पसरुन वावृनन बाराकि दあावे. नंतर ल्या विटास पावरोर तृप चोळावे. मग कहलह ईच्या परातौंत घालून हातानें चांगलें केसावे. भाणि दाट ठेवावे. नंतर एक भातीचा नवा परळ घेऊन ल्याचे बुडास चुना 厄ानून वाळनुन तो चुठावर ठेवाझा. चांगखा तापबा ह्याजने ल्याबर हैं तयार केंलेंले पीट वाटीनें ओतून ल्याच्या बेतानें पातक पसरट पोळिच्या आकृतिनें ओतून याफ न जाण्याकरितां ल्यावर भांठे झांकण ठेचावे. नंतर कांह़ीं वेचानें ती निबळून काटून तीन शेर हूध तापवून ल्यांत श्रोरभर गूळ घालून व एकभार वेळद्दोज्यांची पूह घालून ल्या दुधांत ह्या पोक्या सोडाव्या आाणि मग वादाव्या.
१२ पु=्या.

चांगल्या रव्याच्या करान्या हैं उत्तम. कोणी कणकीच्याही करतात. कृति अशी आहे कीं, कणीक किवा रवा कालवितांना त्यांत पांच भार मोहन तूप व सहा मासे मीठ घालावें, आणि घट कालवून गोळा करून ठेवावा. नंतर कल्हई के ेल्या कढईंत दीड पावरोर तूप ठेवून त्यांत लिबा येनब्या गोकीची पुरी लाटून सोडून द्यावी. दोन्ही अंगांन्नो खालवग करून फुगूं घावी. मग बाहेर काढावी. अझा प्रकारें सर्व पुज्या कराण्या.

## १₹ तेलच्या.

पुरणाच्या पोऊीपमाणें पुरण तगार करून तिंबलेल्या कणकी|ची लिंबा येनढा गेळी घेऊन लाटून त्यांत लिबायेवढें पुरण घालून मग लहान. तकहातायेनढी पोफी लाटून तेलांत किंझा तुपांत तकून काढावी.

## ใ. 8 कढ़्र.

सदर्दुपमाणें पुरण तयार करून लाटलेल्या कणकीच्या पोकीबर आउवें घाहून मग आउत्या रीतीनें कानवल्यापमाणें करून तुपांत किका तेलांत तकून काढावे.

## ?.द कानवले.

कानबले चहुतकरून गुळाचे करतात. कोणी साखरेचेही करतात. कणीक तिंबून लिबा येवढी गोकी घेऊन लाटून त्यांत गुळानें किसा साखरेचें पुरण घालून आडज्या रीतीनें तोंड बंद करून मुरडून मग तज्याजर किता निलान्यावर भाजून काढतात, कोणी तकूनही काढतात. आएण कोणी उकडूनही फरतात.

## १६ मोदक व दिंडे.

तांदुणाचें पाठठ बारीक दक्न-त्याची उकड घेतात. मग लिंबायेन ही गोकी घेऊन त्यांत ओल्या खोबन्याचें सारण (पुरण) घालून चो हौंकड्न तोंड बंद करून घेऊन मोदकाची आकृति करून एका आांज्यांत पाणी व पाचोका घलून त्यार्चे तोंड फडक्यानें बांधून झांकण ठेवून चांगली वाफ येऊन मग त्या फडक्यावर हे मोदक किवा दिंडें ठेवून झांकण टेवून दोन तीन वाफा धांगल्या येऊ देऊन नंतर खालां का हून आाढावे.

मोदक कणकीचे करून कोणी त्यांत हरभज्याच्या हाळीचेंही पुरण चालतात. कोणी नुस्त्या गुळाचे व साखरे चेही मोदक करतात. याचपमाणें द्देंडेंही पुरण घालून करतात. दिंडें हा पदार्थ मोठासा चांगला आहे अर्सें जरी नाहों तरी नागपंचमीच्या दिवरी़ सर्वत्र करप्याची चाल आहे.

## ? ज मालपुचा.

हिंदुस्थानांत विशोषेकरून, त्याच्रमाणें मारवाडांत, आणि महाराष्ट्रिंतही कोठें कोठें हा पदार्थ करतात. गव्हाचा रता चांगला एक ोोर घेऊन त्यांत तूप पांच भार व तांदुळाचे पीठ चार भार घालून पाष्यानें किता दुधानें भिजवावा. नंतर क्षणभरानें पाल्यावर वरवंस्यानें कुटावा. त्यास पुनः दोन भार तूप व एक भार तांदुकानें पीट ङाबून फेंसानें. मग त्यांतील एक गोळी लिबाएवढी घंऊन पिठी लावून पोळपाटाबर लाटावी. जितकी पातळ होईल तेवडी

## महाराष्ट्रीय स्वयेपाकशास्न-

चांगली. याप्रमाणें सर्व लाटून ठेबाठ्या. नंतर साखर एक रोर, खोबरें किसंकेलें अध्धशेर व एक भार वेलदोज्यांची पूड असे एकत्र करून-नंतर लाटलेली एक पोळी तन्याबर घालाबी, स्याबर हैं मूठभर सारण पसरावें आणि मग त्यावर दुसरी पोळी घालावी मग पुनः मूउभर सारण घालून आणखी एक पोकी वर घालावी. या प्रमाणें चारपूंड करून मग वरून तूप सोडून प्रतून ध्यावी. एकेक पोळी घातह्यावर तूपही सोडीत जानें. याममाणें परतल्यावर त्याला चार पांच पुरें होतात.

## १८ मांड पर्रणाचे.

पाऊणशेर रवा, पाबंशेर पिठी, ह्यांत एकभार मीठ घालून मिसकून पाण्यानें कालवून ठेवावें. तें फार घट्ट ना पातक असें मध्यम कालवानें. नंतर उत्तम साखर सन्वाशेर घेऊन चांगली वाटावी; त्यांत खडा अगदी राहूं देऊं नये. नाहीं तर मांडा फुटतो. नंतर ल्यांत दहाभार भाजून वाटलेली खसखस, एकभार वेलदोज्यांची पूड, सहाभार गन्हाची पिठी, व अर्घाशोर कढािलेलें तूप अशा चार जिनसा त्या वाटलेल्या साखरेंत मिसकून मकाव्या. पुनः आणखी पाटचावर घालून त्या चांगल्या वाटान्या; होणजे हैं पुरण उत्तम होतें. नंतर कालवून ठेवलेली रवाईिठी परातींत घेऊन पाण्याचा हात देऊन खूप तिंबून मऊ करावी. तांदुऊाची पिओ वस्त्राळ करून ध्यावी. हा सर्व सरंजाम ख्वच्छ शुर्र वस्ताखालां झांकून ठेवाबा. नंतर खापराचा डेरा कांठ फोडून घेऊन सारखा करून वरून चुना लावून वाकःावा. व चुलीवर पालथा घालून जाक बाहेर जाणार नाहीं असें तोंड लिंपून ध्यानें. अथवा डेज्यास एका अंगानें भोंक पाडून लांकडें व विस्तव आंत जाईेल असें करावें. धूर जाण्यास मात्र मागील भात्गीं दोन लहान भोंकें डेड्यास्त ठेवार्वां. मग डेरा उपडा घालून आंत जाळ करावा. तथापि डेरा चुलीवर पालया घालून लिंपून ध्यावा. ही किया चांगली, मांडे करण्याची कृति अईी आहे कीं, चारभार तूप, एकभार साबर, व एकभार तांदुळानें

पोठ, अरीी विन्हीं एकत्र करून केमून सदर्। का『बून ठेबलेखा रखा पविगिस लाबून तिच्या लिखिएएवं्या गोब्या करून मांकृन ठेवाव्या. नेंतर त्या दोन गोक्या घेकन महरें पुरणा|शी गोठी ठृन्न बोटांनी चेंपून सारखी करुन पोळपाटावर पोकाटपर बाटून मग दोन्ही हातांनी हातावर घेउन मग तो बाहत जाङन कौंपरावर ये. तो. ल्यास हातांती ढकलून ढकलून बरचच मोठा आ़्वेखेखा तो मांछ तापलेल्या डेन्यावर पसरावा. मग थोई्या बेकानें लागलीच तेथै त्याबरच त्याची घडी घालुन दोन लांद्रडांबर हलंकेंच ठेवाना. सुणने निबतांच मोठा होऊन फुगतो. यापममणें रोराचे बारा चौद़ा मांडे होतात. हे दुघांत भिजवून खातात.

## १९ साधे मांडे.

कृति सर्व बरच्यापमाणेंच आहे. मात्र यांत पुरण नाहीं. रवापिटीच्या गोळ्या दोन न घेताँ एकच ध्यावी. पोळकाटाबर लाटून विस्तृत झाइ्याओए तापलेख्या हेन्याबर घालून भाजून घेऊन खालीं काबून ठेबावा. यागमाण्ँ सर्व मांढे करावे.

## २० दुधाचा मांडा.

दूध आटवावे. नंतर भातीच हंद बुडाचें पात्र पूर्था सांगितल्यापमाणै चुञावर उपडै ठेनून खालें मंद जाक लावावा तापल्यावर ळांकड काढून घेजन निखारे मात्र ठेवावे. अंच निखाज्यांचांचांगली अमावी, मग सचछ वस्ताचा बाका घेऊन आटवलेल्या हुधांत बचककून डेच्यावर पांचवेक चांगडा फिरवावा. व हातानैह थोड थाडै आटाव दूध त्यावर पातळ सोडावै. लणजे आंच लागन क्षणयरानै वर्राल दुधाचा मांडा निखकून येतो. त्याच घडी ऊन असतांनांच कराबी. यादमाण्णें सर्ष मांडे करावे.
₹? घिडीं.


## महाराष्ट्रिय स्वयंपाकरास्र.

जनारीच्या पिठाच̃ं करतात ताँ मध्यम होत. करण्याची कृति अर्शी आहे कीं, तांदूळ धुऊन वाळवून बरीिक दकाने. मग तें पीठ पाण्यांत कढोसारखें अғ्मळ दाट असें कालवून चुलीवर तना टेवून तो तापला ह्मणने त्यावर तूप किवा तेउ बोल्यानें लावून मग वाटीनें कालविकलेलें कढीसारखें तें पीट घेऊन तव्यावर वाटोकी धार फिरती घरून पोळीच्या गोल आकृतिप्रमाणें सोडाें. नंतर वर झांकण ठेवून चांगठी वाफ येंं द्यावी. मग झांकण कादून घिर्डे उलट करून पुनः तब्यावर घालून झांकण टेवून वाफ येऊं द्यावो. याप्रमाणें झाल्यावर खालं काढारें. अशीं सर्व धिडीं करावीं. पीठ पाण्यांत कालविते वेकीं ल्यांत पीठ पावश्शरर असल्यास सहा मासे मिठार्ची पूड टाकावी.

गण्हाचीं व ज्वारीच्या पिठार्चों घिडीही अर्शाँच करतात. बेसनाच्या पिठाचे धिज्यांत तांबडें तिखट पाऊणभार घालावें. हैं घिडैं तोंडीं लावण्यास चांगके चुरचुरीत व खरपूस होतें.

## 22 दळयालाडू.

रवा पावशार ..... ......... का ला नरनिराकीं घेऊन त्यांस प्रत्यकी पांचभार तूप चोकून वरून निरशा दुधाचा शिपका देऊन दडपून ठेवावे.नंतर छटाक तुपांत रवा व छटाक तुपांत तें सपीट तकुन काढावें. नंतर तें दीड पावशेर तूप घेऊन त्यांत तीन पावेोर साखर परातींत घालून चांगलें केँसाॅें हमणजे खूप पांढरें होईल. नंतर त्यांत अर्ध तोका वेल्दोड्यांची पूड, अर्धापाव बदामाचे काप, अर्धापाव बेद्दाणा, भाणि अर्धापाव खडी साखर घाल।वी. मग हे सर्व एकत्र केल्यावर न्यांत तो तळलेला रवा सपीट घालावें. भाणे सारखें हातानें कालवून आंब्याऐवढे लाडू करावे.

## २३ बेसनाचे लादू.

हरभन्याच्या डाकीचे पीठ अर्घंशेर घेऊन पाऊणरेर तूप तापवून त्यांत तें पीठ ओतावें, व बरचेवर ढककावें. तें कठीसारखें दिसूं लागते. मग पळीनें वरचेचेर ढवकीत असतां खमंग वास आडा हागजे वे रंगहो

किंचित् लालसर झाल हगजे पांचभार दूध रूशपून ढवळानें. ह्नणने दरदरुन फुगृन पातेलं बर भरून येतें. मग मीठ मोकळँ दिसूं लागनें ह्मणने खाली काढून निवत ठंवावें. मग त्यांत फाऊग शेर साखर, अर्षा पान बेदाणा, अर्धा तोका वेलद्दोज्यांची पूह, अर्धा पाव बदामांचे सोलीव काप, व अर्ष पाव खडीसाखर याप्रमाणें कालवून लाडू करावे.

उडदाचे लाड्.-उउदाची सोलीव डाळ दकून घेऊन-मग बाकी सर्व कृति बेमनाचे लाडूपमाणें समजावा. हे लाडू पौष्टिक आहेत.

मुगाचे लाडू अथवा मुगदळाचे लाडूही याच प्रकारच्या कृतीनें करावे.

तांदुळाचे लाडूही अशाच रीतीनें करतात.
नाचण्याचे लड्ब.-नाचण्या तीन दिवस भिजत घालून वाटाठ्या. मग तें पीठ पुष्कक पाण्यांत घालून कालवून वरुगा पा-
ानवकत रेतारें ण्याची निवळ ओतून काढावी. सत्व वाळल्यावर तकून काढ़न दूध शिापंडूं नये. या पुढील सर्व कृति बेसनाचे लाडूपमाणेंच समजावी० हे ल!डू मोटे शाकिवर्वक आहेत. नियमित म्रमाणानें सेवन केले असतां मोठा लाभ आहे. ह्मणून अशाक मनुष्यास हे लाडू फार चांगते.

## 28 चांचणीचि बेसन.

हरभन्याच्या डाकाँचें पीट वस्त्रगाळ करून जो रवा चाळर्णींत वरच्या अंगीं शिलक राहील, तो अर्धा रोर घेऊन पाऊण शेर तुपांत तकून ध्यावा. तकने वेढों यावरही निरसें दुध रिंपडावें. चांगला टवकावा. मग दरदरून फुगून येउन मोकका होईल. नंतर एकरोर साबरेचा पाक करून ल्यांत हा तऊलेला खा, आणि मानें बेसनाचे लाइवास सांगितटा आहे तसा चार जिनसांचा मसाला घालुन लाइू बकावे, याला वरून तूप घालण्याची गरन नाहीं.

## महाराष्ट्रीय स्वयंयाकशार्ब-

## २१ बाटल्या डाळीचे लाहू किंका चंन्रबिलास

हाळ पाण्यांत भिजत घालून भिजउी हगजे बाटून तकून काटावी. तळतांना दूष घालूं नये. वरकड सर्व पुढाल कृति चांचणीचे बेसनाप्रमाणें.
$2 ६$ डाळीचे लाड्द किंता खुम्यांचे लाडू.
हरमन्याची डाळ निरशा दुधांज रात्रां भिजत घालून ठेवावी. दुसरे दिवर्शी कोरडी करून पसापसा तुपांत घालून तकुन काढारी. मग साखरेचा पाक्र पक्रा करून त्यांत तर्काव डाक घालून लादू बांधावे. यांत बदाम वगेरे मसाला नको.

२७ बुंदीचे लाडू.
हरभテ्याच्या डाफ़ँचें पीठ अगदीं बारीक दळून घेऊन एक शेर पिठास चारभार तूप व एकभार मीठ घालून पाण्यानें कालवून फैसावें. नंतर चुलीवर तळणी ठेवून त्यांत सन्नाइोर तूष घालांवे. आणि कालवून पकासांडें केलेलें हैं पीट बुंदी पाडावयाचा झारा हातांत घेऊन त्यांत ओघराळयानें वालावें. आाणि झान्याच्या दांख्यावर हातानें टोकानें. ह्मणजे कळया तळर्णांत पडताल. मग तकल्या गेलेल्या कब्या दुमन्या झाज्यानें बाहेर काढून चालणांत टाका亏्या. ह्मणजे चाळर्णातून तूप निथकून जाऊन फ़्क कबयाच राहती़. चाऊणी खालीं तूव पढ़्यास एक पातेलें कल्हईचें असावं. प्रत्येक घाण्यास छुंदी पाडण्याचा तो झ़ारा धुऊन काढ़ीत जावा, ह्मणने छिद्रांतून पीउ निबून जाऊन कक्षया चांगल्या पडत जातीक. नंतर आर्डोच शार साखर घेऊन त्याचा पका पाक करावा. आणि मग त्यांत त्या बुंढ़ीच्या कब्या घालून लाडू बांघावे. हे लाडू निलैप करान्र्याचे असल्यास पीठ दुघांत कालवावें. मुख्य गोाप्टी दोन आहेत, पहिली गोष्ट पीठ घेतानें कालवर्णं; ह्मणने फार पातळ नाहीं आणि फार घह नाहाँ. आणि दुपरी गोट्ट पाक चांगत्रा करणें ह्थगजे फार कउक नाहीं व कचाही नाहीं.

कक्ष्या पाइण्याचा झारा बरचेतर घुनल्यानें पीठ अधिक नासे
 स्या पाष्यांत तकाशी पीट राहिल्यास त्याचा त्रूणका क्भकी कमसनां.

## २८ मोतीचुचचे लाढू.

पिठाची, व पीट कालविण्याची कुति सर्य घेदीच्या विदा म्रमाणे. झारा मात्र निराका, या आान्यायाटँ बानरी एवडा है।शि, आणि श्रीक्षेत्र काशी येथील झाज्याममाणं आारा मिजल्यास एवसदी हासखा दाणा पडतो. मग हे दाणे दुमड्या आ₹्याने बाहें काहृन ने: जन लागलीच पाकांत टाकीत जांत. पाक मकी कानुन चांगुदा पक्ड केलेग़ असावा. शेरभर पीठ फादबिंल असल्यास तकगास तूप शेरमर घालाँं. शेरभर डाङीचे पिटास तीन शेर साखरेचा पाक करावा. साख=्या असल्यास शेरी चार शोग घ्यावा. रोरी अर्बर्ट शोर पाणी घालावें. पाकांत अर्घातोका किता प्राऊणतोका केशर खलदुन घालावें. लाडू बांघंत वेकी बद़ामाचे बारिक काप पावरोर, चेदाणा पाबरोर, खढीसाखरेची घाराक भरठ पावरेर, वेत्टहोंखांची पूड तोळायर असा मतादा घहून लाडू वाधाने.

## $2 \circ$ मापरलादू.

घुनलेल्या तांदुकाजी पिडी शंगभर अर्धोर तुपांत भाजावी. नंन₹ अर्धशार तुभांत द़ाड़ेर साखर फे ान त्यांत तो पिटी काधबून एक्भाई वेउदोध्यांचो पूड घाटून लाडु बांबाने.
इ० चुर्मललाधू.

चांगला रवा रेरपर घेऊन त्यांत पादझोर तृर घालाॅं. आणि हातार्नीं घोकून मारेंब करावे. मग निरशा दुधांन घद्ट काल्वानें. नंतर अर्धरोर तृप कढड़त टेवृन त्यांत, या विठारीं . मुटकुकी करनन तक्न काओवी, नतर ती हाताने फोहुव चुरून चुर्मा-परालींत साश कराबा. नंतर वेद़ाणा, बह़ाम, एड्डसासर आणि वेलद्डोजींची ष्ड


## महाराप्र्रिय स्वंदाकशास्ब.

घलून व स खर दीड रोर घलून कालघून सारखें करून लाट् घांघावे० हैं पक्षान्न मारवाडी, गुनार, पुरभएये वैगेरे ऐोकांत फार करितात. महाराप्ट्रीय लोकही कांच् करतात. लाडू चांगले होता हान्न हैं फकान्न उत्तमांत गणल्यास चिंता नार्हां.

## ३? चुताचुर्मा.

- अर्धारो₹ रवा व अर्धाशेर सपीट अर्शी दोन्हीं मिकून शोरमर वे. ऊन त्यांत पांक्रोर तूष-घालाबे. नंतर दुधांत किका पाण्यांत कालबूंन त्यंध्या पांदन्या पोंक्या-रोल्यः, डागल्या शिवाय भाजाव्या. नंतर ते रोट मोडून चुरुन त्यांचा बारिक भरडा करावा. मंग तो चूर चाळर्णीनें चाक्न घेऊन राहिलेला जाडा भरडा पुनः कुटून बागेक करुन ध्यावा. नंतर शेरी दी़ड शेर साखदर व मांगें सांगितल्यावभाणें चार जिनसांचा मसाला घलून सारखें कालवून घ्यांवे नंतर अर्घाश़ऱ तूप त्यांत घललून लाडू बंखावे. हेंही पक्षान्न गुजराथी, सारवाडी: बेगोरे लोकात फार करतात-कर्नाटकांतील वाणी लोकही हैं पकान्न फार करतात.

१े तिकांचे लड्डू.
तीळ चांगले करून घेऊन भाजावे. नंतर शेरभर मापी तिकांस वजनी रोर गूळ घेऊन ल्यांत पववशर तूष घालुन पाक करावा. मग त्वांत तीक घालुन सारखे करून ला डू बांधारे.
एललांचे, चुरमुः्यांचे, राजािज्याच्या लालांचे आाणि भुझमुगाच्या दाण्यांचे वर्येरे लाड् वरील कुतीनेंच करतात.

## ३३ शोवखंडांचे लाड्.

कणीक रोरभभर व हरभन्याच्या साकीचें पीटे अर्शा होर अर्भी दोन्हीं बे जन त्यांत अर्विपाव तूर व अर्धपाइ दूप घ लून तें पीठ घह मकाँ̈: नंतर अर्च अंगूळ नाखिच्या पाटावर लांदट बक्या बकून चाशरपाँच की चेऊन तुपांत तक्षू काधनिं. सर्व तकह्याकर

त्यांचे लहान लहान तुकडे करावे. नंतर शेग्भर गुछांत अर्धणाव तूप टाकून पाक करावा. आणि ल्यांत हे रोवखंडांचे तुकडे घालून लाडू बांधावे.

## ३8 गुळपापडीचे लाडू.

गहां पाणी उावून सडून वाळचावे. ल्यांत अर्धाशेर हरभन्याची डाळ घालून ते बारकि दफफावे. नंतर तें पीउत तूप लावून थोडथाडें भाजावें. नंतर संवाशोर गूळ व त्यांत अर्बाईोर तूप घालून पाक कराबा आणि त्यांत हैं पीठ घालून सारखें करावें. वेलदोज्यांची पूड सहा मासे घालून लाडू बांधावे.

## ३द राघवदासाचे लडू.

रेरभर खवा व दीडोोर साखर ध्यावी. मग रचा पावशेर घेऊन व्यांत तूप घाल्टून कालवृन मुटकुळึं होतील असें चोकून केशार मिश्रित दुधांत हा खवा कालवावा. तो घट्ट असावा. नंतर पावशोर तुपांत हा तयार केंलेला रवा तक़न काद्टावा. व त्यांत खaा मिसकावा आणे साखर घालावी. व मोती चुणास सांगितल्याम्रमाणें चार जिनसांचा मसाला मिसकृन-व खललें०े केशर लावून मग सर्व सारसें हातानें करून लाडू घांघावे.

## ३ढ घिवर.

एक रोर बारीक दळलेल्टा रवा ध्यावा. ल्यास पावरोर तूप चोकून लावावें. नंतर हा रवा दुधांत भगरा कालवून दहपून टेवावा. मग चार घडकांनीं पराताँत त्यांतला थोडयोडा घेउन दुध घालून चांगला फेसावा फेंसण्याणें प्रमाण असे आहे की, फेसतां फेसतां हात वर उचटला तर ताटाच्या व हाताच्यामध्यें चिकट व लांबट अशी तार यावी-
 पावें. हाणज जाए बहेर बाहेर पडलें तर ज्याる मोटी होईईल, याकरितों पात्राजें तोंड करों-

## महाराए्यीय स्वयपपाकरास्र.

बर ल्लिपून ध्यावें. चुलीचे बाहेर जाक जाण्यास एक दोन श्रोंक ठेवावां. ह्मणने थोडथोदा जाळ बाहेर जाईल, पात्रांच निम्में राहील, असें तूף पात्रांत घालावें. नंतर एका तवेलींत फेसलेला रवा घेऊन-ઘिवरपात्रांतील तुपांत धार सोडी़त सोडीत हात वर उचलीत उचलीत वर करावा. आणि मग ओतणें बंद करावें. ओततांना तूप फार वर आले तर मध्धेचन थोडें ओतरें बंद करावे.मग तूव पुन:खालों जातं मग पुनः पूर्वाँममाणें ओतावें, याम्रमाणें मुमारें तीन वेळ होईपयंत त्यांतील जिन्नम सरतो. मग एका हातांत झ्ञारा, व दुसरे हानांत बेकूनी एक लहान लेखणी घेऊन पात्रांतील चिवर परतावा. मग तो घिवर साखरेच्या पकचा पाकांत बुचककून वरचेवर पळीनेंही त्यावर पाक सोडावा. चापमाणें सर्व चिवर करून चुचकळावे, व त्यावर पाक सोडावा. ोोरभर रु्याच्या विचरांस चारशेर साखरेचा पाक कराइा. चिवराची परीक्षा अरी आहे कीं, मधाचे पोळीस जर्शा मधून बारीक छिद्रे पडतात, व्याप्रभाणें चिचरास पडावीं. ह्मणने घिनर उत्तम झाला असें समजावें. घिचर उत्तम होण्याँच काम रवा फेसम्यावर आहे. तुपांत घालून रवा जितका चांगटा फेसला ज'ईल, तितके घिचर उत्तम होतील.

## ₹७ गुरवकया.

अर्धाशोर रवा घेऊन तो दूध घालून कालनावा, आणि चार घटका तसाच ठेवावा. नंतर रोरभर साखर धुव। घेऊन बारीक बाटाबी. नंतर ल्यांत तांदुकांची पिठी सहाभार, वेलदोध्यांची पूड एकभार, भाजून वाटलेली खसखम दोनभार याप्रमाणें ताँन जिन्नस मिकवून ठेबावे. नंतर भिजवून टेचलेढा रखा चांगठा तिंबाबा. फार पातक व फार घह असूं नये. मग त्या पिठाच्या सुपारिएवढचा गोल्या करुन. स्वच्छ फांक्याखालीं झांकून ठेवाव्या. मग पोळपाटावर एकेक गोकी घेऊन तांदुकाची वस्तगाळ विठो लावून्न एकेक पापडी लाटून तयार करावी. मग ल्यांत सदर्हू तयार केलेलं पुरण घालून बोटानें पुनः तोंडें चिमटून घेऊन पुनः आणखी ती पापडी लाटावी. लाटतांना

## महाराण्र्रीय च्ययं ाकशान्न

 वाटोकी लाटृन घंखन त्रांत तक्न काहावी, ह्नगजे फुगृन येते. तिजबर तあणींतलें. तूप पळोनें खाधाने. गुर्वकीस मुख्य गुण कृगारा
 साधण्यास जपलें पाहिगे.
३८ जिख্ব্যা.

अर्वाोशेर ग्ना, पांचभाए तूप, चारमार तांनुकाने पोठ, तीनभार
 याभमाणें एक末 करून पाण्वांत अभवा निर्लेप टेचणों अमल्यास दूंभांत काहवृन केच|ी. नंतर त्यांत चांगली रसभरीत एलेंबें तिन पिकावों. अंगर पांचभार दहीं आंतदपणाकरितों घालावे. हैं पाउ
 कचा पाक करुन्न सदहू पीाठ परतांत वेऊन फेसावें. पीटठ फार दाठ आपारें असल्य्यास थोडें वे बेताने ल्यांत दूध किकान पाण्णा घ. लुन केसाॅे. पिठ डंच डचल ैैं तरे तार यानी, अर्षे पीठ असंबर्वे, ह्वणने पिठाचे अंगीं चिकटपणा याबा. नंतर चुछुंबर तळणपात्र टेवून त्यांत
 भरून घेजन पात्राच्या खालयक छिद्धानें तबगीपाँ्रांत तीन वकने येजन ओतेवें; नंतर मूपृतही एक आडदा पदा ओतावा. ह्रणने जिएजी मजgून होंते, मोडत नाहां. यापमाणें तबचापात्रांत माबतील; तेवद्या निंठ्या सोडाइ्या. तकृन कुगून तयार जाल्या ह्लगजे
 सांगितेठठा कच्चा पाऋ भोइयोड़ा बैऊन पका करून त्यांत जिएनी उँकफाओी जिइडीची नकी पोकळन होईल, तर पुन: तें पोठ तृ




पाहि जे. नकी पोकळ आवी ह्मणने चांगली, आंत पाक शिरंश। हगजे जिलची चांगली होते.

## ३९. करंज्या.

रवा व पिठी समभाग ह्मगने रोरशेर घेऊन त्यांत तांदुुकानी पिटी दोनभार ब तूप अर्घापाव घाल्लावें. आणि साररें चांगत्ज चोकावें. नंतर दुघांत घट्ट मकून पात्यावर घालून बूव कुटावें. नंतर पुनः एकभार तांदुकानें पोठ, व चारभार तूप एकत्र फैंमून त्या कुटलेल्या पिठस आणखी कुटून मऊ करावे: मग मोक्या सुपारिएवढचा गोक्या तयार करून त्यांच्या पापज्या लाटून झांक्न ठेवाठ्या. मग एकेक पापड़ी घेऊन त्यांत सारण (पुरण) घालून दोन्ही बोटांनों तोंड मिएनून घेऊन त्याला बारीक मुरड हातांनीं किवा फिरकीनें घालावी. नंतर तंऊणापात्रांत तूप टाकून तकून काढाठ्या.

- करंज्यांच सारण करण्याची रीत अझी आहे की, शेराच्या करंज्यांस पाऊण रोर खोबरें चांगलें किसलेलं, अर्थापान खसखस भाजलेखी, वेलद़ोज्यांची पू एकभार, आाणि सत्वाशेर साखर हे सर्व जिन्नस एकत्र कालवून तयार झाले ह्मणने है करंज्यांत घालण्याँचें सारण समजानें.


## 80 पोकल करंजी.

तांदुळाची पिटी लावून पापडी फार पातक नाजूक लाटावी, नंतर त्यांत मारण निम्योनेन घालून मुरडून तॉंड बंद करून किंवा कांतणीनें कांतून तळणीपात्रांत घालून तळावी. ह्नणने करोजी पोकळ होङ न गुर्वकीみमाण्ण फुगते.

## 8? मेठ्याच्या करंज्या.

वर सांगितल्या करंज्यांच्याच कुतीप्रमाणें पीट कृटृन मक करून तद्यार करुन बेऊन त्याची पांनघ्यायेवही गोकी घेऊन ती लाटावी. पातक मुर्ती रुपयायेवकी लादावी. मग त्या पापड़ंतन वेलन्जोख्यांचे

दाणे दोन व खडीामाबरेचा बारीक भर्डा दोन बोटांचे चिमडीत्ड येर्नठ तेवाधा घालून दुमूून, मुग्रून किका फिरकीनें कातून नंतर तुपांत तब्रन काढाव्या. यापमाणें सर्व करंज्या कराव्या.

## 82 अनारसे.

जाडे व एक वर्षाचे जुने तांदूळ सडून घेऊन ते भिजत घाटून दोन दिवस भिजूं घावे. नंतर रोवकूति घालून निथक्न कोरडे झाले ह्मणजे उखकांत घालून कुटावे. तें पाठ वस्त्रगक करावें, नंनर शेरभर तांडुकास दीड शेर साखर किंशा सन्चाशेर गूक घेऊन त्यांत तें पीठ काउवून मऊाें. कालचितांना ल्यांत अर्घपान तूप घालानें. यापमाणें मकून मग आणखी पाक्यावर घालून वरंव्यानें कुटावें. मग चुलीवर तकणी गेवून त्यांत रोरी सचचाहोर तूप घालावें. तूप तापून तयार होईपयंत इकडे त्या पिटाचे अनारसे तयार करावे; ते असे कीं, सिद्ध के हेले पिटाची मुपारी येवढी गोफी घेऊन पाँकपाटावर लाटून तळहातायेवढी किवा त्य।हूनही थांडी लहानच अरी। लाटृन तिला दोन्हीं। बाजूंनी खसखस लावून मग तळण्णतिन तकून काढाबी. ह्मणने तो अनारसा झाला. यापमाणें सर्न्त अनारसे करावे. अनारशाचे पीठ फार घछ झालंख असल्यास त्यांत चांगलीं गिकलेलीं दोन केळींही घालावों, मग पिठाची गोळी केळीच्या पानावर थापटून तिला खसखस लावून तकून कादानें.

## $8 ३$ खाज्या.

करंज्यांपमाणें पिठ तयार करुन सुपारीयेयदचया गोंक्याच्या दोन पापड्या करून खाहउनर वालून मध्यें करंज्यांचें पुरण घालून वाटोक्या डुमटून वेऊन तकान्या. हा करंज्यांतीलच एक प्रकार आहे.

## 88 चिरोडे.

अर्घाशेर रव्यास आंठभार तूप व दोनभार तांदुऊा ची विठी लून छुघांत कालवून मकून ठेवावा. नंतर एका तालसे पात्याजर

## महाराष्ट्रीय स्वर्याकाकास्र.

हा गोळा कुदावा. पुॅ्कळ कुयून मऊ करावा. मग पुनः दोनभार तूप व एकभार तंदुकाँच पोठ घालून फेंसून त्या गोक्यास लावून कुटून त्याच्या सुपरीएवढचा गोलया करून झांकून ठेवा०्या. मग वर्तागाळ तांदुकाची पिठी पाट्यावर घालून पातळ पोळी लाटाबी. तिता कांठ राहूं नये. केवळ कांद्याच्या पापुन्या प्रमाणें लाटावी. नंतर तिला तूप ऊावून एकावर तशाच दोन तीन ठाटून घाला०्या. नंतर पुनः तूप लावून चार बोटे रुंदीची चौपुडी चडी घालावा. याप्रमाणें सर्व करूने मग चाकूनें चतुःकोन तुकडे पाडून घेऊन मग आणखी पुनः लाटावे. आणि मग तळण्णांत तू व घालून तळून काढून ल्यांवर साखर घालून हेवून घ्यावे.

## $8 ६$ तारफेणी.

रवा चांगला गाईचे दुधांत कालवून मक्रन भिजत ठेचावा. नंतर पाटघानर घालून तो कुटून मऊ करावा. नंतर दोनभार तुपांत एकभार वस्तरगाके पिठी फैसन ल्या गोक्यास लावून तो पुनः कुटावा मग पांचभार तूप फैसन पुनः त्या गोळयास लावून चारीक दो=या त्याच्या लांचोक्या लांबवून कराव्या. मग हातांनीं त्या इोगयांप्रमाणें चांधे करुन नंतर दी़पाव तूप फेंसून परार्तांत ठेचावे, मग एका हातांत शेवयांच सूत धरून दुसन्या हातानें ते फेसलेलें तूप चपचपित त्यास लादांवे. आाणि नंतर दोन्ही बोटांनों गुढाळुन ध्योंव. मग ती चुंबळ परात̃त ठेवावी. याप्रमाणे भराभर सर्व चुंबकी करून ठेवा्या० मग प्रत्येक चुंचळींत बोटाने सुमारें चिंचुक्या एवढें तूप सोडावें. मग बारीक चोयांच्या अंगख्याएवढधा जाडीच्या दोन जुंबकी बांधाव्या.चोया वीतभर लांब असाक्या.

मग तळर्णीत तूप तापवून एक चुंचक परातीतील घेऊन हळूच पाटचावर हुलक्या हातानें लाटून तकणींत सोड़न द्याबी. ती पुरी सारबी हांते. मग चोयांच्यां जुऊ्या हातांत घेऊन तळर्णींतील घुंचकीम दोन्ही हातांनीं सोडवून झोवयांच्या तारा मोकज्या कराव्या. आणि नंतर बाहर कादाव्या. हाणने विरक रोबयांची फुगलेली पुरी

दिसूं लागते. मग पाहिजे असल्यास पके पाकांत ही फेणी बुछवन वाढावी. किंवा साखर धुवा वर घालून वाढावी. ही फेणी कोणी दुधांत सोडून खतात. हा पद्वार्थ करण्याप श्रमाचा आहे तरी दिस०्यात सुंदर आहे.

## 8 दे साखरबेंडें.

जिलबीचे पीठ तयार केलेलें घेऊन तळर्णांत भौकरा एवढाल्या स्याच्या गोळ्या करून घालून तठून काढाव्या, आधि मग साखरेच्या पाकांत घालून काढान्या ह्मणने हीं साखरबोंडें झालों.

## 8७ घारगे.

अर्धरेर गठ्हाचा सांजा शिजत टेनून व्यांत एकभार मीठ, आणि सव्वाशोर गूळ घाल्खावा. मग रिजल्यावर गरगटून घेऊन गोफा करावा. सांजा घट्ट असाचा. नंतर त्यांत अर्वाशेर गहहाची कणीक घालून परातांत तो सांजा व ही कणीक एकत्र मळून ठेवावी.मग त्यांतून लिंबो एवढी गोळी घेऊन कोळिचे पानास तूप लावून त्याजर थापावों. तकहाता एवढा घारगा गोल थापून मग तो चुलावरील तळणींत घालून तकून काढावा. हमणने घारगा झाला. यापमाणें सर्व घारगे करावे. तांदुळाचे घारगेही अशा रीतीनें होतात. याच्रमाणें भोपळा, फणसाचे गरे, वाळूक वरगैरे यांचेही होतात. भोपळयाची व असल्या दुसज्या पदार्थांची साल कानून किमून त्यांत गूळ व सांजा घालून घारगे करावे,

## $8 ८$ रसाळ गः्यांचे घारगे.

पातेल्यावर तांब्याची किवा पितकेची चाळण ठेवून त्यावर रसाळ गरे चोळावे. हमणने त्यांतुन सर्व रस गज्याच्या खाली पडतो। नंतर त्यांत तांदुळाँचे पीठ घालावें. भाणि होरी पाऊणशेर या मानानें गूळ घालून सर्व एकत्र मकून पूर्वं सांगितल्या पमाणें त्याचे बाऐऐ करुन तुपांत तकून काढावे.

## महाराष्ट्रीय स्वयंपाकशार्र

## 89 शंकरपाने.

अर्धारोर खापिठी बेऊन तांत पावरोर हरभन्याच्या दाऊँच पीठ घालावें. पाऊगणरोर गूळ, अर्धाभार वेठदोईंची पूड, आणि पाइशोर तूप असे घालून काठवून सर्व तिबावी. दुधांत काटवावीमग पोको लाटून चाकूनें त्याचे तिकोनी कुऊडे तीन बोटें रुंदीचे कापून तुपाची तबणी चेवून तकून कावावे.

## ५० गपचीप.

पातेल्यांत आठ शोर दूध घांगळी साय येईपयंत ताववून-नंतर खालीं काहून निवत ठेवावे. त्यापूर्वीं अर्घाशेर दहीं फङक्यांत घालून खुंटीस्त टांगून निधकत ठठवलेळे असावें. निथक्न चांगलें घह झाब्यावर काबून चांगलें फेंमून त्याता केशराचा धोडा रंग द्यावा. मग अर्थ दहीं परातीस हावून सर्वत्र पसरुन लावून-ल्यावर त्या
 पसरून घाहांें-दद्लांत बेलदो।्यांची बारीक पूडही सहा मासे असावी. मग दोन घटकांनों चाकून्ने ल्याच्या चैकोनी वज्या कापाठ्या. नंतर पावरोस तूप तळणींत घालून चांगलें तापल्यावर जाळ कमी करून निखोर मात्र असूं घ्यावे. आणि मग ल्या तकर्णांत या वख्या तकून ध्याव्या. नंतर साखरे बरोंनर मक्षण कराव्या. हैं पकान्न नाजूक असून गमतोबातर व गोभेखातर करावयापैकीं आहें केवक मोछ्या प्रयोजनांत असल्या पक्वान्नाचा पुखठा मुर्ठांच होंणे नाहीं. हागून गपवीप हैं पकान्न खाराा करितं होय.

## द. शिरा-

सांभां तृष हाबून चांगला भाजावा. नंतर पाबरोर र्यास पाउज होर दूव या मानानें दृष तापवून ल्यांत हा सांजा बाधाबा. मग घांगढा एक कठ आर्यावर ल्यांत अर्घा रोराहन थोडी अधिक साख₹ बालून चांगल्या दोन बाफा आल्यावर उबकाबा. मग बबीचाबरें-

चा भर्डा बारिक अर्घा पान घाहाया. बेदेाणा पांच भार, इद्धामांचे सांठीव कांव अर्था पाब व वेढदोोघ्यांचि पूट एकमार याप्रमाणें मसाधा घालून बाहावा.

## ५२ बाहुंदी.

दूध दहा छोरे आटावें. तें बरेंच आटत आश्याइर स्यांत आहीच होर साबलेचा पाक चांगङा कहुन मछी काटृन घाहाना. मग
 आटर्यावर-पग खाहीं उतरून त्यांत बेदाणा, बदामांचे कांव, सडी साखरेचा भर्डा आणि वेछदोध्यांची पृड़ यापमाणें चार जिनमांचा मसाएा घाहून मग ही बाहुंदी वाहण्यासं ध्या|़. बाषंद़ी बहतनकरून पुरी बरोबर साण्याचारा सांपदाय आहे. दून आटत असतां कुछी
 हउक्या हातानें बुडीं घरुन ढवकीत असाईं. व जाक बेताचा लाबावा. नाहां वेक्षां बामुदी़ीस करपट वास्ते येग्याचा ंभव आहे.

## द३ भ्रीखंड.

पांच रोर दूध चांगले तापवून सायासकट विरजन ठेनावै. चांगले लाचे गाठोडै करून वुंट्रीस उडकवून टवाजें मग नियक्टन चांगलं घट्ट झलयावर एका कलहईंच्या पातेल्यास चांगले फाडके तांडास बांधून ल्यावर ते दही वलून व दीड कोर साखर घाल्टन दान्ही हातांना फैसावै. हमणने मग दही व साखर गाळलेखो खालं पातेल्यांत पडेल. नतर याममाणें गाळून घेतलेक्या दृर्वा साखरेस चार मासे चांगलैठ करार खलन घालन सारखे करावें खडासाखरेचा भर्डा अर्ध पाव, अणि वेलदोक्यांची पड एक भार घालावी. याम्रमणें एकत्र
 कहरन पुगैविरोबर श्री|बंड खातात.

## मदाराष्ट्रिय स्वयंपाकशास्र.

## ५४ अंब्यांचा रस बहुत दिवस राहणारा.

चांगल्या आंब्यांचा रस कादून्न कर्हईच्या पातेल्यांत घलून चुठी वर ठेवून आटावा. मग रसाचे दुप्वट साखर घालून आणखी आटवावा. मग बराच आटून गंधापमाणें झाहा ह्लणने ल्यांत होरी। एकभार वेত्ददोड्यांची पूड घालून फउक्यांतून गा/ुन काटून बाटలींत अगर कल्लईईच्या भांड्यांत भरुन ठेचावा. हागजे मग हा रस वर्ष वर्ष घांगठा राहतो. पाहिजे तेठ्हां कादून दुघांत घालून रस तथार करावा.

द५ रन्याच्या बड्या-
रवा चांगला "ेेऊन मुखकळे वकेपथ์त त्यांत तूप घालून तसाच ठेवाना. निरसें दूध ल्यावर शिशूनून तसाच ठेवावा. मग हउक्या हातानें का खवृन तुपांत तकृन काढावा. मग पावरोर रण्यास होरभर साबर या मानानें घेऊन मेकी कादून पाक करावा. मग तो पाक पक्रा होण्याच्या सुमारास्त्यांत तो तऴछेछा रवा घालून व एकभार वेऊदोध्घांची पूड घालून मग कहच्यानें घोटावा. नंतर पाटास तूप लावून तो खा ला पाटावर पोळिममाण्णं अंगूकभर जाड थापून नंतर ल्याच्या चौकोनी वज्या कावान्या. निखान्याकर थोडा वेक ठेवांच्या. रंग पाहिजे असल्यास्प पाकांत थोडें केशार खलून घालावें.

## ५६ नारकाच्या बज्या.

चांगठा नारळ फोडून कितून तो कीस भाजावा. नंतर शोरमर साखरेचा पाक करून तो पका होत आला हलगे ल्यांत तो कीस आाखाबा. केशरी करणें असल्यास केश़र खलून धालाॅें. सुमारं दोन मासे घाठावं. वेलद्दोख्यांची पूड तीन मासे घालावी. मग पाकास तार आही हणणने आणखी ल्यांत पावशेर साबर घाटून घोटावे. मग दरदरुन बर केस येऊं बागला ल्नणने पराती।स तूप लाबून त्यांत तो ओतून सारख़ा करून ध्यावा. आणि निशास्यावर चौकोनी वक्या कावाव्या.

## द७ कागदी बड्या. (पान्या.)

सपीट पावशेर व साखर पावशेर आणि तूप पावरोर हे परातींत मकून त्यांत अर्धाभार वेउदोड्यांची पूड घालावी. मग परातींत पांढरा कागद घालून त्याबर हे सर्व सारखे पसरून थापून सुरीनें चौकोनी वड्या कापाव्या. आाणि दुसरी। परात वर झांकण ठेकावी. मग निखाज्यावर ती परात कांहीं वेळ ठेवून परातीस पाणी मारून प:हून पाणी वाजलें ह्मणजे परात खालीं उतरून घेऊन वड्या निखफून काढान्या.

## ५८. आंब्यांच्या बडया.

कल्हईचे पातेल्यांत आब्यांचा रस आटत ठेवावा. ल्याला ढवळण्यास पळीही कल्हईचीच असावृ. गोका होईपयंत आटल्यावर मग आटलेल्या रोर रसास अर्धांोर दुधाचा खवा घालावा. पुढें शेरभर साखरेचा पाक करावा. मग त्यांत खः्यासहीत रसाचा गोळा घालून व आणखी पावशेरसाखर घालून चांगलें मकून पाटावर थापून मग चौकोनी कख्या कापाव्या.

दुसरा प्रकार. - आंठयांचा आटीव खवा शेरभर, दुधाचा खवा अर्धा होर"आणि साखर पावशेर असे तिन्ही जिन्नत एकदम चुलीवर ठेवून ढवकून तयार झाल्यावर पाटावऱ थापून वङ्या कापाठ्या.

## ५९ खन्याच्या वड्या.

शेरभर साखरेचा पाक मकी कादून तयार करून त्यांत अर्धा शेर दुधाचा खवा घालून घोटावा. मग साखर पावशेर व वेलदोज्यां जी पूड अर्धा भार घालून पाटावर थापून -वड्या कापाव्या.

## द०० द्याच्या वड्या.

दहीं दोन तीन दिवस फडक्यांत टांगून टेवून खूप घट्ट कराबें. मग वजन करुन तितकीच साखर त्यांत घालून चुलीवर ठेवून कटवून मग परातींत घालून थापून वङ्या कापाष्या.

## भहाराष्ट्रीय स्वयेपाकशास्र्न.

## ६? बदामाच्या वड्या.

फोडलेले बःम भिजत घालून मग साली कादून कुरावे. रोरः बदामास सन्वारोर साखरेचा पाक करून तो पका होण्यास है कुट लेले बद्राम त्यांत घालून घोटावे. आणि खालीं उतरून आणखी लाटण्यान्न घोटावा ह्णणजे दरनरुन येतो. मग आणखी त्यांत पावरोर साखर व वेलदोज्यांची पूड अर्था मासा घालून ढवकून मकून पाटास तूष लावून थापून वज्या कापाव्या.

## ६२ बदार्मी हलवा.

गहूं रोरभर भाजून भिजत घालावे. दोन दिवस भिजल्यावर कागून वाटावे. त्यांत दुष्वट पाणी घालून कल्ईईच्या पातेल्याचे तोंडास फडकें बांधून गाकून घ्यावें. चोथा टाकावा. गाकढेलें पाणी निचकत ठेचावें. तकाल चिकी बसते, ती घेऊन पाणी टाकावें. मग चांगलें पाणी अर्धाशेर घेऊन त्यांत पांच भार तूप घालून आधण ठेवाॅे. मग सोललेल्या बदामाच्या फाकी पावशेर, खडीसाखर पावशोर, साखर शोरभर, वेळदोडे एक भार, जायफक अर्धाभार पूड, याममाण्णे पदार्थ स्या आधणांत घालून ती चिकीही घालावी. मग कढ येऊन दाट झाली लणने प रुसम तूप लावन ल्यांत तें सर्व ओतावें. तीन आंगुऊें जाड होंद्रिल असें ओतावे, आणि थिजल्यावर हवेतसे मग तुकडे कापून ध्यापें.

## ६३ मोह्नभोग.

चवथ्या प्रतीचा खा घेऊन अर्धाशेर एका पतेलेल्यांत घालावा. त्याला अर्षपाद तूप लावून भाजावा. आणि दूध गिंपून रिपून ल्याच यांख्यांत शिभ्जवावा. मग ल्यांत पाऊणरोर साखर, अर्धाभार बेलदोख्यांची पूड अणि पावरेर तूप घालून झांकण टेवून चांगली वाफ येंज देऊन खाल्रीं उतरून ठेवावा, मग बादावा.

## महाराष्ट्रीय स्वयपाकशास्न.

## द8 तिकांचा हलवा.

गोड़े तीक निबडून घेऊन घूठन वाकवून घोंगडीवर चोकून वर चीं टरफेंड कादून स्वच्छ करावे. मग साखरेचा कच्चा पाक करून बेऊन शेगडीवर निखा=्यांचा मंद आहार घेऊन त्यावर थाडी उंच राहील अरी कढई ठेवून मग स्यांत तीक घालून संध्येच्या पऊीनें थोडधोडा ल्यावर पाक घालून हलक्या हातोन हलवों. ह्मणने तिकावर साखरेचा बारीक कांटा चढतो. हैं काम फार नाजूक आहे ह्मणून तें जपून करावें. तिळाइरोबर लवंगा, वेलदोध्यांचे दाणे, भोपक्यांच्या बिया व बदामांचे बाराक कांप यांवरही कांटा चढतो ह्मणून वाटल्यास हेही जिन्नस हलठ्यांत घालावे. भाणि पाहिजे अस्यल्यास केशर दुघांत खलून पाकांत घालून तें तिकास लाचाचें. केशाराशिवाय दुसरा रंग देंऊ नये.

## द६ मुखाविलास लाडू.

मुगाची डाळ अर्वाशेर घेऊन भिजत घालावी. नंतर कोरडी करून वाटावा. व तीन पाव तुपांत तकूंन घेऊन दोडरोर साखेरचा पाक मळी कानून तयार करावा. त्यांत हैं तकलेले पाठ कालवून त्यांत दोन मासे केशर तुपांत खलून घालाेे. आणिे शिक्ते तोकाभर, दिछायचिची नूँड तोकाभर, बदाम अर्षापाव, खडीसाखर अर्धापान, खिसमिस अर्घापाव असा मसाला घालून उाडू बांधावे.

## ६६ मैनादास, किंचा वर्पर्तिचा लाडू.

शोरभर बर्फी घेऊन त्यांत पावशेर रवा तुपांत भाजून घालून वर्की चांगली चुरावी, नंतर मुखत्विलास लाडूस सांगितल्या म्रमाणें सर्व मसाला हालून लाडू बांघावे.

