

लन्चुप्चु/देल्मेमूल् (छोरा बुहारीहरु)
रेक बहादुर मुरह (ब्रसमि, ब्रसपा) दुमी
रत्नकुमारी हदि दुमी
रत्न माया हदि दुमी
मिच्मुचुमुल् (छोरीहरु)
लक्ष्मीमाया मुरह (रकसु) दुमी
रेनुका मुरह (लुप्पो) दुमी
टिकामाया मुरह (हदि) दुमी
मनकला मुरह (लिम्बु) दुमी
चाचुमेमूल् (नातिनीहरु)
तेजमाया मुरह दुमी
रूबिना मुरह दुमी
सर्मिला रङ्कशु दुमी

शान्तिकला लुप्पो दुमी प्रमिशा लिम्बु इक्शा लिम्बु चाचुमुल् (नातीहरु) सुरेश मुरह दुमी विकास मुरह दुमी आशिष मुरह दुमी राजेन्द्र रकशु दुमी अमित हदि दुमी पुष्पराज हदि दुमी दयाराज हदि दुमी शशि कुमार रकुशु दुमी प्रदीप (राम) लुप्पो दुमी

श्याम लुप्पो दुमी खाम्बोडसा
मक्चुमुल् (जुवाईहरु)
खड्ग बहादुर रकसु दुमी प्रकाशमान याक्सो
चाचुमे नमे/देल्मेमूल् (नातिनि बुहारीहर)
दिपकला दिम्मचु दुमी
प्रमिला॰ थुलुड्
सुस्मा लिम्बु
कियो/कियोमी (पनाती/पनातिनीहरु)
नसिल, आसिन, बिपासा, अञ्जु,
नुपुमा, रोज्लीन बिपन, बिज्ञान,
बिशाल, संसार, प्रज्वल, प्रवेश, प्रविका,
रिमेमा

## अर्धवार्षिक दुमीराई भाषिक पत्रिका



| शिब्रा दूरी |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| केही दुमी ऐतिहासिक ....... | चतुरमक्त राई | 9 |
| तोगा, खेगा (तायामा ......... | रत्नमाया (साम्पाङ) दुमीराई | 9ะ |
| भाषा : संक्षिप्त विश्वमानचित्र...... | नेत्रमणि राई, राजेन्द्र ठोकर | २२ |
| केहि समयको अन्तरालपघि.... | सरिता (कोयु)दुमी राई | 39 |
| भाषाका कुरा ............... | प्रा.डा. नोबलकिशोर राई | ३ะ |
| Ongoing Research...... | Marion/Alban | ३ |
| नेपालका मातृभाष......... | प्रा.डा. माधव प्र. पोखेल | в9 |
| बेपालका राई किरात....... | प्रा.डा. दानराज रेग्मी | $8{ }^{8}$ |
| हानी किरात सन्तान........ | कुमारसिंह दुमीराई | \% |
| Linguisting Diversity मातृभाषाको महत्व.......... | Dr. Mark Turin सुएयाशी तोवा | 20 |
| Team Building Policies.... | अमर राई दुमी | ६२ |
| किरात राइको............. | प्रा.डा. विष्णु एस. राई | ६४ |
| निजामति सेवा......... | सहजीत राई | ¢0 |
| सीकान्त सौन्दर्य ......... | डा.लाल स्याकारेलु रापचा | ७9 |
| सहिला र सिडअ ....... | अधिवक्ता शान्तिकुमारी राई | ${ }^{6} \mathrm{E}$ |
| Lexican Similarities | तारामणि राई | to |
| वाग्बुले साहित्य.......... | गणेश वाम्बुले राई | ¢8 |
| किराती मातृभाषाबीच........ | पदन राई | ヶ¢ |
| दुमी किरात राई .......... | मौलिधन दुमी राई | ९3 |
| देउसी मैलो कार्यक्रम....... |  | १¢ |
| दुमकिम धरान........... | भूकिराज दिग्मयु दुमीराई | ¢ ${ }^{\text {¢ }}$ |
| फु:ली घी.......... | तेजमाया मुरह दुमीराई | 90¢ |
| रापेलुइ़......... | चाप्ता राई | 909 |
| केरो पहिचान .......... | उत्सव खबचु दुमीराई | ११० |
| गीत........... | हर्कधन रत्कु दुमीराई | ११9 |
| समलाको संघर्ष........... | तेजमाया मुरह दुनीराईई | ११จ |
| रंकसु सत्म............. | चतुरमक्त सत्म दुमीराई | ११४ |
| मातृभाषा बचाउना...... | पि.के.सत्म दुमीराई | ११९ |
| फन्सीकीमका अग्रजज जगा...... | वतुरमक्त राई | १२२ |
| फन्सीकीमका जग्गादाताता... | " " | १२६ |
| समाजसेवाको अरको... | जृप दुमीराई | १३० |
| दुकीराफ............ | " " | १ษ० |
| किरात बंशवृक्षमा........ | वि.आर. काईला | 988 |
| 3 त्यसरी नै.......... | गुणराज हजुर दुनीराई | 98 |
| तिमी मृकिपुत्र .......... | कृष्ण दुमी राई | 9\%จ |
| यथार्थ................ | सत्म अबिला राई | 9\%3 |
| सारसमाचार .......... |  | १ษ९ |
| धरानबासी दुमीहरु...... |  | १६१ |
| कपिलासगढीमा थप.......... | " " | १६२ |
| माक्पाली किरात ...... |  | १६७ |
| शब्दकोश विमोचन | नृप सत्म दुमीराई | १७२ |
| परदेशीको पत्र........... | प्रसाद दुमी राई | 9 9\% |
| प्रतिक्रिया.................. |  | $96 \%$ |

## छीरीयाम्लो श००० तोसी सकला उघौली। चाइको

 शुभ अवसरमा सिमेभूमे, सुप्तुलु, युङखुलु एवं सुम्निमा - पारूहाङले सबैको रक्षा गरून्।

दुगी किरात राई फन्सिकिम केन्द्रीय कार्य समिति दुमी किरात राई फन्सिकिम, दुमकिम काठमाडौ

तथा
इसीलीम परिवार

# छीरीयाक्लो श०७० तोसी <br> (सकला उघौली) चाडको 

शुभ अवसरमा सिमेभूमे, सुप्तुलु, युङखुलु एवं सुम्निमा - पारूहाङले सबैको रक्षा गरून्।


क्या. बैनबहादुर सत्म दुमीराई (MM²) श्रीमती रत्तमाया (साम्पाङ) दुमीराई तथा स-परिवार सप्तेश्वर्र-५, थानागाऊँ, खोटाङ हालः महारागञ्ज, काठमाडौं

## केही दुगी ऐतिहासिक सांस्कृतिक नामहरू: एक चर्वा

## 9. पृष्ठभूमि

संसारमा त्यस्तो कुनै वस्तु छैन होला जसको नाम नरहेको होस । उक्त नामसंग बस्तुको पहिचान हुन्छ र त्यसले त्यस वस्तुको विशेषतालाई परिभाषित गर्दछ। उक्त नाम रहनको पछाडि कुनै न कुनै कारण जोडिएको हुन्छ जुन कारणले उ लोकसँग परिचित हुन्छ। यो उसको पहिचान हो। पहिचान सबैको लागि प्यारो हुन्छ र यसलाई अहिलेको राजनीतिक मुद्धामा अधिकारको विषय बनाउन खोजिएको छ। कसैले पहिचानलाई अधिकारमा बदल्न खोज्यो भने त्यो अश्वभाविक ठान्ने नेपालको ठूला संभ्रान्त शासकीय जातिहरूको अति जातिवादी हैकमको कारणले आज पहिचानको लडाई जारी छ। शासकहरू टसको मस भएका छैनन् । पहिचान गुमाएर प्राप्त गरेको उपलब्धि शीर विनाको शरिर हो र गौरब विनाको आत्मा हो। तसर्थ पहिचान ऐतिहासिक गौरबसँग सम्बन्ध छ। यही परिवेशलाई आधार बनाएर दुमी वस्तीहरूमा रहेका विभिन्न गाउँ, ठाउँ, पानी पँधेरो, ढुङ्गा, खोलानालाहरूको ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाम र त्यसका अर्थहरूको वारेमा पाएजत्ति प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले यो लेख तयार गरिएको हो ।

## २. लेखनको पद्धति

यो लेख तयार गर्दा स्थानीय क्षेत्रका जानकार व्यक्तिहरू, नक्षो र तायाहरू र थेरै अगाडिदेखि एउटा आख्यानको रुपसा रहँदै आएको किवदन्तीलाई आधार बनाइएको छ। केही द्वितीयक आँकडाहरू प्रकाशित लेख रचनाहरूबाट लिइएका छन् ।

## ३. अध्ययनको सीमा

दुमी वस्तीहरूमा रहेका खास दुमी नाम र संस्कारहरूसँग सम्बद्ध विषयसँग मात्र यो लेख सीमित

रहे को छ। दुमीको सामाजिक सांस्कृतिक तथा राजनीतिक लिखित इतिहास नभएकाले यसमा उल्लेख भएका मिति तथा समय गणना गर्दा केबल पुस्तालाई अधार बनाइएको छ। यस अनुसार एक पुस्ताको गन्ती


- चतुरमक्त राई

सह-प्राध्यापक पाटन संयुक्त क्याम्पस इतिहासकारहरूको मापनमा २४ देखि ३० वर्ष मानिएकाले $२ 2$ वर्षलाई एकपुस्ता मानिएको छ र लगभग शब्दलाई प्रयोग गरिएको छ। यो केबल जानकारीको निमित्त लेखिएका हुन तसर्थ पुस्तामा परिवर्तन आउँदा समय तलमाथि हुने पनि जानकारी गराइएको अनुरोध छ।

## 8. तथ्यहरुको प्रस्तुती र विश्लेषण

समग्र दुमी क्षेत्रलाई 'खाजाबासमा हौ' भन्ने शुत्र प्रयोग गर्दा नै कमबद्ध हुने हुनाले यस लेखमा पनि सोही अनुसार प्रस्तुती र विश्लेषण गरिएको छ। अर्को कुरा अपवादको रुपमा चुचुदह र राईसिंगे बासपानी र राईसिड़्गे हौंचुर गाविसमा पर्ने भएता पनि पाछ्छा र उत्पत्ति अनुसार खार्मी र जाल्पामा राखिएको छ। १. खार्मी गा.वि.स.मा पर्ने ऐतिहासिक सांस्कृतिक भूमिहरु

खारम्बु नामका पुर्खाको नामबाट खार्मी भएको हो। खारम्बु आजभन्दा लगभग 95 पुस्ता वा $\gamma 40$ वर्ष अगाडिका पुर्खा मानिन्छन् र ति पुर्खा हरसी, दिम्मचु, सरचु, वालक्पा र हमरुचु पाछासँग जोडिन्छन् । अहिले खार्मीमा हरसी, दिम्मचु, सरचु, वालक्पा र तुरचु दुमी राईहरू रहेका छन। अन्य जातिहरूमा नेवार, तामाड, क्षेत्री, कामी, दमाई आदि रहेका छन् ।

## १.9. महभीर

'मह' र 'भीर' शब्द मिलेर महभीर भएको हो। यो साप्रु र ससरकाको वीचमा लुम्जुखोलामा साप्रुपट्टि पई। पहिले त्यहाँ माहुरी बस्थ्यो र मह काढेर खान्थे तर अहिले छैन । यो महभीर छाचुड् पाछाको उत्पत्तिथलो मानिएको छ.। (इसिलिम, २०६२, वर्ष ७, अड्क $\varsigma$, पृपृ $૪ ૫-૪ ९$ )

## १.२. रुदालुङ

खार्मी गाविसमा पर्ने रुदालुड, 'रुदाबु' र 'लुड्' शब्द मिलेर 'रुदालुङ' भएको तथ्य रुदालुङवासी जगतबहादुर राईले बताएकाछन्। उनका अनुसार 'रुदाब' भनेको भालेचिउरीको बोट हो जसकों फल फल्दैन त्यस्तो भालेचिउरी भएको ढुङ़्गेनी जग्गा भएकाले यसको नाम रुदाबुलुङ हुदै रुदालुङ हुन पुगेको हो। अहिले यस गाउँमा दिम्मचु, सरचु दुमी राई र अन्य जातिहरूमा कामी, दमाई रहेका छन्।

## १.३. बिखेर्कु

खार्मी गाबिसकै एक गाउँको नाम बिखेर्कु हो । यो 'बि' र 'खर्क' मिलेर बिखर्कु हुँदै बिखेर्कु हुन गएको हो । 'बि' को अर्थ 'गाई 'र 'खर्क' भन्ताले पशुपालनको लागि बनाइएको वर्षेखर्क वा गोठ बस्ने ठाउँ भन्ने जनाउँछ। अघि गाईगोठ राखियो र पछि, त्यही ठाउँमा घर बनाई बस्न शुरु गरेबाट यसको नाम बिखर्कु वा गाइखर्क हुँदै बिखेर्कु भएको हो भन्ने कुरा जगतबहादुर राईले बताएका हुन्।

## 9.8. तुर्खा

खार्मी गाबिसकै एक प्रख्यात गाउँको नाम तुर्खा हो। यो तुरु+खो बाट 'तुरुखो' हुँदै तुर्खा भएको हो। (उनै जगतबहादुर राई)। शब्दार्थको दृष्टिले 'तुरु' को अर्थ ढुड्रेबाँस र 'खो' को अर्थ 'भाँडा' भन्ने अर्थ लाग्छ। तसर्थ ढुड्रेबाँसको एकापट्टि आँख्लो राखेर बनाएको पानी खाने तथा सामल-तुमल राख्ने ढुड्रो भन्ने जनाउँछ। त्यसैगरी बाँसको दुबै आँख्लो राखेर वीचमा खोली बनाएको खानाखाने भाँडोको प्रलन चलीआएको हुनाले तुरुखो हुंदै तुखा भएको

स्पष्ट देखिन्छ। प्राचीन समयमा जव धातुहरूको उत्पादन र प्रचलन आएको थिएन त्यस जमानामा मानिसहरू बाँस वा ढुड्रेवाँसको आँखो काटेर भात खाने थाल र पानीभर्ने धिरी वा ढुडूग्रो बनाउँथे । त्यसैले तुर्खा त्यो आदिम जमानाको एक ज्वलन्त इतिहासको नाम हो । तुरुखोमा खाने यहांका राईहरू बाघका सन्तान थिए। उनीहरूले किरात राईको इतिहास संस्कार संस्कृतिमा साकेलाको स्थापना गरेका थिए जो खोटाङ् उत्तरीक्षेत्रका प्रख्यात साकेला मानिन्छ, यहाँ अहिले दिम्मचु,बलक्पा र सरचुहरू रहन्छन्।

## १.५. चुचुदह

खार्मीले राईका पुर्खा बुसुरुहरू र त्यसपछि चोचुपहरूले शिकार खेल्दा बाघ हुने दहलाई चोचुपदह भनियो र यसैलाई अपभ्रंश रुपमा चुचुदह भन्न थालिएको हो । यो आजभन्दा $१ ९$ पुस्ता अगाडि वा ४७४ वर्षभन्दा अगाडिको सास्कृतिक इतिहासको कुरा हो। चुचुदह अहिले बास्पानी गाउँ विकास समितिको पोखरी गाउँमुनी पर्दछ। यो चुचुदह 'चोचुप' र 'दह' मिलेर चुचुदह भएको हो। अर्को अर्थमा चुचु भनेको बाजे हो। ति बाजेहरूले नुहाई दुहाई गर्ने, पानी खाने, वस्तुलाई पानी ख्वाउने र शिकार खेल्नलाई बाघको शक्ति प्राप्त गर्न पौडी खेल्ने दह भन्ने जनाउँछ। यसलाई बुसुरुहरूले एउटा 'भ्लह' मानेका छन्। तिथाम, छिदाम तथा छमदम गर्दा धामीहरू बाटो खेद्दै जाँदा यो भ्लह वा सांस्कृतिक दह पुग्ने गरेका छन । यो दहलाई केलासी दह पनि भनिन्छ। यसको अर्थ यो केलासीक्षेत्रमा पर्ने भएकाले केलासी भन्ने नाम राखिएको हो। चुचुदह, दुड्कुलु जस्ता सांस्कृतिक क्षेत्रहको संरक्षण गर्नुपर्ने टढ़कारो आवश्यकता छ। तर भिङको टाउको जत्रो चित्त लिएर हिड्ने हाम्रो हैसियतको कारणले केही गर्न सकिएको छैन।

## १.६. छेकुखोला

खार्मी गाबिसमा नै पर्ने यो खोला छिर्कु वा छोर्कुम बाट अपभ्रंश भई छेकु भएको हो । छिर्कु भनेको

पानीको स्रोत वा पानी पलाउने ठाउँ र छोर्कुम भनेको फर्ना भन्ने अर्थ लाग्छ। छेकु पनि यस्तै स्रोत भएको खोला हो जसले विभिन्न ठउउमा ठाडो भर्ना बनाई बगेको पाइन्छ। त्यसैले यसलाई छेर्कुम वा छोर्कुम खोला भन्दा भन्दै छेकुखोला भन्न थालिएको हो।

## १.७. देखुमेखोला

खार्मी र पाथेका वीचको सिमानामा पर्ने यो खोलाको नाम 'दुखुमे' बाट दे खुमे भएको हो। 'दुखुमे' को अर्थ दुःखदिने भन्ने अर्थ लाग्छ। यो खोलाले हिउंद वर्षा नै दु:ख दिन्छ। ठूला-ठूला चट्टानको ढाँडभिन्रबाट पानी बग्ने भएकाले मानिस तथा पशु कुनै बगाएमा पाउन कठिन हुन्छ। पानीको आवाज पनि त्यस्तै डरलाग्दो छ। थैरैको हलगोरू, गाई भैसी यसरी नै देखुमेमा परीसकेको हुनाले यो खोलालाई दोखुमे खोला वा दोखी खोला पनि भन्छन् ।

## १.ट. खुदुखोला

खार्मी गाबिसमा नै पर्ने यो खोला ‘खुदु’ बाट खुदुखोला भएको हो। खुदु भनेको लिस्नु वा भच्याड् भन्ने बुभिन्छ। यसको बगाई हेर्दा विभिन्न ठाउँमा भर्ना बनाउँदै भयाड् जस्तै बनाउँदै बगेको पाइन्छ। त्यसैले जस्तो काम त्यस्तै नाम पुर्खाहरूले राखीदिएछन्खुदुखोला।

## १.५. कुमदेल

खार्मी गाविसकै एक प्राचीन गाउंको नाम कुमदेल हो। यो शब्द 'कुम' र 'देल' बाट कुमदेल भएको हो । 'कुम' को अर्थ खरीठुड्ञा भन्ने हुन्छ र 'देल' भनेको गाउँ हो। अत त्यो गाउँ जहाँ खरी प्रशस्त पाइन्थ्यो त्यसलाई कुमदेल वा खरीगाउँ भनिएको हो । यहाँ एक साकेला थान रहेको छ र कुनै जमानामा एक प्रख्यात पोखरी पनि थियो।

चोचुपले तुर्खा पोखरीबाट एक चुड़े पानी र एकमुठी माटो उघाएर कुमदेलमा ल्याई खन्याउँदा त्यही सालको वर्षायामदेखि आफ्सेआफ पोखरी निर्माण

भएको किबदन्ती पाइन्छ। उक्त पोखरी निर्माणपछि दुइटा माछा पनि त्यहाँ आफ्सेफफ नै जन्म्यो। त्यसपछि, खार्मीमा थामी नसक्तु अन्न फल्न थाल्यो। अन्न खाइनसकेर कुहयो, फ्याक्तु पन्यो। अन्न डढाएर फाल्नुपय्यो जहाँबाट एउटा ढिकुरा नै बन्न पुगयो। तापखोला छेडमा उठेको एक ढिकुरालाई अन्न डढाउँदा बनेको ढिकुरा मानेका छन्। यसरी अन्न फलेर उल्का भयो। यो केले यस्तो गच्यो भनी सोल्माबाट जान्ने धामी ल्याई देखाउँदा माछाको उन्पत्तिको_कारणले भएको हो भन्ने जोखाना खुट्याए ।

माछालाई मार्नुपर्छ भनेर गाउँलेले सल्लाह दिए। धामीले मानेन। फेरी पनि कर गरे तैपनि धामीले मानेन। अन्त्यमा हत्ते नै भएपछि धामीले लौ मलाई पाप नलागोस भनी दुइटा प्वाँख र चामल मन्त्र गरेर के फालेका थिए माछाको एउटा-एउटा आँखामा गाडिएपछि, माछा अलप भयो। उक्त साल नै कुमदेल पोखरी फुटेर पहिरो गयो र दुइटा ढुढ्ना पनि साथैमा लड्दै भच्यो र केही तल अडियो। यसलाई लुवालु भन्छन। अहिले यसै लुवालुलाई माछाको प्रतिक मानिन्छ। त्यससालदेखि अन्न पनि फल्न छाड्यो। खार्मीलेलाई अहिले न्याउरी मारी पछितो भएको छ। यत्ति मात्र होइन कुमदेलमा जत्ति पनि सर्प देखिन्छ त्यसको एउटा आँखा हुदैन भन्ने भनाई सबैले गर्छन। २.जाल्पा गाविस क्षेत्रका केही ऐतिहासिक सांस्कृतिक भूमिहरु

एकखाले हिन्दूदेबीको नामबाट गाबिसको नाम जाल्पा राखिएको हो। किरातीहरूलाई हिन्दूकरण गर्ने यो एउटा अभियान थियो। यो भन्दा पहिला ससर्का नामले चिरपरिचित थियो र अहिले लगभग र उक्त ऐतिहासिक नाम लोप भैसकेको छ। वर्तमान पुस्ता समाप्त भएपछि ससर्का नाम रहने कुनै छाँट छैन। ससर्का ससल्का शब्दबाट ससर्का भएको हो भन्ने भनाई रहेको छ। जामिन धस्केर सलल-सलल बरने ठाउँ भएको हुनाले त्यसकै नामबाट 'ससल्का' हुँदै ससर्का नाम रहन

गएको पुर्खाहरू बताउँछन् । यस गाबिसमा अहिले हमरु, राइचु, खबचु, रिप्लचु, तरचु र छाचुड् पाछाका दुमी राईहरू रहेका छन। यसबाहेक खालिड, थुलुङ राईहरू र अन्य जातिहरूमा नेवार, तामाङ, शेर्पा, कामी, दमाई र एकघर क्षेत्री पनि रहेका छन्।

## २.9. कादेल

जाल्पा गाविसमा पर्ने कादेल 'कावा' र 'देल' दुई शब्द मिलेर ‘कावादेल’ हुँदे 'कादेल’ भएको हो । 'कावा' को अर्थ खोला र 'देल' को अर्थ गाउँ हो । तसर्थ नेपाली भाषामा 'खोलागाउँ' वा ‘खोलाछ्छेउको गाउँ' भन्ने अर्थ बुभिन्छ। हालको कादेलको भौगोलिक अवस्थिति हेर्दा तापखोलाको छेडमा नै उक्त गाउँ रहेको छ। यो कादेल अधि पहिरो गएर सुल्किदै भरेकाले पनि ससल्काबाट ससर्का भएको हो भन्ने कतिपयको भनाई छ। साँच्चै अहिले हेर्ने हो भने ससर्कागाउँबाट अहिले पनि ठूलैपाटा सुल्किएर भर्दै गरेको देखिन्छ। हाल यहाँ हमरु, राईचु र खालिङ राईहरू बस्तछन्।

## २.२.खरबारी

जाल्पा गाविस अन्तर्गत रहेको खरबारी खर र बारी मिलेर खरबारी भएको भएता पनि यती सीमित अर्थमा मात्र बुभियो भने त्यस ठाउँको इतिहासप्रति ठुलो वेवास्ता गरेको ठहर्छ। तसर्थ वास्तविकता के हो भने ‘खर' भनेको चिण्डो र 'देल’ भनेको गाउँ हो। अत चिण्डो फल्ने गाउँ वा ठाउँलाई खरदेल भनिएको हो। यहाँ मुख्यगरी खबचु र रिप्लचु दुमी राइहरू रहेका छन्। खबचुहरूको आगमन खोलुँक्षेत्र भई हौंचुर हुँदे खरदेल आई बसोवास गरेको र त्यहाँ नै साकेला स्थापना गरेको इतिहास रामबहादुर राई, श्यामबहादुर राई तथा नक्षो पदमबहादुर खबचु राईहरूले बताउँदै आएको पाइन्छ।

## २.३. राईसिङ्ञे

राइचु राईहरूको पुरानो बसोवास भएको क्षेत्र राइसिंगे हो। यो हौंचुर गाविसमा पर्दछ। किबदन्ती

अनुसार अधि हौंचुरको पोखरी गाउँको पोखरी वीचमा एउटा बाँभोको रुख थियो। त्यसमा एउटा टोढ्का थियो। त्यही टोढ्कामा लेलेदुम नामका बनदेवता विशेष वनवासी मानिसले एउटा बच्चा हुर्काएको थियो । उक्त बच्चा खबचुले फेला पारे र पाल्न लगे । त्यो बच्चा हुर्की बढ़ी समारात भएपछि खबचुले खपतेम नाम गरेका आफ्तै छोरी वा बहिनी दिएर ज्वाई बनाए। आफ्नो वंशमा राख्न नमिल्ने हुनाले एउटा नयाँ पाछा रायनाम्चु नाम दिएर दुमीको एउटा नयाँ वंशको बिजारोपण गरे । यो आजभन्दा लगभग १३ पुस्ता अथवा ३२้ वर्ष अगाडिको हो। आज राइचु वंश जाल्पा लगायत बाह्य जिल्ला र विदेशतिरसमेत फैलिएर बसेका छन् ।

## ३. बाक्सिला गाविस क्षेत्रमा पनें ऍैतिहासिक तथा सास्कृतिक भूमिहरु

कोड्खेखोलापारीको एउटा चपलेटी ढुड्रा वा सिलामा सिद्विकर्ण पाध्येले बाघ पछारेर मारेपछि़ त्यसैको नामबाट बाक्सिला भएको हो भन्ने भनाई लप्टन भीमलसिंह -बाक्सिला हाल्कुम), धनरुप र वीरवहादुर राई (चिउरीखर्क) हरूले सुनाउदै आएका हुन । तर बाक्सिला लड्खा निवासी मैधाने राईले यो भनाईलाई सत्य नभएको बताउँदै भन्छन्- सुड्देले धिरुलहरूले बाघ मार्ने बिष राख्दा त्यही विष बाघले खाई ढुड्नामाथि मर्न पुगेछ। त्यो मरेको बाघ पहिलो पटक त्यही नजिकै गोठ हुने सिद्विकर्ण पाध्येले भेटेछ। र, त्यसरी बाघ मरेको ढुड्गा भएको हुनाले त्यो ढुङ्ञाको नाम बाक्शिला हुन गयो । पछि त्यो ढुड़्ा मात्र होइन समग्र क्षेत्रको नाम नै बाक्शिला हुन गयो। अहिले बाकिशला लेख्दा पातलो स प्रयोग गरेर बाक्सिला लेख्ने चलन रहेको छ।

यो बाक्सिला नामको ढुड़ा हेर्नेलाई बाक्सिलाबाट सुड्देल जाँदा कोड्खेखोला तरेपछिं सुड्देलपट्टि एउटा ठूलै खेतको प्लट छ त्यसैलाई बाक्सिला खेत भनिन्छ।

त्यहाँ नै बाक्सिला ढुड़ा उपलब्ध छ। अघि पन्चायत स्थापना हुनु अगाडि यो बाक्सिला क्षेत्रमा नै पर्थ्यों तर पछि पज्चायतको सीमाना कायम हुँदा कोड्ये खोलालाई सीमाना बनाइएको हुनाले उक्त बाक्सिला खेत हाल सुड्देलमा पर्न गएको छ।

## ३.9. लामदिजा

बाक्सिलाको पुरानो नाम लामदिजा हो। यसले कोङखेपारीको क्षेत्रलाईसमेत समेट्थ्यो। लाम वा लामदि को अर्थ बाटो वा लामो बाटो र जा को अर्थ भात वा धान फल्ने क्षेत्र वा धानको भात खान पाइने क्षेत्र भनिए बाट लामदिजा भनिएको हो। यो भनाई स्वर्गीय लप्टन भीमलसिंह मुरह राईको हो।

यो लामदिजाको दुइटा अर्थ छ- १. अधि लामदिजा क्षेत्रबाट भोजपुर, बाला, याम्दाङ, सड्खुवासभा जाने बाटो फेदीबाट शुरु भई डाँडैडाँडा चढेर केपिलासगढी, चिनागढी हुँदै हिले, फलाँट, चिलिमढुड़ा, लौरे, साल्पा तथा मैयु उत्तर हुँदै जाने लामो बाटोलाई जनाउँथ्यो। शत्रुको पिछ्छा गर्दा त्यही बाटो हिड्थे र माकुराको जालो फाटे नफाटेको अवस्थाबाट शत्रु त्यो बाटो गएको छ वा छैन भनेर पत्ता लगाउँथे। ? लामदिजाको अर्को अर्थ रावाखोलाले बनाएको लामो खेत क्षेत्रलाई लामदिजा भनिएको हो।

## ३.२. लड्खा, अड्खा, जरड्खा

यी तीनै शब्द किरात भाषी शब्द हुन र तीनवटै शब्दको पछाडि 'खा' शब्द जोडिएकाले एडटा अचम्म लागदो अर्थ हुनु पर्दछ। यसबारे केही बुढापाकालाई सोधपुछ गरियो तर केही पत्ता लागेन । अनुमान त लड्खा शब्द 'लुड्खा' र 'खम' बाट 'लुड्खाखम' हुँदै 'लुड्खा' पछि लड्खा हुन पुगेको देखिन्छ। 'लुङ्खा’ भन्नाले 'मर्चा’ र 'खम' भन्नाले केन्द्र भन्ने जनाउँछ। तसर्थ मर्चा बनाउने ठाउँलाई 'लुड्खाखम' भनियो र पछि अपभंश हुँदा 'लड्खा’ हुन पुग्यो। बाक्सिलामा राईहरूको पुरानो बस्तीमा

लड्खा एउटा पुरानो बस्तीमा गणना हुन्छ। यहाँ भगिवन्त सखिवन्त जस्ता प्रख्यात राई तालुकीहरू थिए र उनीहरूले किरातको किपट थाम्नलाई सिद्धिकर्ण पाथ्येको विरुद्वमा काठमाडौं रानीपोखरी इटाचपली न्यायालयसम्म पुगेर मुद्दा लडेका थिए। अड्खावारे अहिले नै केही भन्न सकिन्न। तर जहाँसम्म ‘जरड्खा’ भन्ने नाम र गाउँ छ यस क्षेत्रको पुरानो नाम 'मुक्तालु' वा 'मुक्ताकु' हो। यो मुक्तालु भनेको कमेरो वा ‘कमेरोठुड़ा’ भन्ने जनाउँछ। धामीले मुदुममा मुक्तालु र मुक्ताकुको वारेमा रिसीय गाउँछन्। जरङ्खामा सिद्धिकर्ण पाध्येको गोठ थियो। बाक्सिला विर्ता पाएको निहुँमा सिद्धिकर्णले यो किरात किपटलाई अतिक्रम गरी बसेका थिए। अहिले यहाँ मुक्तालु नामको एउटा पानीधारा रहेको छ- जरडखा परी खानीगाउँ माथि । त्यहाँ धामीहरू ॠषितर्पनी वा जनैपूर्णे जसलाई दुमी भाषामा चियोपा चियोमा पूर्ण' वा नागनगेनी नुहाउने चाड भन्दछन् त्यहाँ नुहाउन सालन्ने जान्छन्। यो चियोपा चियोमा शब्द चियम बाट आएको हो जसको अर्थ दुमी भाषामा भदौ महिना भन्ने जनाउँछ। यो चियोपा चियोमा पूर्ण अघि देवताहरू जमिनमुनी अल्पिएर बस्छन् र पूर्णेका दिन पृथ्वीबाहिर आउँछन् भन्ने भनाइले गर्दा त्यसदिन दर्शनका निमित्त मुक्तालु, बरमे, साल्पा, साप्यु जस्ता तीर्थस्थलहरूमा धामीहरू दलबलसहित नाच्दै गीतगाउैदै नुहाउन पुग्छन्।

मुक्तालुको माथितिर पश्चिममा अहिले पनि खरीढुछ्ना पाइन्छ। त्यसबेला संभवत मुक्तालु वरीपरी प्रशस्त कमेरो वा खरी पाइने भएकाले यो नाम रहन गएको हुनसक्छ । त्यसैगरी रिसीयमा भनिने 'मुक्ताकु' मुक्तालुकु शब्दको अपभ्रंशित रुप हो। अत खरी वा कमेरो पाइने ठाउँमा पानी कुवा (कु) प्रनि थियो त्यसैले त्यसलाई मुक्तालुकु वा कमेरेपानी भनियो। यही मुक्तालुकु शब्द जनजिब्रोमा भिज्दैजाँदा मुक्तालु र मुक्ताकु भन्न थालिएको हो।

जरड्खा भन्ने शब्द धेरे पछि नामाकरण भएको हो। जरङ्खा 'जरड्' र 'खम' शब्द मिलेर जरङ्खा भएको अनुमान लागछ। या त गुरुड् र खम मिलेर गुरुड्खम वा गुरुङ बस्ने गाउँ वा केन्द्र अपभ्रंस रुपमा गुरुड्खम हुँदै जरड्खम र अन्त्यमा जरड्खा हुन पुगेको हो कि भन्ने एउटा परिकल्पना गर्न सकिन्छ । परिकल्पनालाई अनुसन्धानले सही र गलत के हो छुट्याउन सक्छ भन्ने कुरा अनुसन्धानको सिद्धान्त भित्र पर्ने भएकाले एउटा अनुमान मात्र गरिएको हो ।

बाक्सिलामा नेपाल एकिकरणकालपछि गुरुड र तामाड्को बस्ती बसेकाले ति जातिसँग केही न केही अर्थ लुकेको हुन सक्छ। र, एउटा इतिहास के पनि सत्य हो भने राई तालुकि भगिवन्त सखिवन्तले किपट संरक्षणका निमित्त सिद्धिकर्ण पाध्येसँग काठमाडौं रानीपोखरी इटाचपली न्यायालयमा मुद्धा लड्दा लागेको खर्च गुरुड, तामाड, र खत्रीलेसमेतले सघाउनी गरेकाले त्यसवापत मुद्धा जीतेपछि सोहानामा हेमन्त लामा (जरडखाली लामा गुरुड्हरूको पुर्खा), कुइसाङ तामाङ, कालुखत्रीलाई पैसा फर्काउनको सट्टामा जग्गा उपलब्ध गराएको चाहीं कागज नै पाउन सकिन्छ।

मुद्धा जीतेपछि, भगिवन्त सखिवन्तले जरड्खामा रहेको सिद्धिकर्ण पाट्येको घर वस्ती उठाएको घट्नाहरू पनि मौखिक इतिहासमा पाउन सकिन्छ। त्यसपछि, सिद्धिकर्ण दाम्खु गएर बसे। दाम्खुमा पनि बस्न नरुचाएकाले पुन : पत्करु बसाईसरी गएको सामाजिक इतिहास पुर्खाहरू बताउँछन् ।

## ३.३. हाल्कुम

बाक्सिलाको एकगाउँको नाम हाल्कुम हो। हाल्कुम शब्दले पृथ्वी वा भूमि भन्ने जनाउँछ। हाल्कुम शब्दले समेट्ने भूमि भनेको शिकार खेलेपछि पूजागर्ने थलो वा हिजोआज भूमे गर्ने ठाउँ वा पवित्र भूमिलाई जनाउन प्रयोग गरिएको हो। भौगोलिक स्थितिलाई हेर्दा सप्तेश्वरको हल्कु र बाक्सिलाको हाल्कुम

नामको जग्गा उस्ता उस्तै डाँडा परेको देखिन्छ। सप्तेश्वरको हल्कुमा पूजा गन्थ्थिो तर अहिले त्यस्तो छैन तर बाक्सिलाको हाल्कुममा भने अहिले पनि धुमधामकासाथ साकेला पूजा गरिन्छ। यहाँ बेरै अगाडिदेखि साकेला मान्दे आएको भएतापनि साभा साकेला भने आजभन्दा चारदशक अगाडि नागिरे टेकबहादुर मुरह राई, तायामी लप्टन भीमलसिंह मुरह राई र हाल्कुमवासी किरात राईहरूले स्थापना गरेका हुन । अहिले यहाँ हदी, मुरह, थुलुङ राई र दमाइहरू बसोबास गर्दछन्।

## ३.8. घलेगाउँ

बाक्सिला निवासी घले गुरुडहरूको गाउँलाई घलेगाउँ भनिन्छ। नेपाल एकिकरणकालमा पृथ्वीनारायण शाहको फौजसँग लड्दै भिड्दै आउने कममा बाक्सिलामा आईपुग्ने पहिलो घले जय घले थिए। यो भनाई समाजसेवी तथा राजनीतिक नेता स्वर्गीय सेरबहादुर घलेको हो।

## ३. \%. सिपुलुड

बाक्सिला गाविसको एउटा गाउँको नाम सिपुलुड हो । यो शब्द 'सिपुमा' र 'लुङ' मिलेर सिपुलुङ भएको हो। सिपुमा भनेको तितेपाती र लुङ भनेको ढुड़ा हो । अत ढुड़ेनी जगगामा तितेपातीको घारी भन्ने अर्थ लाग्छ। यहाँ दिम्मचु, वालक्पा राईहरू रहेका छन्। उनीहरू खार्मीबाट घाम ताप्ने, वस्तु बाखा चराउने, खर्क राख्ले सिलसिलामा यहाँ आएर ढढ्डेन तितेपाती घारी फडानी गरे, ढुड़ा अन्साई पन्साई गरे र रस्तीवस्ती बसाए। यसर्थ यसको नाम कालान्तरमा सिपुलुङ रहन गयो। अहिले नाछिरिड राईहरू पनि वसेका छन् । पूर्वको प्रख्यात रसुले धामी जयवहादुर वलक्पु यही सिपुलुड गाउँका निवासी हुन । उनी र गाउँलेको बलमा साल्पालाई सिपुलुङमा ल्याउने प्रयत्नस्वरुप दुईचार वर्ष सिपुलुङमा साल्पा बजार लागेको थियो तर पछि किरातीहरूको भगडाले समाप्त भयो।

## ३. ६. चोखुम

बाक्सिला-७ मा पर्ने चोखुम, 'चोक' वा 'चोकचम्बु' र 'खम' शब्द मिलेर चोकखम वा चोक्चम्बुखम हुँदै चोखुम भएको हो। चोक नेपाली शब्द हो यसको अर्थ चारैतिरको भेट्ने केन्द्र वा किलो गाडिएको ठाउँ भन्ने अर्थ लागछ। 'चोक्चम्बु' को अर्थ काप्राको रुख भन्ने लागछ। खम भनेको गहिरो पार्नु, किलो गाड्नु, खाँबो गाड्नु, रूसुखम गाड्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। अहिलेसम्म पाइएको जानकारी अनुसार हालको चोखुमका दिम्मचु, सरचु र हरसीहरू खार्मीबाट बसाई सरी आएका हुन । यसरी चोखुम आउनुका पछ्छाडि दुइटा कारणहरू थिए- पहिलो कारण घाम ताप्तु र दोसो वस्तुको खर्क राख्नु। घाम यस कारणले कि त्यस समयमा जड्गल ज्यादी भएको र खार्मी देब्रे जग्गा भएकाले चोखुम जस्तो घमाइलो जग्गामा घाम ताप्ने ठाउँको खोजी गर्दै यहाँ आए। यसै सिलसिलामा गाइवस्तुसमेत साथै लगेर चोक बनाई राख्न थाले र भन्न- 'थाले यो मेरो चोक र त्यो तिम्रो चोक ।' यही अर्थबाट चोकखम हुँदै चोखुम हुन पुगयो। अर्को अर्थमा कुनै काप्राको रुख (चोक्चम्बु) लाई आडपारेर वस्तुको चोक वा गोठ बनाई पशुपालन गर्न थालिएबाट चोखुम हुन गएको बुभिन्छ।

## ३.७. सिम्पानी

सिम्पानीको पुरानो नाम दुम्देल हो । सिम्पानी 'सिम' र 'पानी' शब्दबाट सिम्पानी भएको हो । त्यस्ता पानीहरू यहाँ तीन-चार ठाउँहरुमा रहेका छन् तर यो त थेरै पछि राखिएको नयाँ नाम हो । तसर्थ सिम्पानीको इतिहास खोज्दा दुङ्कुलुबाट खोज्नु पर्दछ। अनीमात्र दुम्देल पुगिन्छ।

## ३. ट. दुङ्कुलु र दुम्देल

बाक्सिला अन्तर्गत सिम्पानी गाउँको एक ऐतिहासिक सास्कृतिक पवित्र दुङ्कुलु ढुड्याको नामबाट दुमीको उत्पत्ति भएको मानिन्छ। यो दुड्कुलु शब्द 'दुड्क',
'दुड्की' वा 'दुम्का' र 'लु’ मिलेर ‘दुड्कुलु' वा 'दुड्किलु' वा 'दुम्कालु' भएको हो । 'दुड्कु, 'दुड्की' वा 'दुम्का' भनेको 'अकस्मात भेट भएको वा भयौं' र 'लु' भनेको ‘ढुड़ा' हो। अतः त्यो ढुड़ा जहाँ तत्कालीन शिकारी मानिसहरू एक्कासी त्यही ढुड्रामा भेट भए र त्यसपछि बारम्बार भेटभई सँगै यहिं बस्न लागेको अवस्थाबाट दुड्कीलु वा दुड्कुलुको बदलामा दुम्कीलु, दुम्कुलु वा दुम्कालु हुँदै अपभ्रंश हुँदा दुमीलु हुन गयो । पछि लु शब्द लोपभई दुमी मात्र रहन गयो र त्यसक्षेत्रमा रहने जत्तिपनि मानिसहरू छन् उनिहरू दुमी कहलाउन लागे। अत दुमीलुमा बस्नेहरू सबै दुमी भए। यी दुमीहरू धैरै संख्यामा फैलिई बस्दा देल वा गाउँको विकास भयो र दुमीको गाउँलाई दुमीदेल भनियो र यो नाममा पनि संक्षिप्तता आउँदा दुम्देल मात्र रहन गयो ।

यसर्थ यस ठाउँको दुमीका पुर्खाहरू सबै वारी पारी फैलिए। डिवुपेलका सन्तानहरु लुप्पो बाक्सिला सिमपानीमा बसे । गान्पा र रतेपा माक्पा पुगेर ठूलो रस्ती बस्ती बसाए। कोयु, खालिङ र साम्पाङ्हरू पनि यतैबाट छुट्टिएर गएको भन्ने भनाई छ। चिउरीखर्कवासी रिदुहाड् सत्महरू सिम्पानीबाटै चिउरीखर्क गएको र पाँचथर रबिका रङ्कासु, हदीहरू पनि यतैबाट गएका हौं भन्छन् ।

## ३.4. बरमेधारा

बाक्सिलाको प्रख्यात बरमेधारा भररम-भररम वा बररम-बररम वा लश्करै-लश्कर भएर पानीखान आउने बँदेल, वा घोरलको सड्ख्यालाई इड्गित गर्दा 'भररम्मे' भन्ने शब्दबाट भरमे हुँदै बरमे भएको हो भन्ने लप्टन भीमलसिंह राईको भनाई थियो । मुद्दुसमा 'बरासु' शब्दले घोरलको मासु या मोदाम (पितृलाई चढाउने चोखो पवित्र मासु) लाई बुभाउने भएकाले पनि बरासुमे बाट बरमे हुन आएको हो भन्ने पनि अनुमान गर्न सकिन्छ, । बरमे एउटा ऐतिहासिक सांस्कृति पवित्र पानीधारा हो जहाँ तादिप्पुले बरमेक्षेत्रमा बँदेल

मारी त्यसको ढाडे पहिलो चोटी कोसेलीको रुपमा दुम्देल डिबुपेलको घरमा लगेको सांस्कृतिक इतिहास पाइन्छ। यो आजभन्दा लगभग २० पुस्ता अघिको घटना हो।

पुर्खाहरूको भनाईमा - पूर्वबाट शिकार खेल्दै आएका तोदिप्पु बोब्ले ओडारमा शिकार खेल्दै बस्थे। एकदिन बेलुकीपख एक्कासी तल दुम्देलमा एउटा लामो श्वर निस्क्यो-"ए ! तोदिप्मा ! बोलो : किम पिनिम्येई हेम्पा हाम्मोता ? छिट्टो घर आइज है कहाँछस ?" भन्ने बोलावट सुनें । यी मैरै नाम गरेका कन्या को रहेछ भनी भोली यसो चियोगर्न दुम्देल गाउँ भर्दा तोदिप्मुसँग पहिलोचोटी भेट भयो। तोदिप्मुलाई खुबै मन पराए र मगनी गर्न गए। तर डिबुपेलले उनका शत्रु छाचुड्का पुर्खा दाम्चोलाई मारीदिने भएमा मात्र छोरी दिने कबोल गरे । तोदिप्मु पाउने गौरबमा तोदिप्पु तयारी भए। उता दाम्चो पनि आफ्नो खाईखेली आएको खुवामा हकडक गरी बसेको किन टेर्थे, उनी पनि तयारी भए। लडाई हुने भयो। तोदिप्पु युद्धको खरखजाना धनुकाँड लिई सिम्पानीडाँडामा उभिए। दाम्चो पनि बसेबतासेडाँडामा। बाण छोड्न लागे। पहिले दाम्चोले 'सेन्दाम्येई' हेर है भन्दै बाणछ्योडे । वाणले भण्डै तोदिप्पुको टाउकै उडायो । उनी अलिकति छलिए, वाण गयो कानकै छेउबाट हुइकिएर । तोदिप्पुले पनि वाण छोडे अनिमात्र भने 'सेन्दामुकाम्येइ' हेर है त भनेर। तोदिप्पुले वाण छोडेपछि मात्र "हेर है त" भनेकाले छलिनै नपाई बाणले दाम्चो ढले। यहाँ तोदिप्पुले युद्धको नियम भड्ग गरेका थिए तर यत्ति नगरी युद्व जित्न पनि सक्तैनथे।

दाम्चो मारेपछि तोदिप्पु गए तोदिप्मु मगनी गर्न दुम्देल। डिबुपेलले भने- "कोसेली लिएर आउ, सम्मानपूर्ण रीतको लागि।" तोदिप्पु फेरी तुरुन्त शिकारमा निस्के र शिकार खोज्दै जाँदा अहिलेको बरमेधारा माथि भररम (धैरै भन्ने अर्थमा) बँदेल देखे र त्यसमध्ये एउटालाई मारे र पोलपाल गरे। अनी,

त्यही भररम्मे बँदेलले पानीखाने कुवामा धोइपखाल गरेर एउटा ढाडे डल्लै कोसेली सशुराली लगे। यही रीत बुभाएकाले यो रीत त्यसपछि किरात राईको विवाहमा चलेको भन्ने भनाई रहेको पाइन्छ।

तोदिप्पु र तोदिप्मुको विवाह भयो। तादिप्पुले तोदिप्मु लिएर आफ्नै गाउँतिर गए। तोदिप्पुको घरमा नयाँ चलन बसीसकेको थियो रे -बुहारीले विहान बेलुका साशुको गोडा ढोग्नु पर्ने, मोल्नु पर्ने । अत भनौ हिन्दुचलन । तोदिप्मुलाई त्यो चलन पटक्कै मन परेन । उनी माइत जान्छु भनेर तोदिप्पुसँग भन्न थालिन। तोदिप्पुले फेरी दुम्देल ल्याए तोदिप्मुलाई र उनी चाहिं फर्केर उतै गए। तोदिप्मु दोजिया भइसकेकी थिइन र माइतीमा नै एक छोरा जन्स्यो। डाँडापरीबाट गर्भमा ल्याएको हुनाले छोराको नाम वाप्रु राखियो। वाप्रु बढेर ठूलो भयो तर तोदिप्पु फर्केर आएनन्। डिबुपेलले आफ्ना भानिज वा कसैले नाती पनि भन्छन् उनलाई छोरा सरह अंश दिएर राखे। उनै वाप्रुका नातीहरू हुन- रत्कु, हदी र रड्कासु।

आज बरमेधारा चारैपट्टिबाट अतिक्रमण भएको छ। माधिबाट विद्यार्थी, शिक्षक र बजारेले दिशा, पिसाव गई्छन, तलबाट घर बनाउनेले ढुड़ा भिक्छन, जलाधार क्षेत्रबाट बस गुडाउँन बाटो खन्छन, पवित्र पानी सुक्लाकि भन्ने कसैको चिन्ता छैन। अरुले वास्ता नगरे पनि रत्कु, हदी र रङ्कासुहरूले बुभ्नु पर्ने हो तर उनीहरूले पनि बुफेनन्।

### ३.90. चाडदेलखानी डाडाँखानी

लगभग सयवर्ष अघिसम्म बाक्सिलाको चाडदेलखानी, डाँडाखानी आदिमा फलामको खानीवाट फलाम किकिदै थियो। चाड्देल र खानी शब्द त्यसबेलाकै उपज हो। चाड्देल शब्द 'चयाङ' र ‘देल’ मिलेर चयाङदेल हुँदै चाड्देल भएको हो। चयाङ्को अर्थ भाँडाकुडा राख्ने ठाउँ र देल भनेको गाउँ हो। खानी भनेको फलाम पाइने ठाउँ भनिएको हो । संभवत 'चयाङ'

शब्दले भांडाकुडा राब्ले ठाउँ मात्र होइन फलाम वा धातुका भाँडाकुडा बनाउने ठाउँ भन्नेसमेत बृहत अर्थ बताउँछ। किनकी त्यस समयमा फलामको कोदाली, दिडरे, ताप्फे, कराई, भात पकाउनेभाँडा, डाडु, पन्यु, करेलीलगायत खुकुरी, हैंसिया, खुंडा, तरवार, धनु काँड, बन्दुक आदि बनाइन्यो। यी खानीहरूमा किकिएको फलाम ऐसेलुखर्क बजारमा समेत विक्रिको लागि आफैले लगेको यार्थता स्वर्गीय जहानसरी राईले बताएका धिए। डांडाखानी यस्तै अर्को खानी हो। खार्मींमा पनि यस्तै फलामको खानी धियो र यी खानीहरूबाट निकालिएको फलाम उत्कृष्ट धियो। अहिले पनि फलामका किटहरु पाइन्छन्। पछि भारतबाट फलाम ल्याउन थालेपछ्छ स्थानीय फलाम निकाल्न छाडियो।

## 8. लडइग :

सिपुलुङ र बतासे डाँडा मुनिका तापखोलदा क्षेत्रका जग्गाहरूलाई ब्लड्गु भनिन्ध। तोदिप्पु र दाम्चोको युद्ध हुँदा दान्चो मारिएपछछछ छट्पटाउदै ब्लड्या ब्लड्ग लड्दै तापखोला छेउमा भररेर देह त्याग गरेछन् । त्यहि ठाउँलाई पछ्छि ब्लड्गु भनियो। यहाँ यस क्षेत्रकै सबभन्दा पुरानो रुख एठटा सिमल धियो। त्यसको जरामा निगुहाङ र रोकोबासी लुकेर बसे र पृथ्वी नारायण साहको फौजलाई मारी धनु र ढाल खोसेको ऐतिहाँसिक बस्तुहर अहिले पनि ढालचाहिं गाउँमा रहेको छ।

## 8. समपेश्वर गा.वि.स. क्षेत्रका ऐंतिहालिक सांस्कृतिक भूमिहर

सर्वप्रथम सपनामा देखिएको भगवानलाई सप्तेश्वर भनियो र यही सप्पेश्वरबाट सप्तेश्वर भएको मानिन्छ। अथवा सपना + इश्वर = सपेश्न्वर हुन्छ। यो सप्जेश्वर उ नै भगवान शङ्कर थिए। यो सप्तेश्वर प्रथमपटक पुण्यै सन्नेसीको सपनामा प्रकट भयो। सपना अनुसार सपेश्वर महादेकको मन्दिर खोजीगदां रावाखोला र तापबोला फेदीको दोभानमा रहेको एउटा सानो ढिक्रामा फेला पारे । त्यसपछ्छि श्रद्वापूर्वक यसको

पूजा हुन थाल्यो। उक्त मन्दिर जानको लागि तत्काल एउटा ठूलो दलदले आहाल र भाडी पार गनुपर्य्यो। भन्ने गध्छन- त्यस. दलदले काडीमा ठूलाठूला सर्पहरू धिए त्यसैले पूजागर्न सजिलो धिएन। अनी सप्नेश्वरको मन्द्रिर त्यस ढिकुराबाट सारेर सन्नेसी गाउँके नजिकमा ल्याइयो।

पहिले त्यो सारिएको स्थान राम्रो थियो होला तर अहिले फोहर घारीमा अवस्थित छ । त्यत्ति मात्र होइन यो सप्तेश्वरलाई २०३० सालमा पन्चायतलाई कतै गाभ्ने,कुनै फोर्ने, कतै नाम परिवर्तन गरी हिन्दुकरण गर्ने नाममा ससर्का पन्चायत र दारेगौंडा पन्चायत एकठाउँमा गाभ्द यसको नाम्स सुप्देश्नर हुन पुग्यो। यो सप्नेश्वर पनि खोटाड् दिक्तेल सदरमुकाम कार्यलय पुगेपछ्छि सरकारी कर्मचारीको लापरवाही र गैर जिम्मेदारीपनको कारणले वा जानेर वा नजानेर 'सप्तेश्वर' लाई 'सप्तेश्वर' बनाई लेखापढी गरि दिएछ्छन् ।

त्यत्तिखेरका वारीगाउँ पारीगाउँका जान्ने जानकार अग्रज भनौदाहरू चुँ सम्म गर्न सकेनन् र त्यसैलाई शिरोधार्य गरे । 'न' लाई 'त' भनेर लेष्दा र पढ्दाबेरेको यो नियतिले आज पति मनलाई कता कता नमीठो गरी पोल्छ। के यसलाई पुण्यै सन्नेसीको सप्पेश्वर बनाउन सकिदैन ? नत्र भने सप्तेश्वरको अर्थ नै नबोक्ने सप्तेश्वर भनेर रटान किन गरिराल्ले ? अर्कोंतिर सप्तेश्वर नामको गाउँ विकास समिति खोटाड्मा दुदटा छ। मानिसहरू यो नामले त्यसै अलमल पर्छान। यो बिग्रेकोलाई सपार्न के सकिदैन ? होइन भने पुरानो गाउँ पञ्चायतको नाम दारेगौडां धियो यसैलाई कायम गर्दा के फरक पर्ला।

सप्तेश्वरमा सत्म राइररूको बाक्लो बस्ती रहेको छ। यसपछि अम्बोले, बाहिड, नाछिरिड राईहरू बस्तछन् । अन्य जातिहरूमा क्षेत्री, बाहुन, कामी, दमाई, भुजेल, सन्नेसी बसोबास गरिरहेका छन्। भारत,

बेलायत, खाडीमुलुक, जानु खेती बाहेक दोस्रो पेशा भएको छ। पूजापाठ गर्ने एउटा पनि पुरेत छैनन्। आजभन्दा चालीस वर्ष अगाडिसम्म सार्कीहरू पुर्य्यौली पेशा गरि वस्थे। तर नयाँ जुत्ता चप्पल आउन थालेपछि त्यो पेशा धरापमा पर्यो र उनीहरू ऐसेलुखर्के नेवारको भारी बोक्न थाले त्यो पनि धान्न नसकेपछि सप्तेश्वरबाट सार्की पलायन भएकाले समाज विकासको एकखण्ड दुःखलागदो ढड़्गे सदाका लागि अन्त्य भएको छ।

## 8.9.दारेगौडा

ठाउँको नाम पनि कस्तो कस्तो ? दारेगौंडा । एकातिर दाँत उछिटिएको 'दारे’ र अर्को चारैसुरको भेट्ने ठाउँ 'गौंडा' बाट दारेगौंडा भएको । त्यसो भए के दारेदाँत भएकाहरूको भेट्ने गौडा हो त ? हुनचाहीं हो तर मानिस चाहीं होइन दारेमिर्ग चाहीं हो। स्वर्गीय मास्टर तायामी धनरुप राई भन्ने गर्थेअहिलेको दारेगौंडा पानी पँधेरो वरीपरी उसबेला घना जङ्ल थियो । त्यहाँका जन्तुहरू दारेमिर्ग (बोका मिर्ग) आदि पानी खान त्यही पँथेरोमा लश्करै आउँथे । त्यत्तिखेर मानव शिकारी होस वा बाघले शिकार गर्ने राम्रो मौका पाउँथ्यो। तसर्थ त्यही चारैतिरको दारेमिर्ग भेट्ने केन्द्रीय पानी पँधेरोलाई दारेगौंडाँ भन्न थालियो । पछि यही पँधेरो वरीपरी मानववस्ती बढ्न थाल्यो र यही पँधेरोको नाम दारेगौंडाबाटै गाउँको नामसमेत दारेगौंडा हुन पुग्यो । यो पानी पँधेरोलाई मुद्युममा अल्दकु सुबुकु भनिन्छ, ।

दोस्यो कारण खोजीगर्दा दारेगौंडा हुनको पछाडि दुमी समुदायको महत्वपूर्ण राजनीतिक इतिहास लुकेको पाइन्छ। यो ‘दारेगौडा’ शब्द 'द्वार' र ‘गौंडा’ दुइवटा शब्द मिलेर 'द्वारगौंडा' हुँदै 'द्वारेगौंडा' र यसपछि अपभ्रंस भई 'दारेगौंडा' भएको हो ।

दुमीको अलिखित इतिहासले के देखाउँछ भने नेपाल एकिकरण अगाडि नै केपिलास वा कविलासगढी र चिनागढी नामका दुइटा गढीहरू सप्तेश्वर र

बाक्सिलाको थाप्लोमा स्थापित थिए जो अद्यावदी रुपमा केपिलासगढीलाई चाहीं दुमी किरात राई फन्सिकिमले सुरक्षा गरिराखेको छ र चिनागढीलाई पनि सुरक्षाका निमित्त सरकारलाई जग्गा अधिकरण गर्न दवाव दिने तर्खरमा लागेको छ। त्यस गढीमा दुमीका पुर्खाहरू स्थानीय शासक वा राजाभई शासन गर्दथे। सुङ्देल निवासी बृद्धा बेदमाया राई भन्छन् -"त्यो गढीमा साम्पाङ पनि राजा वा पदाधिकारी थिए।" किनभने १८२乡 तिर निगुहाङ रोकोवासी र पृथ्वीनारायण शाहवीचको लडाइमा भागेर गएका साम्पाङतर्फको एउटा सरदार बास्पानीडाँडामा मारिएका थिए।

यो केपिलासगढीलाई दुमीको मुद्रुममा 'पिपिरी पिरीरिचो' भनिन्छ । त्यही शासकीय गढीको संरक्षणका निमित्त एउटा मुल प्रवेशद्वार आजकलको दारेगौडाको थर्पू माध्यमिक विद्यालय बसेको ठाउँमा बनाइएको थियो । यो सबैको गौंडा वा केन्द्र पर्ने भएकाले यसलाई गौंडा भनियो । गौंडा भनेको शासकीय प्रयोजनका निमित्त निर्माण गरिएको एउटा किल्ला वा कार्यालय हो । तसर्थ गौंडा रुङने पाले पहराको रुपमा रहने द्वारे र गौंडा मिलेर दारेगौंडा भएको यथार्थता भल्कन्छ।

यो द्वार गौंडा भएर जो कोही नयाँ मानिसहरू त्यहाँबाट सजिलै आवत जावत गर्न सकैनथे। द्वारमा बसेको द्वारे वा ढोकेहरूलाई जनाएर फर्साएर मात्र आउन जान पाइन्थ्यो। स्मरणीय छ यही गौडाबाट आप्नो मित निगुहाड्लाई भेट्न जाने निहुपारी खार्पाको हरिनन्द पोखेल र पृथ्वी नारायणका सिपाहीहरू प्रवेश गरे र केपिलासगढी चिनागढीलाई एकैरातमा स्वाहा पारेका थिए।

यो गौंडामा थर्पु पनि बारिएको थियो। थर्पु भनेको एउटा छाप्रो हो। तर यो छाप्रोको राजनीतिक अधिकार थियो। यो थर्पु स्थानीय शासन प्रयोजनकै लागि निर्माण गरिएको एडटा किरात सरकारी कार्यालय थियो। थर्पूका कारिन्दाहरूलाई थरी भनिन्थ्यो। आज त्यही थर्पु बसेको कारणले थर्पुडाँडा भन्न थालियो र

त्यही डाँडामा २०१९ सालमा एउटा प्राइमरी स्कूल स्थापना गरियो र त्यो आज थर्पुडाँडा माध्यमिक विद्यालयको नामले चिरपरिचित रहेको छ। मुदुमी भाषामा थर्पुडाँडा क्षेत्रलाई चन्तलु धिरिति भनेर नागी सेलेहरूले बखान्ने गर्दछन् । यहाँ सत्म, हदी, अम्बोले, बाहिङ, थुलुङ राईहरू बस्तछन् अन्य जातिहरूमा क्षत्री, कामी, दमाईको पनि बसोवास रहेकोछ।

## 8.२. भुतेसी, बुताप्सु

दारेगौंडा र चिउरीखर्क वीचको भूमि । भुत, ननिको, मसान, मुर्कुट्टा वा प्रेतात्मा चलखेल गर्ने ठाउँ। यसलाई भुताप्यु, बुताप्सु, भुतेसी आदि नामले चिनिन्छ। भूत + सु = भुतसु अथवा भुतले मान्छेको मासु खाने ठाउँ, भुतले आगो ताप्दै मासु पोलेर खानेठाउँ भुतेसी भन्ने अर्थ दिन्छ। त्यहाँ दारेगौंडा क्षेत्रबाट सुत्केरी महिला मरेमा, लडीपडी मरेमा, पाँचवर्षभन्दा मुनीको बच्चा मरेमा वा अप्राकृतिक मरण परेमा दबाउनको लारि ल्याउने प्रचलन अद्यावदी छदैच। त्यसैले धैरै प्रेतात्माहरू बस्ने ठाउँको नाम भुतेसी हो। आजकल पनि रातविरातमा एकलै कोही पनि हिड्डुल गदैनैन् कारण भुतले तस्साउँछ वा खान्छ भन्ने चलन रहेको छ। राती सिटा बालेर हिड्दा भुतले आगो ताप्न हातका औलाहरू आगोमा ल्याउँछन् भन्ने आहान गई्छन। भरिसक्ये सिटा बाल्न नै दिदैन मारिहाल्छ भन्ने पति गर्दछन् । जे होस यो ठाउँ भुत बस्ने ठाउँ हो । पाखावारी र बनक्षेत्र रहेको यो ठाउँ भुत खेल्ने बस्ते भए तापनि यहाँबाट पलाएको पानीले मालदेल, चिउरीखर्क र दरेगौंडालाई खानेपानीको अभाव पूर्ति गरेको छ। मालदेललाई त धानरोप्त पनि काम दिएको छ.। ठाउँ पन्यो भुत खेल्ने तर यहाँको प्राकृतिक उपहार पानीले जीवित मानव समाजको प्राण बचाएको छ.।

यही भुतेसीमा जाल्पातिरबाट राईचु, जिपु, रिप्लचुहरूले प्राकृतिक रुपमा मरण भएको मानिसको आत्मालाई बास वस्नको लागि पठाउने बलमदेल पनि

भएको छ। (इसिलिम, २०६३, अड्क ९) त्यसैले यसलाई पारीखोलेको बलमदेल पनि भन्ने चलन रहेको छ।

आजभन्दा ४०० वर्षभन्दा अगाडि भुतेसी चौतारो जहाँ अहिलें एउटा बरको रुख रहेको छ त्यहाँ रातकों बजार लाग्थ्यो। वल्लगाउँ पल्लागाउँ का छो रीचे ली बाबुमाइती भे टे र खामादिमा पिउँदै हाक्पारे गाउँथे । तर पछि लडाई भगडाको कारणले त्यो बन्द हुन पुग्यो।

## 8.3. फेदी

रावाखोला र तापखोला दोभान क्षेत्रलाई फेदी भनिन्छ। फेदमा भएको जमिनलाई फेदी •भनिन्छ फेद सबैको हुन्छ जस्तो रुखको फेद । त्यस्तै सिलिचुङ, साल्पा, लौरे, हिले, फलाटेे, रंकाचु, गढीडाँडा, थानागाउँ, थर्पुडाँडाको फेद फेदी हो । यसलाई मुदुमी भाषामा ङाकुर भनिएको छ। फेदीको इतिहास निकै पुरानो छ। अघि ख्वालुङबाट सिक्तेल, दिक्तेल हुँदै किरात राईका पुर्खाहरू आउँदा फेदीमा आइपुगेका थिए र त्यहाँबाट केही सोलु, नेचा, मुक्ली, देउसातिर लागे तिनीहरू खालिड्गे, थुलुङ्गो बाहिड्गे धिए। केही खालिङ्गो त धेरै समयसम्म दुमी र कोयीसंगै बसे । त्यसैले यिनीहरूको केहि हदसम्म भाषा मिल्छ। कोयीहरू पनि यहीबाट रावाखोला पछ्याउँदै चुइखा पुगे। र, एक वंश दिप्सुड़ लागे अनी एक वंश चाही सोदेल वा सुड्देल पुगे । ति सोदेल पुग्ने पहिलो पुर्खा सिउरीमे थिए। उनले त्यहाँ पुगेर सिकारको लागि गाडेको ढुड्गा अभै पनि सुड्देल टारमा छंदेछ। त्यही सिउरीमेको नामबाट उनी बस्ने गाउँ वा 'देल' लाई सिउरीमेदेल भन्दा भन्दै सोदेल हुन पुगयो र सोदेलपछि सुड्देल भएको हो ।

दुमीहरू पनि केही वंश फेदीबाटै सरैैसर्दे बाक्सिला, ससर्का, चि उरीखर्क आएका हुन । त्यसैले आज पनि दुमीको मुरह पाछाको बलमदेल फेदीको एकभाग जसलाई तुल्सिङटार, मटेउली,

दख आदि भनिन्छ त्यहाँ पई्छ र त्यस ठाउँलाई मुदुममा लेन्जेलु भनिन्छ।

## 8.8. खोप्पादेल

खोप र देल मिलेर खोपादेल भएको हो। अहिले खोपादेल भन्नु भन्दा खोप्पादेल भन्ने प्रचलन बढेको छ। दुमी भाषामा खोप भनेको धामको किरण नपर्ने वा परे पनि ढिलोगरी पर्ने, खोपिल्टा वा गहिरा परेको ठाउँलाई जनाउँछ र देल भनेको गाउँ हो । खोप्पादेलको भौगोलिक बनावट पनि त्यस्तै छ। त्यहाँ १० बजेतिर मात्र घाम लाग्छ। यहाँ हदी, सत्म, नाछिरिड, खालिङ राईरूू बसोवास गर्दछन् । खोप्पादेल मुनीको लिक्पादेल सत्म राईहरूको बलमदेल हो।

## 8.4. छेराडाँडा

सप्तेश्वर २ मा पर्ने छेराडाँडा 'छ्वाँरा’ र ‘डाँडा' मिलेर ‘छ्वाँराडाँडा’ हुँदै अपभ्भंसित रुप ‘छेराडाँडा’ भएको हो। दुमी भाषामा 'छ्वाँरा'को अर्थ ‘बाखा' हो र यही ‘बाखा' राख्ने डाँडालाई 'छ्वाँराडाँडा' भनियो र पछि-पछि 'छेराडाँडा' भन्न थालियो। तत्काल विशेषगरी खोप्पादेल र त्यसपछि डुङडुङ, चप्लेटी आदिको गोठ राखे, बाखा खर्काउने, नून ख्वाउने थलोको रुपमा रहेको छ्वाराडाँडा २००७ सालदेखि सप्तेश्वर र बाक्सिलाको पहिलो प्रशासनिक केन्द्र बन्न थाल्यो। तत्कालीन जल्दोबल्दो खोप्पादेलका महाजित हदी राई जो सातसालमा ओखलढुड्गामा राणाहरूको विरुद्ध लड्ने क्तन्तिकारीहरूलाई चामल, चिउरा, घिउ र दाल भरिया लगाएर पठाउँथे उनैले २०१४/१६ सालतिर छेरामा प्रशासनिक केन्द्रको स्थापना गरेका थिए। २०१७ सालपछि यो ठाउमाँ पञ्चायत वस्यो। पञ्चायतबाट महाजित राईले स्थानीय न्यायिक अदालतको काम गर्थ । स्थानीय मुद्धाहरू छिन्ने काम यही छेराको पश्चायतले गर्थ्यो । तत्कालीन महाजित राई सरकार र स्थानीय जनताको वीच पुलको काम गर्ने एक स्थानीय नेता थिए। उनले त्यहाँ पहिलो पटक स्कूल

पढाउन शुरु गरे। थानागाउँको रामबहादुर राईलाई मास्टर नियुक्त गरेका थिए। रामबहादुर तत्काल सन $१ ९ ४ ७$ सालमा बेलायती सेनाबाट जागिर छाडी आएका थिए। उनले त्यहाँ द महिना पढाए। पछि फेरी छेराको पन्चायत बाक्सिलामा सन्यो। रामबहादुर पनि बाक्सिलामा नै पढाउन शुरु गरे। यो स्कुल बाक्सिला गैरीगाउँमा पर्ने थर्पु भन्ने ठाउँमा स्थापित थियो। अहिले पनि उक्त ठाउँलाई थर्पु नै भनिन्छ।

बाक्सिलामा पहिलो पञ्चायत भवन अहिलेको प्रहरी कार्यालय वसेको ठाउँमा थियो, त्यो पनि महाजित राईले नै बनाउन लगाएका थिए। पहिले पञ्चायत भवनमा नै प्रहरी कार्यालयलाई पनि संयुक्त रुपमा राखिएको थियो। यो भवन २०२६। २७ सालसम्म नै जीर्ण रुपमा मान्छेलाई ठिडुरा ठोक्ते भवन थियो र पछि, पन्चायतले यो भवन र जग्गा प्रहरी कार्यलयलाई छोडी अन्तै अलग हुँदा यो भवन प्रहरीहरूले भत्काई अहिलेको नयाँ संरचना निर्माण गरेका हुन।

## 8.६. थानागाउँ

सप्तेश्वर गाबिस ६ मा पर्ने थानागाउँ थाना र गाउँ मिलेर थानागाउँ भएको हो। यसको इतिहास पनि गढिडाँडासँगै रहेको पाइन्छ। ताया तथा मास्टर धनरुप राईको भनाइमा तत्काल अन्तिम राजा निगुहाङ शासन गरिरहेको बेलासम्म थानागाउँ केपिलासगढी र चिनागढीको सुरक्षार्थ बसेको एउटा अर्को महत्वपूर्ण किल्ला थियो जसलाई थाना भनिन्थ्यो। पछि निगुहाङको राज्य समाप्त भएपछि पनि त्यसलाई थानागाउँको नामले नै बोलाउन थालियो। अद्यावदी थानागाउँमा सत्म राईहरूको केही घरहरू छदैछ र यहाँबाट केपिलासगढी पुग्नलाई पुरै एक घण्टाको उकालो बाटो चढ्नु पर्दछ।

## 8.७. बरबोट

बरको रुख भएको ठाउँलाई बरबोट भनिन्छे। हाल यो सप्तेश्वरको चिउरीखर्कमा नै पर्दछ। यहाँ

विरमान रत्कु राईले रोपेको आजभन्दा पाँचपुस्ता अगाडिको एउटा बरको रुख रहेको छ। पिपल मरिसक्यो। वीरमान राई दशकते गाउंका हदीका भाज्जा हुन। मावलीको जगगामा रस्तीबस्ती बसाउने वीरमान रत्तु राईले रोपेको बर आज लगभग १२० वर्षपछि पनि जीवीतै देख्न पाइन्छ। यो बर यस क्षेत्रकै पुरानो बर मानिन्छ। चिउरीखर्कको मालिका देवी प्राइमरी स्कूल २०२१ सालमा यहाँ नै स्थापित धियो । पछि खप्टेढुड़ामा सारियो।

## 8. $\tau$. मालदेल

तायामी धनरुप राईको भनाईमा राणाकालीन समयमा जग्गाको कर संकलन गर्ने ठाउँ वा गाउँ जो हाल सप्तेश्व गाबिसको वडा $७$ मा पर्दछ यसलाई मालदेल भनिन्थ्यो। यसको सोभै सम्बन्ध ओखलढुड़ा मालसवालसँग थियो। संभवत राणाकालभन्दा अगाडि देखि नै जरगाको कर उठाउने गाउँको रुपमा हालको मालदेल थियो। 'माल' भनेको जग्गाको आधिकारिक काम गर्ने कार्यालय र 'देल' भनेको 'गाउँ' हो। यीनै दुई शब्दको संयोगबाट 'मालदेल' भएको हो। चिउरीखर्क पदमबहादुर राई लगायत गाउँका पुर्खाहरू भन्छन् -मालदेलको जेठाबुढा नमरेसम्म राईहरूका बेरै कामहरू उनैले गर्थे। उनी राईचु राई थिए। तमसुक लेख्ने, मिलापत्र लेख्ले, लगत लेख्ले, चिना बनाउने, चौतारोको ढुड्रा खोप्ने, बही लेख्ने, पात्रो हेर्ने, जन्तर बाँध्ने काम उनैले गर्थ। त्यो क्षेत्रको अन्तिम जेठाबुढा उनै राई थिए जसको बोली 5 वर्षपछि मात्र खुलेको थियो भन्ने कहावत पाइन्छ। अहिले पनि जेठाबुढाले लेखेको कागजपत्र चिनाहरू त्यसक्षेत्रमा पाउन सकिन्छ।

मालदेल वारे अर्को पनि भनाई रहेको पाइन्छ। यो मालदेल होइन मानदेल हो। कुनै मान वा माने नाम गरेको मानिसको देल वा गाउँ भएको हुनाले मानदेल भनिएको हो। मालदेलवासी राईहरू

ससरकाबाट आजभन्दा ६ पुस्ता अगाडि अदिल राई मालदेल आएका थिए। सम्भवतः उनैको नाम अदिलमान धियो कि भन्ने लाग्छ। अहिले यहाँ राईचु, बाहिड राई, हमरुचु राई र क्षत्रीहरू बसोवास गर्दछन्।

## 8.5. हल्कु

हल्कु भनेको रगत चुहाएर पूजा गर्ने थलो भन्ने अर्थ लाग्छ। दुमी भाषामा हल्कु, हल्कुम, हाल्कुम या हाल्खुम भनेको जमिन या पृथ्वी भन्ने अर्थ लाग्छ। जमिन त जताततै छ तर विशेष खालको जमिनलाई हल्कु, हल्कुम वा हाल्कुम भनिन्छ। त्यो भनेको चाहे शिकारी दिबुमी होस या सिमेभूमे पूज्ने ठाउँ वा त्यस्तो जमिनलाई हल्कु, हल्कुम, हाल्कुम वा हाल्बुम भनियो। नायम जन्मेको भूमि वा माटोलाई हाल्कुम पुखु भनेर नक्षोले बखान्छ। मालदेलभन्दा माथि अवस्थित रहेको यो हल्कु पनि यसै सन्दर्भसँग जोडिन्छ। संभवत त्यस समयमा शिकार खेल्दैजाँदा पूजा गर्नको लागि उपयुक्त चोखो ठाउँको खोजी गरियो र त्यस हल्कुडाँडामा छनौट गरियो । शिकारगर्दा अनेकौं पटक भोगवलीदिई पूजा गरियो र सो ठाउंको नाम हल्कु भन्ने रह्यो। यहाँ अहिले बाहिङ र राईचुहरूको बसोवास रहेको छ।

### 8.90. दामथला

सप्तेश्वरको वडा नं ९ को सिरानमा रहेको दामथला गाउँ 'दामु' र 'थला' दुइटा शब्द मिलेर 'दामुथला' हुँदै 'दामथला' भएको हो। 'दामु' भनेको दुमी भाषामा ‘सिकार मार्ने धर्जन' र 'थला' भनेको 'ठाउँ' हो। अत शिकार मार्नलाई धर्जन थापिएको ठठँलाई दामथला भनिएको हो। दामथला नाम रहनको पछाडि अर्काथरी भनाई पति रहेको पाइन्छ। त्यो होदाम्चों र थलाबाट दाम्चोथला हुँदै दामथला भएको हो। यो भनाई खार्मी लाप्चा सी पर्जबहादुर छाचुङ राईको हो। ऐतिहासिक घट्ना अनुसार छाचुङ्को पुर्खा दाम्चो साप्रुगाउँबाट आफ्नो खुवामा शिकार खेल्दै

अहिलेको दामथला आउँथे । उनै दाम्चोले शिकार खेल्ने किलो थलोलाई दाम्चोथला भनिदै आउँदा अपभंश भई दामथला हुन गएको हो।

दामथला निवासी बृद्ध जहानसिंह सत्म राईको भनाईमा उनीहरू केटाकेटी हुँदासम्म अहिले दामथला भनिने जसमनी, दलबहादुर राई वसेको जरगा डिलमा ठूल-ठूला सिमलका रुखहरू थिए । त्यहाँ चिल, सिकारी आदिले गुँड लगाउँथ्यो र गाउँको कुखुरा चल्ला खाइदिन्थ्यो। त्यसैले त्यहाँ जग्गामा दामु थापिन्च्यो र दामुको मुनीबाट चल्लो राखिन्य्यो। त्यो चल्ला टिप्न आउँदा लिसो, पासो वा काँडमा परेर चिलहरू मर्थ । पछि त्यो अग्लो रुख ढालिएपछि चिल र सिकारीले गुँड लाउन पाएन र गाउँको चल्ला पनि बच्यो। यो आजभन्दा ७ू वर्ष अगाडिसम्मको कुरा हो। जे होस् सिकार मार्न धर्जन थापिने ठाउँलाई 'दामथला' भनिएको हो भन्ने यसको निष्कर्ष हो।

दामथलामा रड्कासु र सत्म राईहरू बसोवास गर्दछ्छन् । उनीहरू सिम्पानीबाट त्यहाँ बसाई सरी गएका हुन। पहिले करमबोल रंकासु गए-दाम्थला । त्यसपछि उनले आप्नै सहोदर ज्वाई फेन्दुराम सत्मलाई त्यहाँ लगेका हुन। यो आजभन्दा ६ पुस्ता अगाडि वा लगभग १प०० वर्ष अगाडिको कुरा हो।

## 8.११. चिडरीखर्क र बाखमचोक

'चिउरी' र 'खर्क’ दुइटा शब्द मिलेर चिउरीखर्क भएको हो। स्वर्गीय तायामी धनरुप राईको भनाईमा यो नाम सिद्धिकण पाथ्यले उनका वस्तुका गोठ राल्ले सिलसिलामा लगाएका हुन । चिउरी भनेको खाने फल हो भने खर्क भनेको पशुपालन गर्ने ठाउँ हो । त्यसैले चिउरीको घास या फल पाइने क्षेत्रमा बस्तुभाउको खर्क राखिएको ठाउँ भन्ने अर्थ लाग्छ। यो नाम रहनभन्दा अगाडि वाखामचोक भनिन्थ्यो। यसमा वा भनेको पानी र खम' भनेको केन्द्र वा गहिराई भएको ठाउँ, किलोथलो भन्नेसमेत जनाउँछ। चोक नेपाली

शब्द हो जसले संधेरी वा केन्द्र भन्ने जनाउँछ। तसर्थ वा+खम+चोक $=$ वाखमचोक हुन गएको हो । वाखमचोकलाई पछिल्लो समयमा बाखामचोक भनेर संवोधन गर्न थालियो। यहाँ 'वाखम' शब्दमा 'चोक' जोडिएकाले चोक भएको ठाउँमा पानीको कुवा भन्ने अर्थ पनि लाग्छ। यो अनुमान मात्र होइन वास्तविक इतिहास हो।

बाखामचोक भन्ने ठाउँ अहिले सप्तेश्वर 5 चिउरीखर्कमा काजीवल राईको घर पछ्छाडिको ठूलो चप्लेटी ढुङ्गा र त्यही छेउमा उम्रने पानीलाई वाखमचु भन्दा भन्दै बाखामचोक भन्न थालिएको हो। धनरुप राईको भनाईमा सत्महरूले बस्तु, बाखा चराउँदा त्यही ढुछ्गमा बसेर बस्तुभाउको रखवारी गर्थे। तसर्थ यही वस्तु वा बाखा राखे चोकबाट बाखामचोक भएको भनी बताएका छन्।

सिद्धिकर्णले बाक्सिलाबाट चिउरीखर्क गाईबस्तु ल्याउनुको अर्थ किरात किपटलाई हड्प्नु थियो। अघि राईतालुकी भगिवन्त सखिवन्तको समयमा लामदिजा किपटलाई हडप गदैै बाक्सिला विर्तामा परिणत गर्ने सिद्धिकर्ण पाध्येसँग भगिवन्तहरूको ठूलो भगडा परी त्यो मुद्धा नेपालको सर्वोच्च अदालत रानीपोखरी इटाचपलीसम्म पुगेको थियो। यो भनाई स्वर्गीय थनरुप राई, स्वर्गीय मौलीधन रंकासु राई र स्वर्गीय लप्टन भीमलसिह राइहरूको हो।

चिउरीखर्कमा साँच्चै नै चिउरीको बोट पनि प्रशस्तै थियो भन्छन् पूर्खाहरुले र अभै पनि रहेको छ। टाढा-टाढाबाट पनि विवाह कार्यमा चिडरीको पात टिप्त चिउरीखर्क नै आउँथे। अहिलेपो थालको रकम आएपछि यस्तो पात टिप्ते चलन हराएको छ। यसरी सबैको लाजगाल ढाक्ने चिउरीखर्क आज आफै बेहाल छ। पटक पटक गएको पहिरोले मानिसहरू बसाई सर्न वाध्य भएका छन् । जिल्ला सरकारसंग यो दुःख देखाउँदा पहिरोमा घर र मानिस पुरिनु

पई अनिमात्र राहत पाइन्छ भन्ने जवाफ पाइन्छ । चिउरीखर्कमा अहिले सत्म, लुप्पो, बाहिङ, दमाई, नेवार जातिहरू बसोबास गर्दछन् ।

## 8.१२. खिर्दु

'खिर्की' र पानीखाने 'कुवा' (दुमी भाषामा 'कु') मिलेर 'खिरीकु' हुँदै 'खिर्दु' भएको हो। यो सप्तेश्वर गाविसको एउटा गाउँको नाम हो । यो गाउँको नाम यही 'खिरीकु'बाट अपभ्रंस भई 'खिर्दु' भएको हो। अहिले यो पानी कुवा एउटा ढुड्ञाको आडबाट पलाएको छ र छेवैमा बुढो बरपिपल पनि रहेको छ। यो कुवा खिर्दु गाउँकै पश्चिमपट्टि पई। अत कुनै समयमा मानिस र पशुलाईसमेत पानी पियाउने उद्देश्यले ढुङ्ञाको पर्खालले बारिएको खिर्की वा पानी कुवालाई खिर्कीक भन्दा भन्दै पुर्खाहरूको जिब्रो लटपटिएछ र खिर्कु हुँदै खिर्दु हुन पुगेछ। मुद्रुममा पनि खिरीकु नै भनेर बखान गरिन्छ। अहिले यहाँ निरौला क्षत्री र राई बसोबास गर्दछन् । कुनै समयमा तामाङ र दमाईहरू पनि रहन्थे तर तिनीहरू पलायन भईसकेका छन् ।

## $8 . १ ३$. चप्लेटी

च्याप्टो परेको ढुड्रालाई चपलेटी भनिन्छ। यस्ता बेरै ढुड्गाहरू उपलब्ध भएको ठाउँलाई चपलेटी भन्ने नाम सप्तेश्रको वडा नं 9 मा पर्ने क्षत्रलाई नवरान गरिएछ कुनै जमानामा। चपलेटी ढुड्राको महत्व बैरै छ- बटुवालाई आराम गर्न, गोठाला खेतालालाई भारी बिसाउन, बालबच्चा खेल्न, गुन्द्रुक सुकाउन, लुगा सुकाउन इत्यादि ।

चप्लेटी नेपाली नाम हो तर पनि यसको इतिहास बाक्सिला जत्तिकै पुरानो छ। पाँचथर रबिका बृद्ध राजबहादुर रत्कु राईका भनाईमा उनका पुर्खा आजभन्दा चार पुस्ता अधि चपलेटीबाट रबि गएका हुन भन्ने इतिहास सुनाउँछन् । उनलाई यस क्षेत्रको वारेमा कुनै नाम थाहा छैन सिर्फ चपलेटी भन्ने नाम मात्र थाहा छ। "पुर्खाले गाडेको ढुड़ा सपनामा देख्छु म

आउँछु पुखौली थलो" भन्थे २०४y सालतिर । अहिले उनको अवस्था के छ, थाहा छैन। अत : चप्लेटीमा त्यस्ता चपलेटी ढुड्गाहरू थेरै छन्- छेरा र चपलेटी वीचको ढुड़ा, बाहुन गाउंको ढुड़ा, चपलेटी पानीधाराको ढुड्रा, अड्खतिर जाने हुर्किम खोल्साको ढुड्ञा, छेराको पानीथाराको ढुड़ा इत्यादि । र, यी नै ढुड़ाहरूको संयुक्त नाम नै चपलेटी हो ।

यहा सत्म रदड्कु राईहरूको बाक्लो बसोवास रहेको छ। यी रदड्कु सत्मका माहिला छोरा हुन। उनी बाक्सिला अड्खबाट दाज्यूभाई नमिल्दा जेठादाज्यू जसहडबाट खेदिई हानेडाँडामा आई बसेका हुन्। त्यहाँबाट पनि धपाइए र चपलेटीमा गई बसे त्यहाँबाट पनि मूलबाटोमुनी सप्लगाउँमा मात्र बस्ने अनुमति पाएकाले सप्ल भरे। पछि जसहङ्को मृत्युपछि फेरी अहिलेको चपलेटी गाउँमा निस्की रस्तवस्ती बसाए। चपलेटी ढुड्ञासंगै नाची, ठोकिई बसेका चपलेटीका रदुहरू चपलेटी ढुड्गा जत्तिकै दरा खरा छन्। तर यो खरोपन कहिलेकाहीं हानीकारक पनि हुने गर्दछ, त्यसैले एउटा उपमा पाएका छन- चपलेटे बिप्लाटे ।

### 8.98. बाछेर्कु

वाछेर्कुबाट बाछेक्कु भएको हो। यो चिउरीखर्क गाउँको खोल्सी हो । 'वा' को अर्थ पानी र 'छिर्कु' को अर्थ पानीको शिर वा स्रोत भन्ने अर्थ लाग्छ। 'वा' किरात भाषा हो र दुमीको मुदुममा बारम्वार प्रयोग हुन आउँछ। छिर्कुमिर्कु भनेर अहिलेसम्म धामीले आफ्नो रिसीयमा फलाक्ने काम गर्दे आएका छन्।

## प्र.माक्पा गा.वि.स. क्षेत्रका ऐतिहासिक सांस्कृतिक भूमिहरु

किंवदन्ती अनुसार 'माखे' वा 'माखी' वा 'माकी' नामको कुकुर (डाँगो कुकुर)ले पत्ता लगाएको ठाउँ माखे शब्दमा 'पा' (पुलिड्ग जनाउने शब्द) जोडिएर 'माखीपा' वा माखेपा वा माकिपा भयो । कालान्तरमा यो नाम पनि अपभ्रंस भई अन्तमा
'माक्पा' शब्दमा रुपान्तरण हुन गएको पाइन्छ। दुमी भाषामा कुकुरलाई रिल्लवा वा खीबु भनिन्ध। यस कारणले व्युत्पत्तिको दृष्टिले माल्लिवा वा माखेल्लिखा वा माखीवु वा माकीवु (माखे नामको कुकुरा बाट 'बिल्ल' शब्द वा 'इ' स्वर लोप भई माखेवा वा माखिबा वा माखवा वा माकबा मात्र रहन गयो ₹ यसमा 'खे' वा 'बिल' वा ख शब्दको सद्वामा 'के' वा 'कि' श्रव्द प्रयोग हुन आई 'माकिपा' वा 'माकेपा' हुदैद 'माक्षा' हुन गएको पाइन्छ।

दुमी वंशावलीमा हेदा आजभन्दा करिब १६ वा १७ पुस्ता अगाडि वा लगभग $\gamma २ \psi$ वर्ष अगाडि मदुआपा मदुआमाको दुछटा छोरा गान्पा र रतेपा बाक्सिला सिम्पानीवाट माक्पा गएका हुन भन्ने देखिन्छ। तत्काल सिम्पानी गाउंलाई दुम्देल वा दुमीदेल वा यसको दुमीको गाउं भन्ने बुभिन्छ । तत्काल दुम्देल गाउँ बाक्लो हुँदे गएको थियो र एउटा उपयुत्त ठाउँको खोजी गर्ने कममा गान्पा रतेपाको कुकुर सिकार गदै रावाखोला तरेर माक्पा आई सिकार गरेर दुम्देल फर्किदा भेडा कुरो जिउभरी स्युरिएको हुनाले यस्तो भेडाकुरो भएको ठाउँमा खेतीपाती असाध्य राम्रो फल्ध भनी सोही माखे कुकुरलाई पछ्र्याउँदै गान्पा रतेपा माक्पा आई बसोबास गर्न लागे।

रस्ती बस्ती बसाउँदै गएपछि किरातीको चलन अनुसार नयाँ अन्लपात पहिले भूमिदेवलाई चढाउनु पर्ने भएको हुनाले भूमिको पूजा गर्न हालको माक्पा गाउँमा रहेको युङ्खुलु स्थापना गरेको तथ्य माक्पावासी पुखांहरू बताउँछन्। स्मरणीय छ युड्खुलु (भूमेदेव विसाउने ठाउँ) स्थापना गर्ने कममा सोलु काँकुको भूमेदेव उडेर आकाशबाट धागामा भुण्डिदै (सालेरीमा तान्चुम) माक्षा भूमेमा आएर

बसेको थियो भनी पूर्खाहरू बताउँछत् । (इसिलिम २०६०) भूमेंदेवले मन पराएको यस्तो पवित्र भूमिको जाति हुन पाउनु माक्पालीहरू सांच्चिके भाग्यमानी छन् । ति दुमीमा खारुबु, हलक्सु, बालक्पा, हजुर रहेका छन भने थुलुङ, राई र क्षनी, वाहुन, कामी दमाई जाति पति रहेका छन्।

## १.9. लुम्दु

माक्पाकै एउटा गाउँको नाम लुम्दु हो। लुम्दुका पुर्खाहरूको भनाइमा उतिबेर यहाँ ढढ्डेन मालिङ्गो, निगाला र चोयावासको धारी थियो। यहाँ एउटा पोबरी पनि थियो जसलेगर्दा पशुपालतको लागि बेल्ला माक्पाबाट गोठ राब्ने परम्परा धियो। यही चोयावासको घारी भएको ठारँ जसलाई दुमी भाषामा लुम्दु वा लुम्दुतेरेपा (दुमी शब्दकोश) भनिैदै आउँदा यसैबाट लुम्दु नाम रहन गएको हो। अहिले लुम्दुको भौगोलिक स्वरुपलाई हेदा यहाँ पोखरी थियो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्ध। यस गाउंमा हलक्सु र दारेगौडाबाट गएको पहिलो सत्म बाजे मतिरुको वंशज र थुलुङ राइहरूको बसोवास रहेको पाइन्छ।

## १. २. बाथेलेल

माक्पा गाउँवाट इलिम गाउँ फर्दो करिब १र मिनट हिडेपछछि दुझचारवटा ठूला-ठूला ढुङ्गाहरू यत्तत्र भेटिन्छन् । त्यस ढुज़ाहरूमध्ये एउटा अली चुच्चो छ त्यसलाई बाथेर्लु भन्दछन् । वाथेर भनेको बज्र हो र लु भनेको ढुढ़ा हो । त्यसैले बज़ले भाँचेको ढुड़ालाई वाथेर्लु भनिएको हो। माक्पाली दुमीहरू राम्रो नराम्रो दुवै सांस्कृतिक कार्यहरूमा मुदुमी बाटो हिड्दा बाथेर्लुलाई बखान्ने गर्दछ्छन्। यो ढुछ़लाई २०७० सालमा खनिएको सडकले भत्काउने स्थिति रहेको छ। र, सडकलाई अरु विस्तार गरियो भनेत भन चिनोबानो नै नरहने अवस्था छ। विकासको नाममा

यस्तो ऐतिहासिक, सास्कृति ठुड्नालाई भत्काउने हो भने दुमीले आफ्नो पहिचान गुमाउने छ। तसर्थ यसलाई अनिवार्य बचाउनु पर्दछ।

## प्र.३. बज्चरे खोला

नोरड र माक्पाको वीचमा बगेको खोलाको नाम बन्चरे खोला हो। उत्त खोलाको शीरबाट दुइटा सानो खोला बग्रै आई अली माथि नै मिसिन्छ। मिसिएको ठाउँको भौगोलिक आकृति दाउरा काट्ने फलामे बन्चरो जस्तै उठेको छ। त्यसैको नाम बज्चरे भनियो र खोलाको नाम नै बन्चरे रहन गयो। यसकासाथै खोलाले खोलेर गएको जमिन पनि गहिरो देखिन्छ। त्यसैले पनि यसको नाम बन्चरे खोला राखिएछ । बन्चरेलाई स्थानीय संस्कृतिमा पनि त्यत्तिकै स्थान दिइन्छ। यो खोला त्यस ठाउँको भाग्य र भविष्यसँग अत्यन्त जोडिएको कारणले चल्तीको श्लोकमा पति भनिन्छ- "माक्पा र बेब्ला दुवै हाराहारी बन्चरे पारी लेवा। रनवन भन्नु सबैको बराबर भाग्य त आफ्नै पेवा ॥"

## 4.8 नोर्ड

नोरूड वा नोरङ गाउँको नाम 'नुरुकु' बाट अपभ्रंस भएको हो। 'नुरु’को अर्थ ‘बाघ' र 'कु’को अर्थ पानीको कुवा हो। अतः कुवामा पानी खान आउने बाघको नामबाट 'नुरुकु' हुँदै 'नोरूड' वा ‘नोरङ’ भएको हो। उक्त नुरुकु हाल समाप्त भई सकेको तथ्य नेत्रमणी राईले बताएका छन् ।

## ६. हाँचेका

कुभिण्डे गाविस अन्तर्गत बडा नं २ मा पर्ने गाउँको नाम हाँचेका हो । हाँचेका दुमी शब्द 'हँचुमिनु' बाट हाँचेका भएको हो। (गिरीराज सत्मराई हाँचेका, इसिलिम २०६४, अंक १०) यसलाई गहिरिएर हेदा हाँचेका शब्द हँचु + मिनु

+ खम वा खोम = 'हँचुमिनुखम' वा 'हँचुमिनुखोम' बाट अपभ्शंश हुँदै हाँचेका भएको देखिन्छ। 'हँचु' को अर्थ मानिस, 'मिनु' को अर्थ मर्नु र 'खम' वा 'खोम' को अर्थ ठाउँ हो । अत मानिस मर्ने ठाउँलाई 'हँचुमिनुखम' वा ‘हँचुमिनुखोम' भनियो र अन्त्यमा यसमा दुइटा अक्षर 'मि' र 'म' लोपभई 'हँचुख' वा 'हँचुखो' हुँदै हाँचेका भएको देखिन्छ। किंबदन्ती अनुसार हाँचेकाली दुमी राईहरू बाकिसलाबाट बसाईसरी त्यहाँ जाँदा अफाप भई, रूडी लाग्ने, देसान मसान लागेर मर्ने इत्यादिले त्यस ठाउँलाई हँचुखा भनेछन् । त्यसैले बेरैठाउँ सर्दे-सदै गए र अन्त्यमा फेरी हँचुखामा नै बस्नपुगे। त्यसैले मान्छेलाई नफाप्ने ठाउँलाई हँचुखा भन्दा भन्दै हाँचेका भएको मानिएको छ। हाँचेकामा दुमी, चामलिङ, खालिङ, साम्पाङ राईहरू बस्छन् र यसमध्ये दुमीको जनसंख्या बढी छ र सम्पूर्ण गाबिसमा राईको जनसंख्या बढी छ।


## ษ. निष्कर्ष

कुनै न कुनै कारणले गाउँ ठाउँको नाम रहन जान्छ भन्ने उक्ति यसै दुमी क्षेत्रमा देखिएका पाइएका विभिन्न नामहरूले सिद्ध गर्दछ। यो एउटा जीवीत इतिहास हो। किराती वंशको इतिहास कसैबाट पनि लेखिएन त्यसैगरी ठाउँ विशेषको पनि लेख्ले काम भएन । तसर्थ थैरै कुराहरू किंवदन्तीको सहारा लिनु पर्ने हुन्छ। अव यस किंवदन्तीको माध्यमबाट नै प्रस्तुत गाउँठाउँहरूको लिखित सामाजिक तथा जातीय इतिहास निर्माण गर्नु पर्ने भएको छ। बाँकी गाउँठाउँको नामलाई पनि विस्तारै खोजतलास गर्ने कार्यको थाल्नी गरेर आफ्नो इतिहासको जगेर्ना आफै गर्न प्रयत्न गरौं भन्ने अनुरोध छ। मुचिडा ।

## तोगा-खेगा (तायागा-खियाना) र खक्चिलिपुको कथा

तोमा (दिदी) खेमा (वहिनी) र खक्चिलिपु तीनजना दिदीभाइको सानो परिवार थियो (जसलाई किरातहरूको पूर्खा भनिन्छ)। उनीहरू गरीव थिए । तोमा-खेमा दिदीहरू ठूला थिए तर भाइ खोक्चिलिपु सानो धियो। गरीव भएकाले खानाको निमित्त तोमा- खेमा बिहान सवेरै नजिकको वस्तीतीर जाँतोमा छेडिएको सामल वटुल्ये। यसरी उनीहरूको दिनचर्या चलिरहेको थियो।

एकदिन तोमा-खेमाले एउटी वुढीको घरको जाँतोमा बेरै सामल फेला पारिन् र घर फर्किइन्। खक्चिलिपु बेरै भोकाएको थियो। ऊ कतिखेर दिदीहरू आउँछत् र खानेकुरा खाने भनी प्रतिक्षामा धियो। दिदीहरूले घरमा आएर खोले पकाउन लागे, भाइचाहिं अव खान पाइने भो भनेर छैवैमा नाच्त/खेल्न थाल्यो। यसरी खक्चिलिपु खेल्ले क्रममा उसको खटटामा दाउरा अल्किएर खोलेको भान (भाँडो) पोखिन पुगयो। यसरी खोलेको भान घोप्टिएपछि तामा-खेमालाई रिस उठ्यो र भाइलाई हिर्काए। भाइ रून थाल्यो र दिदीहरू पनि रुन थाले। यसरी खक्चिलिपु रुदा-रुदा थाकेर त्यही निदाएछ। तामा-खेमाले भाइलाई उठाउन खोजे तर धैरै दिनको भोको भाइ उठ्न सकेन । यसरी तोमा- खेमाले भाइ मरेछ भनी त्यो घर छोडी अन्तै जाने निधो गरे । अब मरेको भाइलाई के गर्ने भनी तोमा-खेमाले सल्लाह गरे। उनीहरूले भाइको एउटा पुत्ला (नमूना) वनाएर सुताए। उनीहरूले केराको पात, चिण्डो, जाँडको छोक्रा आदि तयार गरे। केराको पातले पुत्लालाई छेपी चिण्डोलाई टाउकोपट्टि राखी कुल्चे। यसरी कुल्चिदा चिण्डो फुट्यो, उनीहरूले भाइको टाउको फुट्यो भन्ने सोचे । त्यसपछि भाइको टाउकोपद्टि एउटा कर्द राखिदिए र खुद्वामा एउटा केराको वोट रोषी त्यहाँबाट हिंडे।

यसरी जाँदा-जाँदा उनीहरू एउटा रमणीय (स्थान) डाँडामा पुगे (खोटाङको हलेसी नजिकको जायजुम भनिने मलाथुम्का डाँडा। र केहीछिन थकाई मेटेपछि अन्तै जाने सल्लाह गरे तर दिदीवहिनीको सल्लाह मिलेन र आआफ्नो बाटो लाग्ने निर्णय गरे। यसरी तोमा

(दिदी) लेकतिर जाने भईन् भने खेमा (वहिनी) मामाघर तराईतिर जाने भईन्। यसपछि उनीहरूले हिड्नेवेलामा उक्त स्थानमा पुमा (फूल) रोपे र ६ महिनापछि गोड्ने सल्लाह गरे। त्यसवेला जसको फूल सप्रेको हुन्छ ज राम्ररी वसेको हुन्छ, जसको फूल ओईलाएको हुन्छ, उसलाई कष्ट परेका वा अशुभ हुन्छ भन्ने निधो पनि गरे। उनीहरूले पन्छीको जुनी धारण गर्ने निर्णय गरे र तोमाले बहिनी खे मालाई मामाघर गएर मामा पो प्पो (लाटकोसेरो) रिसाहा छ उसलाई नजिस्म्याउनु भन्ने सब्लाह दिइन् र त्यहाँबाट त्यहाँबाट हिंडे।

तराईमा मामाघर वरीपरी सुन्तला र केराको वगैंचा थियो । मामा पोप्पो त्यही डोको, नाम्लो, डालो, थुन्से, नाङलो आदि काम गरिरहेको थियो। ऊ सबैं घोप्टिएर काम गरिरहन्यो। त्यो देख्दा खेमालाई हाँसो उठ्य्यो । यसरी खेमाले मामालाई जिस्क्याउन थाल्यो । पोप्पोले पन्छ्छीको रुप धारण गरेकी खेमालाई 'मलाई नजिस्क्याउ है भान्जी, रिस उठ्यो भने म त खाई पो दिन्छु' भन्थ्यो तर खेमाले उसको कुरा पत्याइनन् र उसलाई जिख्याउन छाडिनन् । यसक्रममा एकदिन पोप्पोले खेमालाई खाईदियो ।

समय विन्दै गयो। तामा-खेमा छुटेको पनि धैरै समय भईसकेको थियो। दिदी-बहिनी छुट्नेवेलामा गरेको बाचा अनुसार तोमा लेकबाट फूल गोड्न र बहिनीको

अवस्था वुभ्न जायजुम गईन् तर बहिनी खेमा त्यहाँ आईनन् । आफूले रोपेको फूल ढकमक्क थियो भने बहिनीको फूल ओइलाईसकेको भेटिन्। तोमाले सोचिन्, बहिनी अवश्य जिउँदो छैन । त्यसपछि तोमा वहिनी खोज्न मामाघर तराईतिर करिन् र मामालाई सोधिन् : मामाले पनि शुरुमा त भन्न चाहेनन् तर तोमाले रोईकराई गरी सोध्न थालेपछि, मामाले भने 'अँ आएको थियो, मलाई जिस्क्याई रही, नजिस्क्याउ भन्दा मानिनन्, मैले मुख आँ गरेको थिए, मेरो मुखभित्र पसिने, त्यहाँ केराघारीमा जाउ, थाहा पाउँछौं।' केराघारीमा बहिनीको हाडखुर थुप्रिएको थियो। तोमाले त्यसलाई मजेत्रो (तौलिया) मा उठाइन् र जायजुम नै फर्किइन् । उनले बहिनीको शोकमा धैरैदितसम्म रिरिय (भजन-किर्तन) गाउँदै बहिनीको हाडखुरलाई खरानी र पानीमा मलेर एउटा भाँडोमा राखित् (त्यहि दिनदेखि किरातीहरूले किनिमा र जाँड बनाउन सिकेका हुन् भन्ने भनाई छ)। यता बहिनीको फूललाई पनि दिनदिनै गोडमेल र पानी छर्कदै गईन् । फूल विस्तारै जागदै गयो र बहिनी खेमा पति 'म त धैरै निदाएछ नी दिदी' भन्दै व्युभिइन् । दुवैजना दिदी वहिनी खुसी भईन् । त्यसपछि उनीहरूले पन्छीको जीवन परित्याग गरी पुन : मानव जीवन धारण गरे । अव जीवन निर्वाहको लागि कुनै पेशा अगाल्नु पर्ने भयो। यसरी उनीहरूले तान वुन्ने कामको थालनी गरे । आधुनिक कपडा वुनाईको सृष्टि तामा-खेमाबाट यही भन्ने विश्वास गईन् किरातीहरू।

यसवेलासम्म उनीहरूले मयो भन्ठानेको भाइ खक्चिलिपुलाई विर्सीसकेका थिए। तर लामो निद्रापछि, खक्चिलिपु व्युकियो। उसले बेस्सरी रोइकराई गर्दे दिदीहरूलाई खोजे तर दिदीहरू थिएनन्। उनको नजर केराको वोटमा पर्यो, जुन तामा-खेमाले रोपीदिएका थिए। उसले त्यहाँ एउटा कर्द (सानो खुकुरी) पनि भेट्यो। भोकले रन्यनिएको उसले कर्दले केरालाई ताक्दै भन्न थाले 'ए केरा, पसाउँछस् कि काटिदिउँ' नभन्दै केरा पसायो । उसले फेरी 'ए केरा पाक्छक्स् कि काटिदिएँ'। केरा पाक्यो र उसले यही केराले भोक मेटायो। यसरी धेरै दिन वित्यो तर दिदीहरू आएनन्। उनले पनि जीवन निर्वाहको लागि

शिकार गर्न शुरु गरे । अब त खक्चिलिपु तन्नेरी भइसकेको थियो । उसले अन्य सीप सिक्नुका साथै जाल हानेर माछा पति मार्न थाले ।

उनी खोलामा जाल हानेर माछ मार्न थाले । एकदिनको कुरा हो उनी खोलामा गएर जाल हान्न थाले तर माछा हैन ढुड़ोपो जालमा पय्यो। उसले त्यसलाई फालिदियो र फेरी जाल हान्यो। फेरी पनि उही ढुड़ो नै जालमा पयो। एवम् रितले धेरैपटक त्यो ढुड़ो जालमा परेपछि उसले पनि घर लगेर मसला पिस्ने (लोहोरो ढुंगा) बनाउने सोचेर फुर्लुड (माछा राखे चोयाको भाडो) मा हाल्यो र घर पुगेर सरङ/भारमा राख्यो। भोलीपल्ट पनि उ माछा मार्न गयो र धैरै माछा मारेर घर फर्क्यो। घरमा आइपुरदा सवै खानेकुरा तयार थियो। ऊ आश्चर्यमा पयो। घरमा भात कसरी पाक्यो, कसले पकायो भनी सोध्दै ऊ करायो। एकजना वुढीले 'मैले पकाएको' भन्ने जवाफ दिईन् । खक्चिलिपु खुसी भएर धन्यवाद दिदैँ दुवैजनाले भान्सा गरे।

खक्चिलिपु सिकार खेल्न दिनदिनै बाहिर जान्थे, घरमा आउँदा खानेकुरा तयार हुन्य्यो । त्यस बुढी वज्यैले पनि धैरै समयसम्म खक्चिलिपुलाई ढाँट्न असजिलो मानिन् र एकदिन सत्य कुरा वताउदै खाना पकाउने को रहेछ विचार गर्न पनि भनिन् । एकदिन खक्चिलिपु माछा मार्न जाने जस्तो गरेर बाहिर लुकेर वस्यो। केहीवेरमा भारबाट त्यही लोहोरो ढुंगा भुईमा भरी सुन्दर युवतीको रुप धारण गरी लिपपोत गर्दे भातभान्सा तयार गर्न लागिन् । खक्चिलिपुले उसलाई समात्यो र सोध्न थाल्यो 'तिमी को हौं ?' ती युवतीले खक्चिलिपुलाई छोड्न आग्रह गरिन् तर खक्चिलिपुले सवै कुरा नभनेसम्म जान नदिने अड्डी कस्यो। त्यसपछि, उक्त युवतीले आफ्नो परिचय दिईन् : 'म नागेलुङ (नागकन्या) हुँ। तिमीले मलाई थेरै चोटी फालेको हुनाले म घाईते छ' भन्दै रुन थालिन् । उनको कुरा सुनेपछि खक्चिलिपुले आफूले नचिनेर नजानेर यस्तो भएको, अव यस्तो हुनेछैन भनी प्रतिज्ञा गच्यो र उनीहरूले दाम्पत्य जीवन शुरु गरे ।

एकदिन खक्चिलिपु सधैं भै शिकार खेल्ने कममा तावे ढुकुर मारेर ल्याएछन्। घरमा ल्याएर फोरेर हेर्दा

त्यसको भूडीभित्र कोदो, मकै, धान आदि अन्न थियो। खक्चिलिपु र नागेलुङले यसलाई सद्वीउ, पलवीड (अन्न) जमीनमा छरेर खेती गर्न शुरु गरे। अब उनीहरूलाई बासस्थानको लागि एउटा घरको आवश्यकता पन्यो। उनीहरूले एउटा घर बनाई बस्ने सल्लाह गरे। सल्लाह अनुसार खक्चिलिपु घरको खाँवो काट्त जंगलतर्फ लाग्यो। उसले खाँवो लिएर त आयो तर खाँवोमा काफे (दुई हाँगा) नभएको हुनाले यो घर भत्कियो। नागेलुङले खक्चिलिपुलाई आकाशमा उडिरहेको चिभे चरोको पुच्छर देखाउँदै घर वनाउँने खाँवो त्यही पुच्छरजस्तो चाहिन्छ भनी खक्चिलिपुलाई आहाईन्। (यो घर बनाउने क्रममा उनीहरूको वच्चा घर वनाउँन खनेको खाल्डोमा पुरिएको भन्ने भनाई छ। जसले गर्दा हिजोआज पनि सानो वच्चाको मृत्यू भयो भने घरको पेटी वा ओढारमा राख्ने चलन छ।)

जसोतसो उनीहरूले घर बनाए र वस्ने साईत जुराए (जसलाई हाल पनि घरपैसा भन्ने चलन छ ।) यसरी घर बनाएपछि उनीहरूले आफ्ना इष्टमित्रहरू वोलाएर घरपैसाको भोज ख्वाउने निधो गरे र सवैलाई निम्तो गरे साथै घरपैसासंगै ठूलो छमदम (किरात रीति अनुसार तीन दिनसम्म गरिने पवित्र कार्य) पनि सम्पन्न गर्ने सल्लाह गरे । छमदमको लागि जाँड, रक्सी, सुंगुर, अदुवा, मोदाम (चराको मासु) चिण्डो, भकिम्लो, ढोल, भ्याम्टा, धामी, मस्युमे (धामीको सहयोगी महिला) आदि सवै कुराहरूको व्यवस्था भयो। तर यस कार्यमा आफ्ना चेलीहरू तोमाखेमाको पनि उपस्थिति अनिवार्य हुने हुँदा उनीहरूको खोजी कार्य शुरु भयो।

यस कामको जिम्मा उफ्रदै छिटो हिड्न सक्ने उपीयाँलाई जिम्मा दिए। उपीयाँ उफ्रदै गएर तोमा-खेमाको जिउमा टोक्न थाल्यो। उनीहरूले उपीयाँलाई टाउको किचेर मारीदिएँ। त्यही भएर उपियाँको टाउंको चेप्टो हुन्छ भन्ने भनाई रहेको छ। उपियाँ फर्केर नआएपछि उनीहरूले फेरी वाखालाई पठाए। बाखा फर्केर आएन । त्यसो भएको हुँदा बाखालाई अविश्वासी ठानी बाहिर निकालिदिए। त्यही भएर किरातीहरूले बाखालाई घरभित्र पस्न नदिएका हुन्

भन्ने भनाई छ । त्यसपछि तोमा-खेमालाई लिन सुंगुरलाई पठाए। सुंगुरलाई पनि तोमा-खेमाले पक्रेर थुनिदिए। अन्त्यमा कुखुराको भालेलाई पठाए। कुखुराको भालेले बास्दै तोमा-खेमालाई खक्चिलिपुको निम्तो भनेछ। मरेको भाइको नाम सुनेर तोमा-खेमाले कुखुराको भालेलाई लखेट्न थाले। यसरी लखेट्दै जाँदा उनीहरू आफ्नो भाइ खक्चिलिपुको घरमा पुगे। त्यहाँ मानिसहरूको भीड देखेर उनीहरू आश्चर्यमा परे । मन्यो भनेको भाइलाई जीवित देख्दा तोमा-खेमालाई खक्चिलिपुको घर-आँगन प्रदेश गर्न लाज भयो।

अन्त्यमा पाकेको भकिम्लोको वोट आँगनमा राखिदिएपछ्छि अमिलोको खानको लागि तोमा-खेमा खक्चिलिपुको आँगनमा पुगे । त्यसपछि विधि पूरा भयो, लामो समयसम्म वोछोडिएको चेली-माईतीको रमाईलो भेटघाट भयो। यसपछि तोमा-खेमाले माईती खक्चिलिपुसंग विदा मागे र आफ्तो चिनोस्वरुप जिउका प्वाँखहरू माईतीलाई बोडेर गएको कुरा पूर्खाहरू उल्लेख गर्दछन्। साथै खक्चिलिपुले उनीहरूलाई छमदमको प्रसाद दिएर पठाए। त्यो प्रसाद खाएपछि तोमा-खेमा विरामी परे । धामी-भाक्कीलाई देखाउँदा माईतीको देवता लागेको छ भनेर भन्यो। उनीहरू माईतीको घर गए र माईतीको चुलोमा बल, शक्ति मागे साथै भाइलाई पुजे । माईतीको चुलोमा आफ्ना पूर्वजहरूसंग आशिर्वाद मागेर उनीहरू आफ्नो घर फर्के । त्यसैले हिजोआज छोरीचेली विरामी हुँदा माईतीको चुलोमा आशिष माग्ने चलन छ)

खक्चिलिपुले खेती गरेर अन्न उत्पादन गरेपछि अन्न वाली (चसुम-दिसुम) राम्रो होस् भनी सिमे-भूमेसंग आशिर्वाद मागे। यही कममा कुविमी, सेलेमी, तायामी, मस्युमे आदि भेला भएर नाचगान गरे। त्यही चलनलाई हिजो आज हामी साकेला/भूमेपूजाका नामले पूजा गर्ने गर्दछ।।

## सन्दर्भ सामग्री

राई, चतुरभक्त, किरात सभ्यताका शिखर व्यक्तित्वहरु तोमा-खेमा र खक्चिलिपु. एक प्राग ऐतिहासिक अध्ययन, इसीलीम वर्ष २ अड़ २, २०४६

## Teenage

In human life, there are some certain stages as accordance with the age. Among them, teenage is the period of adolescent where the person is neither child nor grown up (or adult). It is the crucial phase of life. It starts from age thirteen to age nineteen. It is the phase where many children misguide from their path. It is the stage where ones needs full support from their parents, guardians, teachers and friends.

During this age, if one is not understood by their parents, or guardians, they may forever doom their life. It is the stage where there must be active co-operations among parents and children. Parents must play a vital role during this period for their children. They must try to understand child's psychology and behave as a friend. This is the situation where children even go under depression and follow wrong paths like addiction, cyber crime ...etc.

They even try to harm themselves by committing suicides. So parents must understand their children needs or desires. Each parent should try to spend maximum time with them giving them moral lesson;

-Panna Thulung Rai Pashupatinagar-5, llam
they must try to see things from child's perspective and must try to solve their problems. Lack of communication may also be the causes for the children going under depression.

As, this is the crucial phase of one's life, one needs to be very careful during this stage. So, to overcome all the problems both child as well as parents needs to be interactive. So that they can understand each other and solve the problems which help them for their bright future. Ultimately, the credit goes to not other than parents for the success of their children, where one can contribute for their nations which leads the country into development too.

## छीरीयाम्लो $20 ७ 0$ तोसी (साकेला उद्यौली) चाडको शुभ अवसरमा सुप्तुलु, युङखुलु एवं सुम्निमा पारूहाङले हामी सबैको रक्षा गरून्।

गणेशभक्त सत्म ब्राक्सुपा दुमीराई<br>श्रीमती बालकुमारी दुमीराई<br>सप्तेश्वर- $\tau$, चिउरीखर्क

इसीलीम अर्धवार्षिक भाषिक पत्रिका
२१

## भाषाः संक्षिप्त विश्व मानचित्र तथा सन्दर्भ दुमी भाषा सर्वेक्षणको

## (Language: A Brief Worldview and Context of Dumi Linguistic Survey)

## १. विषाय प्रवेश

वि. सं. २०६प सालदेखि नेपालका भाषाहरूको सर्वेक्षणको अभिभारा नेपाल सरकार योजना आयोगले भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागलाई दिइएअनुरुप हालसम्म 49 वटा भाषाहरूको समाजभाषावैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्य पूरा भएकोमा किरात राई भाषा समूह अन्तर्गत दुमी, खालिङ (इलाम जिल्लाको मात्र), छुलुङ, कोयी र तिलुङको समाजभाषावैज्ञानिक सर्वेक्षण भइसकेको र हालमा प्रतिबेदन तयार हुदै पनि छ। दुमी भाषाको स्थलगत सर्वेक्षण हालसालै (वि. सं. २०७० साल असार ०१-२२ गतेसम्म) सम्पन्न गरिएको थियो।

जसको प्रारम्भिक प्रतिबेदन तयार भई भैसकेको छ भने त्यसको सारसंक्षेप (नेपाली भाषामा) गत भादौ $y$ गते काठमाडौंमा आयोजित दुमीभाषा कार्यशाला एवं अन्तर्क्रियाको अवसरमा एक विशेष दुमी भेलावीच प्रस्तुत गरिसकिएको छ। यो निरन्तरता स्वयं विस्तृत प्रतिबेदन बन्दै पनि छ। जिज्ञासु दुमीजन एवं समस्त शुभेच्छुक पाठकजनको कौतुहलतालाई ध्यानमा राखदै समयानुकूल कार्यप्रगतिको समीक्षा सहित आफ्नो अभिभारा पूरा गर्न मनासिव ठानी त्यसै प्रारम्भिक प्रतिबेदनको अन्तरवस्तुलाई सारांशमा यसै 'इसीलीम $१ \boxed{\text { औं अड्क मातृभाषा विशेषाड्क' मार्फत पस्कने }}$ प्रयास गरिएको छ।
१.१ भाषाः सक्षिप्त विश्व मानचित्र (Language: A brief worldview)

भाषा मानव जीवनको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो । भाषाको उत्पति मानव उत्पतिपछि भएपनि

- नेत्रमणि दुमीराई/राजेन्द्र थोकर भाषाले मानव जीवनमा जीवन्तता प्रदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। भाषा संवादको माध्यम मात्र होइन, यो आफैวमा व्यापक पति छ। जसरी मानवजीवनमा बंश उत्पति, वृद्धि तथा विकासको कममा, वयस्क, जवान, बुढ्यौलीपन अनि मृत्य र पुनः नयाँ जीवनचक्र चलिरहन्छ, त्यसैगरी भाषामा पनि यो चक्र चलिनै रहन्छ। मानवशास्त्रीय अथ्ययनमा भाषा मूलद्वार हो, जुन द्वार नखोली यस अध्ययनको दृष्य तथा अदृष्य संसाररूपी महलभित्र प्रवेश गर्न असंभव हुन्छ। भनौ, भाषा विना त्यो प्रयत्न अधुरो वा अपूर्ण हुन्छ। अनेक हाँगाबिँगामा बिभक्त मानव समाजको इतिहास, साहित्य, संस्कार, संस्कृति जस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरूको जीवन्तता भाषाले मात्र बोक्दछ। १.१.9 संसारमा भाषाको स्थिति (World language situation)
सन् $99 \% 9$ को दशकदेखि प्रकाशित सन्दर्भ पुस्तकहरू (Reference books) ले संसारमा ६ देखि सात हजारसम्म भाषाहरू रहेको जानकारी गराए तापनि हाल आएर यस तथ्याड्रमा पछिल्लो दशकमा ३ देखि $9 ०$ हजारको बीचमा रहेको अनुमान गरेको छ। ड्विट ह्विट्नी (Dwight Whitney) नामक विद्वानले (हेर्नुस् Silverstein 1971:113) सन् १६७४ मा आफ्नो प्रवचनमा १,००० भाषाहरू संसारमा भएको सुभाव प्रस्तुत गरेका थिए। फ्रेडेरीक बोडमेर (Frederick Bodmer) नाम गरेका अर्का विद्वानले $१, \% ० 0$ वटा तथा मारियो पेई (Mario Pei) हेर्नुस् Bodmer -

1944:405), Pei (1952:285), पछिल्लो पुस्तक (1954:127)) जस्ता विद्वानले विश्वमा २,७९६ भाषाहरू रहेको प्रस्ताव गरेका थिए।

त्यसैगरी सन् १९५६ मा जोसुवा वाट्माउ (Joshua Whatmough) नामक विद्वानले ३,००० भाषाहरू संसारमा रहेको अनुमान लगाए। संसारभरका भाषाहरूका सिलसिलाबद्ध सर्वेक्षण हुन केही समय कुर्नु पन्यो। इथ्नोलग (Ethnologue) जुन वर्तमान समयको सबैभन्दा वृहत विश्वव्यापी भाषा सर्वेक्षणले सन् १९७૪मा सर्वप्रथम $\psi, \xi \zeta ७$ भाषाहरू संसारमा रहेको तथ्याड़ जारी गर्यो (हेर्नुस् the 13th edition, Grimes -1996); also www.sil.org/ ethnologue)। सन् १९७७ मा भोएगलिनको सर्वेक्षणले $\gamma, \% ० 0$ भाषाहरू संसारमा जीवित रहेको तथ्याड़ प्रकाशित गयो।

सन् १९५० को दशकदेखि सूचना सड़ल प्रविधिमा सुधार आउनाले भाषाको तथ्याइ स्थितिमा नाटकीय परिवर्तन आयो। जसको फलस्वरूप सन् १९९६ मा (हेन्नुस् Bright 1992) इथ्नोलग (Ethnologue 1996)ले छ, ७१३ भाषाहरूको सूची आफ्नो १३औ संस्करणमा समावेश गय्यो भने सन् १९९२ मा ६,३०० जीवित भाषाहरूको वर्गीकरण भाषाविज्ञानको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वकोश (International Encyclopedia of Linguistics 1992) मा गरियो । त्यसैगरी 'एटलास अव द वर्लड्ज ल्याड्वेजेज' (Atlas of the worldÚs languages 1994)ले सन् $9 ९ ९ \gamma$ मा ६,७९६ भाषाहरू संसारभरमा रहेको नामावली सूचीकृत गरेको थियो।

लुईसद्वारा सम्पादित एथ्नोलगको सोहौ संस्करण (१६ औं संस्करण) ले ६,९०९ भाषाहरूको विवरण समेटेका छन् भने उक्त संस्करणले संसारभरका ६,ज९६,६६४,૪०७ जनसड्य्या माक ७,१०४ जीवित भाषाहरू रहेको तथ्य उल्लेख गरेका छन्। ती भाषाहरूको बर्गीकरण यसप्रकार रहेको छ।

तालिका १: संसारका जीवित भाषाहरू


श्रोत: एथनोलग १६औं संस्करण
तालिका 9 अनुसार संसारका जीवित भाषाहरू मध्ये ६ॅ२ भाषाहरू संस्थागत (Institutional), १,४३૪ भाषाहरू विकासशील (Developing), २,११२ भाषाहरू प्रबल (Vigorous), १,४६१ भाषाहरू संकटपूर्ण (In trouble) र ९०६ भाषाहरू लोपहुने अवस्थामा (Dying) रहेका छन् । किरात राई समुदायभित्रको एक दुमी भाषा पनि लोप हुने अवस्थामा पुरिसकेको छ।

संसारमा बोलिने भाषाहरूको सहि तथ्याड़मा तलमाथि भाए तापनि यस आलेखमा उल्लेख गर्न खोजिएको आसय चाहिं यस धर्तीमा अस्तित्वमा रहेका लगभग $७$ हजार भाषाहरूमध्ये दुमी भाषा पनि एक जीवित भाषा भन्ने नै हो। जुन भाषा पूर्वी नेपालको खोटाङ जिल्लाको उत्तरी भेगमा बोलिन्छ।

## २.१ सन्दर्भ दुमी भाषा सर्वेक्षणको

(Context of Dumi linguistic survey)

## २.१.१ दुमी बसोबास क्षेत्र तथा जनसड्ख्या

(Dumi settlement and Demography)
माभकिरात प्रदेश अन्तर्गत पूर्वी नेपाल खोटाङ जिल्लाको उत्तरी भेगका गाविसहरू जस्तै: खार्मी, जालपा, बाक्सिला, सप्तेश्वर, माक्पा (खाजाबासमा) का साथै त्यस आसपासका $9 १$ वटा गाविसहरू जस्तैः महेश्वरी (रिब्दुड), सुंदेल, पाथेका, फेदि, कुभिन्डे,

बासपानी, दिक्तेल, खार्तम्छ्छा, नेर्पा, हौंचुर, लामिडाँडा ( मसुपा-फेकुबा - दिखाने - हौंला)लाई दुमीराईहरूले आफ्नो मूलथलो (origin) वा आदिम थातथलो (core area) को रूपमा मान्दै आएका छन्। (राई, वि.स. २०६द: xxviii)

दुमी राईको थातथलो खोटाङ जिल्लाको पाँच गाविसमा दुमी जनघनत्व रहेको तथ्याड़ तालिका २ मा प्रस्तुत गरिएका छन्:
तालिका २: पाँच गाविसका दुमी जनसङ्ख्या विवरण
गा.वि.स. घरधुरी
जनसड्ख्या
9. खार्मी श७द्ध चद०
२. जालपा २०६ 9,094
३. बाक्सिला ३१द १,६९०
૪. सप्तेश्वर २३३ १,१६Ц
y. माक्पा २२१ १,१२१

जम्मा १,१२१ घर पू,७यूप जना
श्रोतः समाजभाषावैज्ञातिक सर्वेक्षण (सन् २०१३)
केन्द्रीय तथ्याड़ विभाग (सन् २०११) को प्रतिबेदन अनुसार दुमी जनसंख्या महिला $\gamma, 0 ७ ६$ जना र पुरुष ३, ६६० जना गरी जम्माजम्मी ७,६३५ जना रहेको जनाएको छ भने दुमी संस्था 'दुमी किरात राई फन्सीकीम (दुकिराफ)ले चाहिँ स्थलगत सर्वेक्षण (वि.सं. २०६९) गरी २,४०० संख्याको हाराहारीमा दुमीजनले आफ्नो मातृभाषा बोल्छन् भत्ने तथ्याड़ अधि सारेको छ।
२.१.२ भाषा परिवार सम्बन्ध (Linguistic affiliation)

पूर्वी नेपालको खोटाड जिल्लाको उत्तरी भेगमा बोलिने दुमी भाषा किराती भाषाहरूमध्ये एक हो। '‘ुमी' शब्दले दुमी जाति र भाषा दुबैलाई जनाउँदछ। दुमी राईहरू आफ्नो मातृभाषामा दुमी भाषालाई 'होपुपो ब्र वा ब' वा 'तुम्लो' भन्दछन् । जसकों अर्थ 'आफ्नो भाषा' भन्ने हुन्छ । माभ किरात प्रदेश अन्तर्गत भाषिक परिवारका आधारमा खालिड र कोयी तथा

भौगोलिक आधारमा थुलुङ, नाछिरिड, सामपाङ आदि दुमी नजिकका किरात राई भाषाहरू हुन् (राई, वि. सं २०६फ:xxix)। दुमी भाषा 'चिनी-तिब्बती' (Sino-Tibetan) भाषा परिवार अन्तर्गत 'तिब्बती-बर्मेली' (Tibeto-Burman) परिवारको 'हिमालयन' समूहको पश्चिमी किरात समूहमा पर्दछ। २.१.३ पूर्वकार्यको समीक्षा (Review of earlier works)

हड्सन (सन् १दू७:३थ१; सन् १दद०:२१४) ले 99 औं सताब्दीमा भारतको भाषिक सर्वेक्षणमा दुमी भाषाको समेत परिचय गराएका थिए। उक्त सर्वेक्षणमा उनले दुमी भाषाका शब्दावली र दुमी व्याकरणको विश्लेषण समावेश गराएका छन्। यसरी नै ग्रिअर्सन (सन् 9९०२-9९9९) ले पनि भारतको भाषिक सर्वेक्षणको दौरानमा नेपालका केही भाषाहरू पनि समावेश गराएका थिए। समावेश गरिएका नेपालका भाषाहरू मध्ये दुमी भाषा पनि रहेको थियो । उनले दुमी भाषाका ३१० शब्दहरू अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषाहरूसँग तुलना गरेका थिए। जापानीज भाषाविद सुएयोसी तोबा (सन् १९७३)ले राई भाषाहरूको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा दुमी भाषाको पनि व्याख्या गरेका छन्। भान्द्रीम (सन् १९Б९)ले दुमी भाषा 'तिब्बती-बर्मेली' भाषा परिवार अन्तर्गत केन्द्रीय किराती समूहमा रहेको जानकारी गरेका छन्।

तोबा (सन् १९७३) का अनुसार दुमीभाषा कोयी र खालिङ भाषाहरूसँग ध्वनी, शब्द बर्ग र व्याकरणिक हिसाबले त्यति थेरै भिन्न देखिदैनन् । तैपनि यी सबै किराती भाषाहरूको व्याकरणिक अध्ययन गरितु आवश्यक भएको कुरा बताएका छन्। यसरी नै हानबन (सन् १९९१:३३-३३้)ले विशेषत: वाक्यविज्ञान (syntax) तथा किजया-रूपविज्ञान (verbmorphology) का आधारमा दुमी भाषा आफैमा एक अलग्गै भाषा रहेको जानकारी गराएका छन्। २१औं शताब्दीमा जर्मन भाषाविद बोईड माइकलब्सिले

दुमी भाषाको क्रियाको विश्लेषण प्रस्ताव गरेका छन् । सन् $9950-\varsigma \gamma$ मा पुर्वी नेपालमा बोलिने राई भाषाहरूका भाषिक सर्वेक्षणको समयमा दुमी भाषा र भाषिकाको बारेमा पनि छोटो विवरण समेटिएको छ (हानबन, सन् 9999) । एबर्ट (सन् २००३) ले केही किराती राई भाषाहरूको तुलनात्मक अध्ययन गरेका थिए। ती विभिन्त राई भाषाहरूमध्ये दुमी भाषा पनि समावेश गरिएको छ, ।

सन् 200६ मा राई र पोखरेलले आफ्ना अनुसन्धानात्मक आलेख मार्फत विस्तृत रूपमा दुमी वर्णहरूको विवरण प्रस्तुत गरेका छन् (इसीलीम, अड़ ૬:३Ц - ३७) । उक्त आलेखामा २ू व्यञ्जन र ७ स्वर वर्णहरू उल्लेख गरिएका छन्। राई (सन् २०Oन) ले 'दुमी भाषाको क्रिया-रूपविज्ञान' (Dumi Verb Morphology) शीर्षकमा अध्ययन गरेका थिए। यस अध्ययनसा दुमी भाषाका क्रियाको संरचनाको बारेमा जोड दिइएको छ।

राई (सन् २१9९) ले दुमी भाषाको 'काल, पक्ष र भाव' (Tense, Aspect and Modality) को विषयमा अनुसन्धानात्मक आलेख प्रस्ततु गरेका छन्। उनले दुमी भाषाको काल, पक्ष र भावको विशेषताका बारेमा उल्लेख गर्तुका साथै रूप-रचना (inflection) को आधारमा दुमी भाषाको काललाई दुई समूह: (9) भूत काल (past tense) र अभूत काल (non-past tense)मा विभाजन गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क अघि सारेका छन्। त्यसैगरी उनले कालको पक्षालाई 'पूर्णकाल' (perfective) र 'अपूर्णकाल' (imperfective) गरी दुई भागमा विभाजन गरेको देखिन्छ।

राई (सन् 2009) ले भाषाविज्ञान समाज नेपालको ३०औं वार्षिक सम्मेलनमा 'दुमी भाषा: संक्षिप्त परिचय' (Dumi language: Abrief introduction) शीर्षकमा आफ्नो अनुसन्धानात्मक आलेख प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त आलेखको मुख्य उद्देश्य दुमी भाषाको

संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत गर्नु रहेको थियो। यसरी नै ३१औं वार्षिक सम्मेलनमा 'दुमी भाषाको नामिक रूपविज्ञान' (Nominal Morphology in Dumi) शीर्षकमा आफ्नो अनुसन्धानात्मक आलेख प्रस्तुत गरेका थिए। ३२औं वार्षिक सम्मेलनमा 'दुमी भाषामा कारक चिन्ह' (Case Marking in Dumi) शीर्षकमा आफ्नो अनुसन्धानात्मक आलेख प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तुत कारक चिन्हहरू अर्थगत धारणा (Semantic notion) बाट विश्लेषण गरिएका थिए।

राई (सन् २०११) लगायत उनको समूहले दुमी-नेपाली-अङ्ग्रेजी शब्दकोश संपादन गरिसकेका छन्। उक्त शब्दकोशमा साढे $v$ हजार भन्दा बढी मूल-प्रविष्टी (Head-Entry) रहेका छन्। उक्त शब्दकोशमा क्षेत्रगत सम्पादक एवं सल्लाहकारहरूको चयन सहित शब्द तथा उच्चारणहरू दुमी भाषिक समुदायको मूल थलोको रूपमा मानिआएको माक्पा, जालपा, बाक्सिला, खार्मी, सप्तेश्वर आदि क्षेत्रहरूबाट लिइएका छत्। यसरी नै राई (सन् 2099) ले दुमी भाषिक पत्रिका इसीलीम (अड्र q४:३१-૪०) मा दुमी भाषा र साहित्यको वर्तमान अवस्थाको रूपरेखा प्रस्तुत गरेका छन्। उक्त लेखमा दुमी समुदायमा उपलब्ध हुन सकेका संपूर्ण साहित्यिक क्रियाकलापहरू समावेश गरिएका छन्। यसका साथै उक्त लेखले दुमी समुदायको सास्कृतिक पक्ष, अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदनको भलक र दुमी भाषा संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा विकास सम्बन्धी भाषिक कार्यक्रमहरू समेत समेटिएका छन् ।
Q.9.8 सर्वेक्षणको उद्देशय (Goal of the survey)

सर्वेक्षणको मूलभूत उद्देश्य दुमी भाषाको समाजभाषावैज्ञानिक अव्ययन गर्नु थियो। यसका साथै विशिष्ट उद्देश्यहरू निम्नानुसार थिए:
9. शब्दिक समानताको आधारमा भाषिकागत भिन्नता जाँच गर्न;
२. विविध क्षेत्रमा भाषाको प्रयोगको आधारमा भाषिक

इसीलीम अर्धवार्षिक भाषिक पत्रिका

जीवन्तताको जाँच गर्न,
३. मातृभाषा प्रविणता (mother tongue proficiency) को मूल्याइ़न गर्न;
૪. मातृभाषा संरक्षण तथा मातृभाषाप्रति वक्ताहरूको अभिवृत्तिको मूल्याड़न गर्न र
४. मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षाको लागि आवश्यक श्रोत तथा भाषा विकासको बारेमा सूचना सड्रलन गर्न।
२.१.४ अनुसान्धन विधि (Research methodology) दुमी भाषा समाजभाषावैज्ञानिक सर्वेक्षणको समयमा प्रयोग गरिएका अनुसन्धान विधिहरूका बारेमा निम्न बुँदाहरूमा चर्चा गरिएका छन् :

## २.१.१.१ समाजभाषावैज्ञानिक प्रश्नावली "क"

(Sociolinguistic Questionnaire A)
समाजभाषावैज्ञानिक पश्नावली 'क' (Sociolinguistic Questionnaire A) अन्तर्गत ६१ प्रश्नहरू रहेका छन् । ती विविध प्रश्नहरू निम्न मूख्य विषयहरूमा आधारित छन्:
9. मातृभाषामा उपलब्ध भाषिक तथा साहित्यिक श्रोतहरू
२. मातृभाषामा प्रवीणता तथा बहुभाषिकता (Mother tongue proficiency \& Multilingualism)
३. मातृभाषा प्रयोगका विविध विधाहरू
(Domains of language use)
૪. भाषिक जीवन्तता (Language vitality)
y. भाषिक निरन्तरता (Language maintenance)
६. भाषिक अभिवृत्ति (Language attitude) दुमी भाषासर्वेक्षणमा मुख्य गरेर दुमी भाषा बोलिने $y$ वटा गाविसहरूः खार्मी, जालपा, बाक्सिला, सप्तेश्वर र माक्पा खाजाबासमा' लाई मुलथलो वा प्रमुख स्थलको रूपमा लिइएको थियो। सर्वेक्षणमा सहभागीहरूका नमूना छनोट लिड़, उमेर तथा शिक्षालाई पनि प्रमुख आधार मानिएको धियो। सहभागीहरूको नमूना छनोटको आधार तालिका ३ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका ३: नमूना छनोट तथा सर्वेक्षण क्षेत्र


सर्वेक्षणमा सहभागीहरूको उमेर समूह:
(क) $94-३ \gamma$ वर्ष, (ख) $३<-ц ९$ वर्ष र (घ) ६१ वर्षमन्दा माथि रहेको थियो।

### २.१.Y.२ समाजमाषावैज्ञानिक प्रश्नावली "ख"

(Sociolinguistic Questionnaire B)
समाजभाषावैसज्ञानिक पश्नावली 'ख' सहभागितामूलक विधिमा आधारित रहेको छ। यस अन्तर्गत निम्न विषयवस्तुहरू समावेश गरिएका थिए।
१. भाषाको प्रयोग क्षेत्र (Domains of language use)
२. भाषिका सीमा निर्धारण (Dialect mapping)
३. बहुभाषिकता (Multilingualism)
8. प्रशंसामूलक सोधखोज (Appreciative inquiry)
२.१.प.३ समाजभाषावैज्ञानिक प्रश्नावली "ग"
(Sociolinguistic Questionnaire C)
समाजभाषावैज्ञानिक प्रश्नावली 'ग' मा २१ वटा प्रश्नहरू समावेश गरिएका छन् । यो प्रश्नावली विशेषगरी मातृभाषासँग सरोकार राखे व्यक्तिहरू तथा भाषिक समूदायका बौदिक एवं अगुवा व्यक्तिहरूलाई सोधिएका थिए। यो प्रश्नावलीको मूख्य उद्देश्य भाषिक निरन्तरता, भाषिक जीवन्तता, वक्ताहरूको भाषिक अभिवृत्तिको मूल्याइ़न गर्नु रहेको धियो।
२.१.५.४ शब्दसुची २१० (210 Wordlist)

प्रत्येक भाषिक सर्वेक्षण विन्दुबाट २०० शब्दहरू सड़लन गरिएको थियो। उक्त शब्द सड़लनको मूख्य उद्देश्य सामान्यरूपमा शबब्दिक भिन्नता र समानता मूल्याड़न गर्नु रहेको थियो।
Q.१.६ सर्वेक्षण विन्दुको भौगोलिक स्थानीयता
(Geographical location of the survey point) दुमी भाषा सर्वेक्षणका लागि मुख्य पाँच सर्वेक्षण विन्दुहरु निर्धारण गरिएका थिए 1 ती सर्वेक्षण विन्दुहरू तालिका $\gamma$ मा प्रस्तुत गरिएका छन्:

तालिका $૪$ : सर्वेक्षण क्षेत्र
क्षेत्र उचाई अक्षांश (उत्तर) देशान्तर (पूर्वी)




 श्रोत: समाजभाषावैज्ञानिक सर्वेक्षण (२०१३)
२.१.७ नमूना छनोट विधि तथा सर्वेक्षण सीमा
(Sampling procedure and limitations of the survey)

## २.१.७.१ नमूना छनोट विधि (Sample procedure)

नमूना छनोट विधि अन्तर्गत भौगोलिक अवस्थिति अनुसार मातृभाषा बोल्ने कुनै एक सर्वेक्षण क्षेत्रलाई केन्द्र मानी अरू विन्दुहरूको छनोट गर्ने र

सहभागीहरू लिड्ग, उमेर तथा शिक्षाका आधारमा छनोट गर्ने रहेको थियो। लिड्गको आधारमा महिला तथा पुरूष, उमेरको आधारमा $१ ้$ वर्ष भन्दा माथिका तथा शिक्षाका आधारमा साक्षर तथा निरक्षर गरी दुबै खाले सहभागीहरू हुनु पर्ने रहेको थियो ।

## २.१.७.२ नमूना आकार (Sample size)

हरेक सर्वेक्षण क्षेत्रबाट सहभारीहरूको छनोट विधि अनुसार प्रश्नावली 'क’ बाट कम्तिमा एक सर्वेक्षण क्षेत्रबाट ६ जना, प्रश्नावली 'ख' बाट कम्तिमा एक सर्वेक्षण क्षेत्रबाट १२ र प्रश्नावली 'ग' बाट कम्तिमा एक सर्वे क्षण क्षेत्रबाट $२$ जना तथा शब्दसूची प्रश्नावलीमा एक सर्वेक्षण क्षेत्रबाट कम्तिमा $\gamma$ जना लिइएको थियो ।

## २.१. $\tau$ सक्षिप्त तथ्याहु विश्लेषण

## २.१.८.१ शब्दसूची तुलना

(Lexical comparison of 210 wordlist)
उल्लेखित सर्वेक्षण क्षेत्रहरूबाट सड़लित २१० शब्दसूचीको तुलनात्मक अध्ययन विश्लेषण गरिएको छ। प्राप्त विश्लेषणात्मक विवरणलाई तालिका $x$ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

## छीरीयाक्लो $20 ७ 0$ तोसी (साकेला उद्यौली) चाडको

 शुभ उपलक्ष्यमा सिमेभूमे, सुप्तुलु, युङखुलु एवं सुम्नीमा पार्हाङले हामी सबैको रक्षा गर्त्।

जयराम वलक्पा दीक्पा दुमीराई श्रीमती जयपुरी (थुलुङ) दुमीराई तथा स-परिवार माक्पा-३े, बेप्ला, खोटाड हाल: बौद्ध, आरुवारी, काठमाडौं


तालिका $y$ : दुमीभाषिक क्षेत्रहरू बीचको शब्दिक भिन्नता
जालपा ७६\%
बाक्सिला ७२\% ७९\%
सप्तेश्वर ७४\% द२\% ९२\%
माक्पा ७६\% ९१\% ৩ム\% Б9\%
खार्मी जालपा बाक्सिला सप्तेश्वर
श्रोतः समाजभाषावैज्ञानिक सर्वेक्षण (२०१३)

## २.१.८.२ मातृभाषामा प्रविणता तथा बहुभाषिकता

(Mother tongue proficiency \& multilingualism)
सहभागीहरू तथा तिनका जहान परिवारहरूले पयोग गर्नें भाषाहरूको स्थितिको बारेमा सहभागीहरूबाट प्राप्त जानकारी अनुसार दुमी भाषासंग नजिकका भाषाहरू थुरुड, साम्पाड, कोई र नेपाली भाषाहरू मध्ये सहभागीहरूबीच दैनिक व्यवहारमा नेपाली भाषाको प्रयोग बढि हुने गरेको र बाँकी भाषाहरूको हकमा आवश्कता अनुसार कम वा बढि प्रयोग हुने गरेको पाइयो ।
२.१.ट.३ भाषा प्रयोग क्षेत्र (Domains of language use) भाषा प्रयोगका क्षेत्रहरू जस्तै: गन्ती गर्दा, गीत गाउँदा, ठट्टा गर्दा, किनमेल गर्दा, कथा भन्दा, छलफल गर्दा, प्रार्थना गर्दा आदि विषयहरूमा मुख्यगरी मातृभाषा दुमी र पर्वतेभाषा नेपाली गरी दुई भाषाहरू प्रयोग गर्ने गरेको पाइयो। अधिकांश दुमी सहभागीहरूका अनुसार भाषा प्रयोगका विविध क्षेत्रहरू (जस्तै: गन्ती गर्दा, गीत गाउँदा, ठट्टा गर्दा, किनमेल गर्दा, कथा भन्दा, छलफल गर्दा, प्रार्थना गर्दा, भगडा गर्दा, गाली गर्दा, केटाकेटीलाई कथा सुनाउँदा, घरमा गीत गाउँदा, पारिवारिक जमघट तथा गाउँको बैठक बस्ता आदि) बढी मात्रामा नेपाली भाषाको प्रयोग गर्दछन्। अतः यसबाट यो स्पष्ट हुन आउँछ कि दुमी समुदायमा नेपाली भाषाको प्रभाव बढ़दो क्रममा छ भने मातृभाषाको प्रयोग नजानिदो किसिमले घट्दै गइरहेको छ।
२.१.ट. 8 भाषिक जीवन्तता (Language vitality)

भाषिक जीवन्तता शीर्षक अन्तर्गत केटाकेटीहरूको मातृभाषा, जवान युवाहरूको मातृभाषा तथा अभिभावकहरूको मातृभाषको प्रयोगको सन्दर्भ समावेश गरिएका छन्। सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याड्र अनुसार माक्पा गाविसका केही गाऊहरूू (नोरूड, लुम्दु, छुका)मा सहभागी अभिभावकहरूका केही केटाकेटीहरूले मातृभाषा प्रयोग गर्ने गरेको सूचना प्राप्त भएका छन् भने अरू चार सर्वेक्षण क्षेत्रहरूमा मातृभाषा प्रयोग गरिएको पाइएन। युवापुस्ताहरूको भाषा प्रयोगको सवालमा माक्पा बाहेक अरू चार सर्वेक्षण क्षेत्रहरूमा युवाहरूले पूर्खाहरू जस्तैगरी मातृभाषा प्रयोग गर्ने नगरेको सूचना पाइयो। त्यसैगरी मातृभाषा प्रयोगको सवालमा माक्पा बाहेक अरू चार सर्वेक्षण क्षेत्रहरूमा धेरैजसो अभिभावकहरूले आफ्ना बालबच्चाहरूसँग नेपाली भाषा नै प्रयोग गर्ने गरेको पाइयो।
Q.१.ट.१ भाषिक निरन्तरता (Language transmission)

दुमी समुदायको समाज भाषावैज्ञानिक स्थलगत अध्ययनको क्रममा भाषिक निरन्तरतामा असर पार्ने मुख्य पक्षहरूको पहिचान गर्ने सिलसिलामा सहभागीहरूबाट ताजा प्रतिक्रिया लिदा अन्तरजातीय तथा अन्तरभाषिक विवाह प्रमुख पक्ष रहेको देखिन्छ। तैपनि कतिपय दुमी बक्ताहरूको सघनता रहेको क्षेत्रमा यस विषयमा प्रतिक्रिया लिदा भने हालसम्म आफ्नो समुदायमा अन्तरजातीय विवाह नै नभएको र अन्तरभाषी विवाह भैराखेको भएतापनि हरदिनको दुमीभाषा बोलचालको सम्पर्कले केही समयपछि नै दुमीभाषामा पारड्गत हुने गरेको धारणा राखेको पाइयो ।
२.१.₹.६ भाषिक अभिवृत्ति (Language attitudes)

भाषिक अभिवत्ति अन्तर्गत सहभागीहरूसँग प्राथमिक शिक्षा तहमा शिक्षण माध्यममा मातृभाषाको जोड हुनुपई वा पर्दैन? भन्ने जिज्ञासा बुभृदा सतप्रतिसत सहभागीहरूले हुनुनैपछ भनेर प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको

पाइयो । यसरी नै दुमी भाषा प्रभावकारी रूपमा बोल्ले व्यक्तिहरूले आफ्नो मातृभाषा बोल्दा प्रतिष्ठा बढेजस्तो लागेको विचार पनि व्यक्त गर्नुभयो। सबै सहभागीहरूका तर्फबाट एउटै मनसाय चाहिं 'हरेक दुमी बालबच्चाले सबैभन्दा पहिले त आफ्नो दुमी भाषा नै बोल्न सके राम्रो हुने' रहेको पाइयो। २.१. $\zeta$.७ भाषा विकास (Language development)

आफ्ना मातृभाषा विकास र प्रवदर्धनका लागि सहभागीहरूले प्रस्तुत गरेका विचारहरूलाई तालिका $\checkmark$ मा प्रस्तुत गरिएको छ:
तालिका $\cup:$ मातृभाषा विकासप्रतिको आशाहरू आशाहरु
-दुमी समुदायको पहिचान
-लिपिको पहिचान
-दुमी भाषासाहित्यको पहिचान तथा विकास -दुमी लोक संगीतको पहिचान तथा विकास -दुमी मिथकहरूको पहिचान तथा अभिलेखिकरण -प्राथमिक शिक्षा तहमा दुमी भाषाको प्रयोग -संचार माध्यममा दुमी भाषाको प्रयोग

## योजनाहरु

- छलफलद्वारा उचित योजना तर्जुमा
-जनचेतनाका कार्यक्रमहरु समुदायमा संचालन गर्नु पन
-सम्बन्धित संघसंस्थाहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने
-भाषिक समुदाय बढ़ी क्रियाशील बन्नु पर्ने ।
-सम्बन्धित संघसंस्थाहरूबाट आवश्यक जनशक्ति सहयोग
- सร़लित आर्थिक पक्षको उचित व्यवस्थापन
- सम्बन्धित सरकारी निकायबाट भाषा विकासका लागि आर्थिक स亏ुलन
श्रोत: दुमी भाषाको समाजभाषावैज्ञानिक सर्वेक्षण (सन् २०१३)


## २.१.५ साराश

दुमी भाषा सर्वेक्षणको सारांशलाई निम्न बुँदाहरूमा प्रस्तुत गरिएका छन् :
१. दुमी भाषाको सर्वेक्षणमा खोटाङ जिल्लाको उत्तरी भेगमा पर्ने पाँच गाविस 'खाजाबासमा'लाई छनोट क्षेत्र मानिएको छ।
२. शाब्दिक तुलना गर्न सहज होस भन्ने हेतुले माक्पा गाविसलाई केन्द्रविन्दु मानी अरू चार गाविसलाई तुलना गरिएको छ।
३. तुलनामा क्रमश: जालपा ९१४, सप्तेश्वर द१४, बाक्सिला ७द久 र खार्मी ७६प शाब्दिक समानता देखाएका छन्।
૪. दुमी भाषिक समुदायमा नेपाली भाषाको प्रभाव पर्नमा अन्तरजातीय तथा अन्तरभाषिक वैबाहिक सम्बन्ध एक महत्वपूर्ण कारक तत्व रहेको छ।
y. सबै सहभागीहरूले आफ्ना केटाकेटीहरूलाई आफ्नो मातृभाषामा बोलाउने नगरे कोमा आपूबाटै कमजोरी भएको विचार व्यक्त गरेका छन्।
६. सबै सहभागीहरूले आफ्नो मातृभाषाप्रति सबै बालबच्चाहरूका रूची र चाहना जगाउने किसिमको कार्यक्रम भैदिए राम्रो हुन्य्यो भन्ने विचार राखेका छन्।
७. सबै सहभागीहरूले आ-आफ्ना बालबच्चाहरूको पठनपाठन न्युनतम 'प्राथमिक तहसम्म मातृभाषा माथ्यममा भए राम्रो हुन्थ्यों भत्ने चाहना व्यक्त गरेका छन ।
5. आफ्ना केटाकेटीहरू मातृभाषामा लेखपढ गर्न सके भनै राम्रो भन्ने विचार व्यक्त गरेका छन्।
९. सबै सहभागीहरूले दुमी भाषा विकास, प्रवर्द्धन तथा संरक्षणका लागि दुमी समुदाय आफै जागरूक हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
9०. आफ्नो मातृभाषा संरक्षणको लागि जनचेतना जगाउनु पर्ने, समुंदायबाट आर्थिक संकलन तथा उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र
99. मातृभाषा संरक्षणको लागि अरू संघ-संस्थाहरूसंग पनि हातेमालो गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन्। सन्दर्भसूची:

राई, नेत्रमणि र अन्य (वि.स. २०६न), दुमी-नेपाली-अङ्र्रेजी शब्दकोश (Dumi-Nepali-English Dictionary), दुमी किरात राई फन्सीकीम

राई, नेत्रमणि (सन् २००亏), 'दुमी भाषाको क्रिया-रूपविज्ञान' (Dumi Verb Morphology), एम. ए. शोधपत्र, भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

Benedict, Paul K. (1972) Sino Tibetan: A Conspectus, Cambridge: Cambridge University Press.

Bodmer, Frederick. 1944. The loom of language. London: Allen and Unwin.

Bright, William, ed. 1992. The international encyclopedia of linguistics. Oxford and New York: Oxford University Press.

Central Bureau of Statistics. 2001. Population Census. National Planning

Commission (NPC), Kathmandu, Nepal.
Central Bureau of Statistics. 2012. National Population and Housing Census 2011 (National Report). November 2012, Volume 01, NPHC 2011

Driem, George van (1988) The Verbal morphology of Dumi Rai simplicia. LTBA 11.1:134-207

Driem, George van (1993) A Grammar of Dumi. Mouton Grammar Library. Berlin New York: Mouton de Gruyter.

Dumi Rai, Netra Mani (2006). The Dumi Rai People and their Culture. Isilim Vol 9, Kathmandu: Dumi Kirat Rai Funsikim: 35-40.

नेपालको भाषा सर्वेक्षण कार्य अन्तर्गत दुमीभाषा सर्वेक्षण २०७०को विस्तृत प्रतिवेदन तयारीको ऋममा छ । सो कार्य सम्पन्न भएपछि त्यसको पूर्ण विवरण आगामी दिनमा सार्वजनिक गरिने छ ।

## छीरीयाम्लो श०७० तोसी (साकेला उधौली) चाडको

 शुभ उपलक्ष्यमा सिमेभुमे, सुप्तुलु, युङखुलु एवं सुम्निमा पारूहाङले सबैको रक्षा गरून्।

नेत्रमणि हलक्सु दीक्पा दुमीराई सरिता (कोयी) दुमीराई तथा स-परिवार माक्पा-६, नोरूङ, खोटाङ हालः आरुवारी, बौद्ध, काठमाडौं


## केही समयको अन्तरालपछि

आजभोलि किरात पहिचान र राई जातिको अस्तित्वको कुरो चल्दा आफ़नो जन्मथलो र पुर्बौंली इतिहासको बरेमा मेरो मनमा थेरै जिज्ञासाहरू पलाउने गर्छन्। यसो विचार गरिहेदा मलाई मेरो दुई पुस्ता भन्दा अधिको बारेमा जान्ने वुभूने अवसर भएन। बाजे खोटाड जिल्लाको उत्तरी भेग सुडदेलबाट वैदेशिक रोजगारको निम्ति बर्मासम्म पुन्नुभएच। विदेशमा नोकरीको सिलसिलामा त्यहाँ युद्ध हुँदा बहादुरीका साथ लडेर युद्को समापनसंगै आफ्नो जिड ज्यान बचाएर वहाँ आफ्नो मातृभूमि नेपाल फर्कनु भएछ । नेपालमा जीवन गुजार्ने क्रममा आफ्नो जन्मथलो सुडदेल नगई इलाम जिल्लास्थित भारतको सीमा नजिकैको पशुपतिनगर भन्ने ठाऊँमा कोही आफन्तको सल्लाह र सहयोगमा त्यहिं नै बस्नु भएछ।

त्यसरी आफन्तको साथ सहयोगमा रहदा बस्दा विहेवारी गरी त्यतै घरजम बसाल्लु भएछ। अब एक रथका २ पांग्रा गुडाउँदै यात्रा गर्ने क्रममा $\psi$ सन्तानको जन्म भएछ। यसरी खुशी साथ जीवन जिउने क्रममा अचानक अल्प आयुमा नै बाजेको निथन हुन पुगेछ। यस्तो असहाय चोट र बेदनाका साथ उमेर र व्यवहारले अधकल्वो उमेरमा बजुले आफ्न्नो यात्रालाई रथको एउटै पांग़ाको भरले भरथेक गर्दै अगाडि बढाइरहनु भएछ । फेरि त्यस्तै अवस्थामा नियतीले छलेर कान्छा छोराको बालकै अवस्थामा असामयिक निधन भएछ। बाँकी रहेका ४ सन्तानहरू । छोरा ₹ २ छोरी|का साथमा एकपाबे जीवन गुजार्दै जाँदा जेठा छोराको घरजम गरिदिनु भएछ र त्यहिं जेठा छोराबाट म लगायत आठ सन्तानको जन्म हुन पुगेछ।

मेरो घरमा बाबुले आफ्नो मातृभाषा कोयी बोल्लुनुन्यो। । तर परिवारमा हामीसँग नभइ अरु कोयीभाषा बुफ्ने बोल्ने व्यक्तिहरूसँग। घरमा चाहिं बाबु बाहेक अरु कसैले पनि भाषा जान्दैनथ्यौ। सबै पर्वते


- सरिता दुमी(कोयी)राई भाषामा नै कुराकानी गरिन्य्यो। कहिलेकाहि आमाले बाबुलाई भन्ने गर्नुनुन्य्यो, यी केटाकेटीहरूलाई आफ्नो भाषाबाट बोलाउनु नि ! तर हामी चाहिं नबुफेर उत्टै फर्को मान्थ्यौं। अनि बुफ्ने प्रयास पनि गरिन्नथ्यो। भनौं, त्यसबेला मातृभाषा बोल लाज लागेर आउथ्यो। बरु हामी छरछिमेकको देखासिकीले गर्दा जानि नजानि हिन्दी भाषा चाहिं बोल्ले कोशिस गर्यौं र एक-दुई शब्द बोलेर मख़ पनि पथ्यौ। हाम्रो घर भारतसंग सिमाना जोडिएको सानो व्यापारिक केन्द्र पति भएकोले त्यहाँ प्राय: जसो भारत (दार्जिलिड, खसाड़, कालिडपोड, सिक्किम) तिरबाट नै मानिसहरूको आवतजावत भइइहन्छ र उनीहरूसँग प्राय हिन्दी भाषामा नै कुराकानी हुने गर्दथ्यो। त्यसको सिथा प्रभाव हाम्रो परिवारमा पनि पर्ने नै भयो। अनि त त्यस समयमा आफ्नो मातृभाषाको महत्व खासै राखिएन नै। सोमबारको दिन पशुपतिनगरमा सोमबारे हाटबजार लाग्ने गर्दथ्यो र त्यो प्रचलन कायमै छ आजसम्म पनि । हरेक सोमबार भारत र नेपालबाट मानिसहरू बजार भर्न आउँथे। घरको आँगनमा नै हाट लागने भएकोले धैरै जसो बजारेहरूले हाम्रो घरमा नै चिया खाजा खाने गर्थ । ती मध्ये कति जना त हाम्रा नर-नाताहरू नै पर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरू खाली आफ्नो

मातृभाषामा नै कुराकानी गर्दथे। तर मलाई चाहिं केहि पनि नबुफेर भर्को लाग्यो र उनीहरू कतिखेर जान्छन् होला भनेर सोचिबस्थँ । आमाले चाहिं हप्तैपिच्छे भेटमा उनीहरूसंग आफ्नै भाषामा बोल्न सिक न, पछि पछि त आइहाल्छ नि' भन्नुहुन्य्यो। तर म चाहिं मनमनै 'यस्तो जाबो भाषा कसले पो सिक्छ र, नजान्दा पनि के नै पो अड्केको छ र' भनेर आफू तर्किने गर्थां।

तर समय सधै कहाँ एकै नासको हुदो रहेछ र, कुनै समय मन नपरेका कुराहरू समय परिस्थितिले कोल्टो फेदैजाँदा मन पनि पराउन थालिदो रहेछ। नजान्दा हुने कुरा पनि जान्नु पर्नेहुदो रहेछ। उतिबेला आमा बाबुले दिनुभएको अर्ति-उपदेश, सिकाउन खोज्नु भएका कुराहरू अब मैले पनि मेरो दुई सन्तान (नीहाङमा र सामसुहाङ)लाई दिनुपर्ने बेला आइनै सकेको छ। अहिले उनीहरू आफ्नो मातृभाषा बोल्न खुबै चाहना राख्छन् । पापासँग आफ्नो भाषामा जानि नजानि बोल्न खोज्दछन् । तर मसंग चाहिं प्राय: आफ्नो भाषामा बोल्न खोज्दैनन् । किनकी उनीहरूलाई थाहा

छ, आमाले आफ्नो मातृभाषा बुभुनुहुन्न भनेर । यथार्थ हो पनि, सामान्य बोलचाल बाहेक मलाई राम्ररी दुमी भाषा बोल्न नै कहाँ आउँछ र ।

तर पनि अबको पुस्तालाई आफ्नो भाषा बोल्लुप₹्छ, नजाने सिक्नु पई्छ भन्ने सल्लाह चाहिं दिन चाहन्छु। आफ्नो भाषाको महत्व थाहा त पाइयो, तर पनि पहिला जस्तो सिक्ते अनुकूल वातावरण पाउन चाहिं गाहै पर्दों रहेछ। पहिला आफ्नो भाषा बोल्न सिक्ने प्रयास नगरेकोमा पछ्छुतो लाग्छ नै। अभ त्यो भन्दा बढि खातिर त आफ्ना सन्तानलाई मातृभाषा सिकाउन सकिएन। आपू किराती कुलको एक सन्तान, त्यसैमाथि दुई सन्तानको आमा भएरपनि मातृभाषी आमा बत्न नसकेकोमा चाहिँ हीनतावोध हुँदो रहेछ नै। हुँदाहुँदा सधै एउटै प्रश्नले मलाई पछ्याइरहेभै लाग्छ, 'आफ्नो भाषा बोल्न आउछ ?' म चाहन्छु, समयको अन्तरालमा मप्रति ठडिएको यो प्रश्नको उत्तर म जस्ता थुप्रै किरात सन्तान र जिम्मेवार आमाहरूले व्यवहारमा नै दिन सकौं।

## छीरीयाक्लो श्००० तोसी (साकेला उद्यौली) चाडको शुभ उपलक्ष्यमा सुप्तुलु, युङखुलु एवं सुम्नीमा पारूहाङले हामी सबैको रक्षा गरून्।



## जगत बहादुर सरचु बुसुरु दुमीराई श्रीमती बुद्ध लक्षी हमुचु दुमीराई खार्मी-३, खोटाङ

हालः भोटेपुल, सगरमाथा चोक, धरान, सुनसरी


## छीरीराम्लो श्र०० तोसी (साकेला उदौली चाडको शुभ उपलक्ष्यमा सुप्तुलु, युङखुलु एवं सुम्नीमा पारूहाङले हामी सबैको रक्षा गरून्। राम प्रसाद सरचु दुमीराई श्रीमती निरा (चाम्लिङ) राई पाथेका-8, नाखाम, खोटाङ शान्तिनगर, काठमाडौं <br> 

## छीरीयाम्लो $20 ७ 0$ तोसी (साकेला उद्यौली) चाडको शुभ अवसरमा सुप्तुलु, युङखुलु एवं सुम्नीमा पारूहाङले हामी सबैको रक्षा गरून्। ईख बहादुर लुप्पो दुमीराई श्रीमती लिला दुमीराई खार्मी, खोटाङ बौद्ध, काठमाडौं

विजयादशमी तथा शुम-दीपावली-2060 साथै किरात पर्व साकेला उधौलीको सुखद उपलक्ष्यमा हाम्रा सेयर धनी, ग्राहक महानुभाव, सदस्यहरू तथा सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनु भएका नेपाली दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि


एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुसा-क्वानाI महेन्द्र बहादुर चाक्लिङ राई उपाध्यक्ष किराया जि.का.स. ललितपुर श्रीमती उमालक्षनी राई नखिपोट लाइन. ललितपुर 98

## विजयादशमी तथा शुग-दीपावली-20७0

 साथै किरात चाड छिरियाम्लो (साकेला उधौली)को सुखद उपलक्ष्यमा हाम्रा सेयर धनी महानुभावहरू तथा देश-विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दिदी-बहिनी, दाजु-भाइमा सुख-शान्ति,समद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुण-वामना व्यक्त गर्दहौं।

## फोन नं. 0१-8せセผ७६ चावहिल-७, काठमाडौं

## हार्दिक शुभकामना

विजयादशमी तथा शुअ-दीपावली-2060
साथै किरात चाड साकेला उधौलीको सुखद उपलक्ष्यमा हाम्रा सेयर धनी महानुभावहरू तथा देश-विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दिदी बहिनी, दाजुभाइहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि

एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय
शुभ-कातना व्यक्त गर्दछौं।
निशाना सेमिह्ध एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लि.
भिमसेनगोला, काठमाडौं

## भाषाका करा

हिजोआज भाषाका विषयमा निक्कै चासो र छलफल हुनेगरेको देखेर यस क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने केहि प्रसङ्गहरू यस लेख मार्फत प्रश्नोत्तरको रूपमा उठाउने जमर्को गरेको छु। यसमा केहि इतिहास, केहि विज्ञान र केहि सत्यतथ्यमा आधारित कुराहरू उनेर राले प्रयास पनि गरेको छु। हरेक पाठकले सबै बुँदाहरू पढेर केलाइनभ्याएपनि आफूलाई चाखलाग्ने दुई-चार प्रश्नावलीहरू मात्र भएपनि वाची सोउपर घोल्ल्याउने काम भए मेरो मनसुवा पूराभएको ठान्ने छु।

## . मातृभाषा भन्नाले के बुमिन्छ ?

त्यसो त 'मातृ' शब्दले आमा बुफाउने हुँदा मातृभाषा भनेको 'आमाको भाषा' वा 'आमाबाट सिकिने भाषा' भन्ने जस्तो बुभिन्छ, तर यो तथ्य सदासर्वदा सत्य होइन। किनभने बालकको आमाको अभावमा उसले कसरी आफ्नो ‘मातृभाषा’ सिक्ला त ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। यसले हिजोआज मातृभाषाको ठाँऊमा 'पहिलो भाषा' भन्ने गरिन्छ। यसो भत्रुको तात्पर्य के हो भने आमा भएपनि नभए पनि बालक जन्मेर आफ्नो परिवारको सम्बन्धबाट जुन भाषा पहिले सिक्छ र सो भाषा एउटा हदसम्म ठीकसँग प्रयोग गर्न सक्दछ, त्यहि नै हो मातृभाषा वा पहिलो भाषा। आमाले नै मातृभाषा सिकाउदछ भन्नु त्यति भरपर्दो कुरा भने होइन । दोस्रो भाषा मनेको के होला ?

जुन समाजमा एकभन्दा बढ़ी भाषा प्रचलनमा हुन्छ, त्यस्तो परिवेशमा एकजना मान्छेले आफ्नो पहिलो भाषा (मातृभाषा) भन्दा पनि अर्को भाषा पनि जान्ने अवसर पाउन सक्छ। उदाहरणको निम्ति एउटा दुमी बालकले 'थुलुङ' वा 'साम्पाइ्' भाषा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्दछ, र ती भाषाहरू प्रयोग गर्दछ, भने यसका निम्ति
'थुलुङ' वा 'साम्पाङ्' भाषा दोस्रो भाषा हो। अर्थात् माक्पा गाऊँको धन प्रसाद निरौला वा श्यामकला दाहालले आफ्नो मातृभाषा 'खस नेपाली' हुँदाहुदै पनि दुमी भाषा सिक्त सद्दछन् र उनीहरूका

-प्रा. डा. नोवल किशोर राई लारि दुमी भाषा दोस्रो भाषा हो र ज्ञातबहादुर दुमी राईको हकमा भने 'खस नेपाली' दोस्रो' भाषा हुन जान्छ।

## Q. भाषा कसरी लोप हुन्छ ? वा मर्दछ ?

भाषा कसरी जन्म्यो ? यो कसैले भन्न सक्दैन। तर भाषा मरेको भने सबैले सुन्न, देख्न सक्छौं। एकछिन कुरा गरौं- हामी राई समूहले लगभग दुई दर्जन जति आआफ्ना भाषा मातृभाषाका रुपमा बोल्दछौं। तर आफ्नो समूहबाट अलग हुँदा, परदेश लारदा, आफ्नै समूहमा सम्बन्धित भाषा प्रयोग नहुँदा आफ्नो मातृभाषा बोल्न छाडेर प्राय जसोले खस-नेपाली आफ्नो पहिलो भाषाका रुपमा बोलिन्छ। पहिलो पुस्ताले बोल्छ, दोयो पुस्ताले बुफ्दछ, तर बोल्दैन भने तेस्रो पुस्ताले बुक्दैन र बोल्दैन पनि अनि आफ्नो भाषा लोप भयो, मयो। आमा र पापा अलग अलग भाषा बोले हुँदा पनि बालकले दुवैको भाषा नबोलेर अर्को भाषा टिप्ते गर्दछ। एँसेलुखर्कको नाछिरिड पुरुषले शेर्पेनी विवाह गयो भने उनीहरूका नानीले पक्कै पनि खस नेपाली बोल्न सिक्छ र उसको मातृभाषा त्यही भयो। सो बालकको हकमा शेर्पा वा नाछिरिड भाषा त्यसैपनि लोप हुने नै भयो।
Q. भाषा लोप हुन नदिनका निम्ति के गर्नें होला त ?

अँ, यो भनेको चेतनाको कुरा हो । पिता पूर्खाका

पालादेखिकों आ-आफ्नो भाषा लोप हुन नदिन हरेक समाज चंखो र चतुरो हुनु आवश्यक छ। आफ्नो परिवारमा आफ्नै मातृभाषाको प्रयोग गर्ने आफ्नै मातृभाषामा कुराकानी गर्ने, गीत गाउने, कथा भन्ने ठट्टा गर्ने, चिठ्ठी लेखे, जस्ता कामहरू गरिरहन पर्दछ। आप्ना नानीहरु स्कूल पढने भएपनि उनीहरूसंग आफ्नै मातृभाषामा कुराकानी गर्ने, अछाउने खटाउने, सपना जपना गर्नसमेत बानी बसाल्ने । लेखपढ गर्न जान्नेले आफ्नै भाषामा साहित्यको सृजना गर्ने र बिस्तारै बिस्तारै आफ्ना बालबच्चाहरूलाई आफ्नै भाषामा लेखपढ गर्न वा रचना गर्न पनि सिकाउने गरेमा आफ्नो भाषा त्यति सजिलै मर्दैन, बरु चालै नपाई बाँच्छ, जाग्छ र फैलिन्छ।
क. किरात राईहरु अनेक भाषा मातृभाषाका रुपमा बोल्दछनु, यसो हुनको कारण के होला ?

परापूर्वकालमा एउटा भूखण्डमा एउटा किरात राजा अर्को भूखण्डमा अर्का किरात राई राजाका रुपमा राज गर्ने र एक अर्काका बिचमा पहाड, नदि, जंगल आदिको सीमा भएर आ-आफ्नै भूभागमा रमाउने भएर आफ्नो छुट्टै भाषा चाम्लिड, खालिड, थुलुड, दुमी वा बाहिङका रुपमा प्रचलन भयो होला । एकले अर्को समुदायको भाषा सिक्ने प्रयोजन पनि परेन कि ? यसो हुँदा राई जातिमा अनेक भाषाहरू आ-आफ्ना मातृ भाषाका रुपमा प्रचलनमा आए। आज ती सबै भाषाहरू लोप हुँदै जाने अवस्थामा छन्। यसो हुँदा प्रत्येक भाषिक समुदायले आ-आफ्नो भाषाको माया गरेर यसलाई बचाई राख्न अथवा प्रचलनमा राखी रहन पर्ने अवस्था छ।

## किरात राईहरु भाषाहरु बिच कसरी समान्जस्यता

 राख्न सकिएला ?कुरो जटिल लागे पनि उपाय सजिलै छ। तपाई हामी एक पटक खोटाङ-चिसापानी तिर जाऔं। त्यहाँका 'पुमा' राईहरू पश्चिम तर्फका चाम्लिड र पूर्व

तर्फका बान्तावा राईहरूसंग बिहेबारी वा अनेक कामले सम्पर्कमा आउने गर्दछन्। यस्तो अवस्था पुमाहरू चाम्लिड वा बान्तावा एडटा अथवा दुवै भाषा राम्ररी प्रयोग गर्न सक्छन् । अलिकति चासो र थोरै प्रयोग गरेमा यस्तो अवस्थामा एकजनाले आफ्नो छिमेकी ती दुई भाषाहरू राम्ररी नै बोल्न सक्तछ। त्यसमा पनि हाम्रो राई समुदायका भाषाहरूका शब्दहरु प्रायः जसो मिल्दोजोल्दो हुन्छन् नै। केवल व्याकरणमा भेद हुँदा अलग अलग भाषाका रुपमा प्रचलनमा आएको हो । मलाई थाहा भएसम्म खोटाङ उत्तरका राईहरूले पनि साङपाङ, दुमी, थुलुङ जस्ता फरक फरक भाषाहरू सजिलैसंग बुभू्न सकदछन्। अलिकता भाषिक सांस्कृतिक सहिष्णुताको कुरा मात्र हो ।

## उसो भए हामी राईहरूको भाषिक विविधता बाँधा अवरोध हो कि वरदान मान्ने हो त ?

प्रकृति माता र हाम्रा पूर्खाहरूले हाम्रा लागि छाडेको 'नासो' कुनै पनि हालतमा नराम्रो वा हानिकारक हुनै सक्तैन । हाम्रो बुभूने तरिका र प्रयोग गर्ने बानीले मात्र फरक पार्ने कुरो हो। एउटा समुदायले अर्को समुदायलाई मित्रवत् व्यवहार गरेमा सधै वरदानै होला अनि परचक्री ठाने त बाँधा अवरोध हुने नै भयो नि ! हाम्रो समाजमा अर्काको भाषा नसिक्ने र हेला गर्ने अनि नबुभूने हुँदा 'मान्छे खाने कुरा' भनेर गिल्ला गर्ने पुरानो बानी पनि त हो नि ! अर्कोतिर आफ्नैै सन्तान राम्रो र अर्काको सन्तान खराब ठान्ते हाम्रो मानसिक्ता पनि छदैछ त।

## 2. समाजभाषा विज्ञान भनेको के हो ?

भाषा मनुष्यहरूको सशक्त हतियार हो। मान्छे, सामाजिक प्राणी हो र सामाजिक व्यवहारमा चल्ने गर्दछ। यसरी एउटा भाषिक समुदायका मानिसहरू के कस्ता खाले भाषाको प्रयोग गर्दछन् भनी अध्ययन गर्ने विषय समाज भाषाविज्ञान हो। अहिले भरखर भरखर मात्र नेपालमा समाज भाषा वैज्ञानिक अव्ययनको प्रयास

आरम्भ हुन लागेको अवस्था छ.। अर्थात् 'दुमी राईहरू' कस्तो समाजमा रहनसहन गर्दछन् ? उनीहरूले प्रयोग गर्ने भाषा कस्तो छ ? आदि विषयमा गरिने अध्ययन नै दुमी समाज भाषा वैज्ञानिक अध्ययन हो।
नेपालको भाषिक सर्वेक्षणबारे केहि कुरा बताइदिनु हुन्छ कि ?

भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागको गठन भएपछि यसले गत पाँच वर्षदेखि नेपालका भाषाहरूको सर्वेक्षण गर्न शुरु गरेको छ। बजेटको अभावले यसले हरेक साल $90 / १ २$ वटा भाषाहरूको मात्र सर्भे गर्ने गरेको छ। अहिलेसम्म 49 भाषाहरूको सर्वे भएर प्रतिबेदन लेखनको काम भैराखेको छ।

त्यसमा दुमी, कोयी, खालिड (इलाम क्षेत्रको) लगायत केहि किरात राई भाषाहरूको समेत काम भैसकेको छ।
२ राष्ट्रिय भाषानीति सुकाउ आयोग २०५० को गठन
र यसले सुकाएका कुराहरु उपर प्रकाश पार्नुहुन्छ कि ?
वि.सं. २०४० सालमा कवि बैरागी काइँला ( तिल विक्रम नेम्बाङ) ज्यूको संयोगकत्वमा गठित यो आयोगको एक सदश्यका हैसियतले आफूले सम्केका दुईचारबटा मुख्य मुख्य बुँदाहरू यस्ता छन्। यसले

- नेपालमा मातृभाषाका रुपमा बोलिने लगभग सबै भाषाहरूको सूचीकृत गरेको थियो। यसले नेपालमा एउटा भाषाविज्ञान विभाग गठन हुनुपर्ने भनी सुभाएको धियो र यो काम भएको पनि छ। यसले
- नेपालका भाषाहरूको स्थलगत सर्वेक्षण गर्ने कामका लागि सल्लाह दिएको थियो र यो कामको थालनी भएको पनि छ।
- लोकसेवा आयोग र प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्ता संस्थाहरूमा भाषा वैज्ञानिकहरूको प्रतिनिधित्वको पनि सुभाव राखेको थियो।
- नेपालमा लेख्य परम्परा भए नभएका भाषाहरूको उल्लेख पनि गरेको थियो।
-कमसेकम पूर्व प्राथमिक र प्राथमिक तहमा मातृभाषाहरूको पठनपाठनको व्यवस्थाबारे सुभाएको थियो।
- नेपालका भाषाहरूको अभ्ययन अनुसन्थान गर्ने उद्देश्यले एउटा स्थायी आयोग वा प्रतिष्ठानको गठन गर्ने विषयमा पनि सुकाव दिएको थियो। यसमा अरु अनेक सुकावहरू छन्, जसको विस्तारपूर्वक लेखन यहाँ साध्य भएन ।


## 2. भाषा विज़ान केन्द्रीय विभाग बारे केहि सूचना

## दिनुहुन्घ कि ?

नेपालको जेठो विश्वविद्यालय त्रि. वि. मा भाषाविज्ञान विभागको अभाव भएकोले सो विभाग गठन गरिनका लागि माथि उल्लेख भएको भाषा आयोगले सुकाए बमोजिम वि.सं. २०४३ सालमा सो विभागको गठन भई भाषाविज्ञान विषयको पठन पाठन भइरहेको छ। हाल उक्त केन्द्रीय विभागले एम.ए र पिएच. डी. तहसम्मको उपाधि प्रदान गर्न थालेको छ।
2. उसो भए हाम्रो नेपालमा र संसारमा कति भाषाहरु मातॄभाषाको रुपमा प्रचलनमा होलान् त ?

राम्ररी अध्ययन गरिनसकिएको भए तापनि हाम्रो नेपालमा लगभग दश दर्जन जति भाषाहरू मातृभाषाका रुपमा बोलिन्छन् भन्ने ठनाई छ र आज संसारमा लगभग ६ हजार पाँचसय जति भाषाहरू प्रचलनमा छन् भन्ने गरिन्छ। तर अनेक कारणले भाषाहरूको मृत्यू (लोप) हुदै गएको अवस्थामा अब आउने सय वर्षपछि केवल एकसय भाषा मात्र प्रचलनमा रहने कुरामा भाषा वैज्ञानिकहरू चिन्ता व्यक्त गर्दछन् । यसो हुनु भनेको मानव समाजको सुन्दर विविधता लोप भएर फुसो, एकनासो, एकोहोरो भाषिक समाजको जर्जर हाडखोर मात्र पृथ्वीतलमा रहनु हो। पिता पूर्खाको नासो, प्रकृतिको सम्पत्ति, हाम्रो आफ्नो परिचय लोप हुन नदिने हो भने आजैदेखि प्रयास गरौं, आफ्नो भाषा नबिसौं, बिर्सेकाले सिक्न थालौं है त !

# Ongoing Research about Dumi Rai Culture and Tradition by the University of Vienna 

May be you have lately noticed a bideshi couple with a little girl dancing sakalaa silis on your village school ground - and asked yourself: What are they doing here?

For two years now the members of the research project "Ritual, Space, Mimesis: Performative Traditions and Ethnic /dentity among the Rai of Eastern Nepal" - or short also "Dumi Rai Ritology" - have repeatedly visited the Dumi Rai. The main focuses of the project are shamanic rituals, sacred landscape and the sakalaa performance of the Dumi. The project is headed by Prof. Dr. Martin Gaenszle of the Institute of South Asian, Tibetan, and Buddhist Studies, University of Vienna (Austria) and it is closely collaborating with Shree Chatur Bhakta Rai, former president of Kirat Rai Yayokkha. The executive field researchers are the two postdoc anthropologists Alban von Stockhausen and Marion Wettstein, the authors of this article, who have been working in Dumi areas since 2001. It is them who you might have seen dance at your Bhume Puja. You might also have met the local project members, Tejmaya Rai and Praveen Puma who are providing transcriptions, translations and cultural background knowledge to the field researchers. The project is affiliated to CNAS, the Centre for Nepal and Asian Studies at Tribhuvan University, and it is also linked to the now concluded Chintang and Puma Documentation Project (CPDP) for comparative material.

In this short article we would like to introduce to you the general research topics of the project, the main motivations for it, and its central aims.

- Marion Wettstein and Alban von Stockhausen


## 1. The General Research Topics

The general research question of the project examines the changes in the construction of ethnic traditions and the performance of ritual. Thus a main research question is: How are cultural and territorial spaces being claimed or (re)appropriated through ritual performances like priestly offerings, shamanic journeys, collective dance etc.? The project is subdivided into two sub-projects. The first sub-project is mainly researched by Alban von Stockhausen, who is interested in the relation between actual topography and mythological geography which can be discovered in the ritual recita-tions and performances conducted by the ritual specialists, the local shamans and priests. And thus this sub-project has three main focuses: territorial ritual, ancestral landscape, and mapping. The second sub-project is researched by Marion Wettstein who is interested in the meanings and stories encoded in the silis of the sakalaa dance and its context. This sub-project focuses on the different layers of story telling inherent in the sakalaa: The gestural dance units, the stanzas of the songs, the mythological stories in their background, the relation to the everyday activities, the relation to the ritual happenings, and also the transformation the dance has gone through over the last few year in the ongoing process of negotiating the meaning of ethnical identity.

## Research

### 1.1. Shamanic landscapes (Alban von Stockhausen, PhD)

For the analysis of the relation between ritual, myth and topography the most interesting rituals are those in which ritual journeys are performed through verbal recitation. Depending on their individual purpose, the rituals involve different kinds of journeys along different routes by different modes of travelling. In the case of funerals the soul of the dead is escorted away. In shamanic healing rituals (cintâ), it is the soul of the ritual specialist himself which travels, in order to retrieve a lost soul (that of the sick client). The routes of these ritual journeys lead to an large extent through the "real" or known geographical landscape: the mythic reality is mapped onto topographic space.

The mental mapping of the ritual and mythological landscape which is projected onto the physical landscape forms a significant part of the identity of the local groups as it strengthens the bond between the people and their land. These mappings are filled with what the local groups perceive as the very core of their culture - the founding of their clans, the intro-duction of cultural technologies, the appropriation of an ancestral homeland. The close study of the ritual journeys can therefore be expected to give crucial insights into the conceptual and historical background of Dumi Rai traditions.

### 1.2. Sakalâ dance (Marion Wettstein, PhD)

A main interest in the research about the sakela is in the semiotic sysiem of the dance as such which displays several layers of meaning encoded in song lines, gestures and connoted mythological background. Based on current theories of performance and ritual the sakalâ will be studied as a cultural resource of ritual performance, in which the diverse agents organisers, ritual specialists, dancers, and audiences - are inter-linked through specific
social relations. A further focus will be to analyse the power of dance to shape notions of identity. The sakalâ, when approached as the "staging" of a ritual, whether in rural or in urban surroundings, emerges as a key public event in which (ethnic) identity is negotiated, defined, communicated, embodied, and emotionally expressed.

The sakalâ dance can also be seen as mnemonic device used to represent and embody cultural knowledge, so that a study of it will provide insight into this knowl-edge system. This means that the term 'mimesis' (Greek for 'imitation') is understood in its oldest, Pythagorean sense - as applied in dance theory - as the embodiment of the mental or spiritual in dance expression. In ancient Greece, mimetic movement was seen as one of two possible learning processes (the other being philosophical instruction), and this research project assumes a comparable notion of dance and movement in Rai culture.

### 1.3. Other Topics

Besides the two main research topics, shamanic landscapes and sakalâ dance, many more aspects of Dumi Rai culture are of interest to the project. It is assumed that each distinct cultural feature of a society is interlinked with every other feature; therefore the project is also interested in general ethnographic topics, in the mythology and the ritual as such, and the general traditional life styles and world views of the Dumi Rai. It is also of interest how the Dumi Rai culture is related to the culture of other Rai groups and also to other Kirat groups. A special reference can be drawn to those groups, where similar topics have been researched already in the past.

## 2. Motivations and Aims

### 2.1. Documenting Traditions in Transition

One of the main motivations of the research project is to document Dumi Rai

## Research

culture in its traditional form as long as it still exists. Outside and indigenous observers have noticed a tremendous change in Rai society in general over the last ten to twenty years. Many rituals and customs are transforming or vanishing due to external influence or internal change, may they be driven by politics, religion, economy or other motivations. Change is inevitable and necessary, but it often causes a dislike between the generations and a cut off from tradition. In many cases the cultural origins are forgotten and by the time one would like to come back to them or revitalize them, the generation to having been able to remember might have died out.

Documenting Rai tradition at this moment of time, as long as it is still alive, is therefore a form of 'urgent', or 'rescue' anthropology, a project that will in the future render possible to compare the former ways and states of a culture, with the transformed one of the future. It is also now the chance to first hand observe the transitions and changes while it is happening, in a context of the reorganization of the state of Nepal, the redefinition of (ethnic) identity, the flooding with new religions rendered possible though the new freedom of religion, and the reaching out of administration and motorized roads to the remotest parts of Nepal. The
researchers are convinced that among the Dumi Rai, documenting traditions in transition is an urgent matter, because knowledge relating to the mythological complex and the ritual performances is disappearing fast, as the older generation dwindles.

### 2.2. Archive of Rai Culture

In the short term perspective, that is to say in the range of two or three years, a main aim of the research project is to establish an archive of (Dumi) Rai culture that is accessible through the internet for free. The archive shall
consist of high standard, intensely researched, well edited and carefully maintained visual, audio, and text material mainly related to (Dumi) Rai traditions.

As the main focus of the research project is landscape, ritual, myths, and dance, these will be the first topics that will be covered in the archive.

The archive shall be complimented by academic print publications which shall also be available in online versions and shall be integrated into the online archive. Assuming that internet access will soon be available even in the remotest places of Nepal in the future, the researchers attempt to in this way make their research data available to the Rai communities themselves, but also to the academic community worldwide.

### 2.3. Establishing 'Kirat Studies' or 'Rai Studies' in Western Academia

A long term goal of this research project is to slowly and firmly establish 'Kirat Studies' or 'Rai Studies' as a separate field of study in Western academia. To establish a field of area studies or of philosophical studies in its own right - such as 'Tibetan studies' or 'Buddhist Studies', 'Indology' or 'Himalayan studies' have become over time - requires a considerable number of international scholars being sustainably interested in the field and being interested in acquiring and educate young academics. Whether or not a study field will establish itself is dependent on many factors that cannot be influenced actively. But the project's responsible hope that the presence of an online archive will alert the international scientific community to the beautiful and interesting traditional culture of the Rai, the exciting changes and transitions it is experiencing right now, and the fact that there are a myriad of topics among the Rai that have not yet been researched systematically and in depth to date.

## नेपालका मावृभाषाको अनुभव

अ) विषयय प्रवेश
नेपालमा जम्मा पाँच महापरिवारका भाषा पाइन्छन् । मैले नेपालका निम्न लिखित $y$ ख ओटा भाषाका मातृभाषीहरूसँग अन्तरक्रिया गरेर 'स्वादेस शब्दावली' बटुलेको छुर केही सामान्य ध्वनि वैज्ञानिक, वर्ण वैज्ञानिक, रूप वैज्ञानिक, वाक्य वैज्ञानिक र सामाजिक तथा ऐतिहासिक भाषा विज्ञानका सूचनाहरू बटुलेको छु:
9. अज्ञात परिवार (9) : कुसुन्डा
२. द्रविड परिवार (१) : उराउँ (कुडुख, कुणुख, भाँगड)
३. आग्नेय परिवार (२) : खडिया, सन्ताल (सन्थाल, सतार)
૪. भारोपेली आर्य (१७) : सदना, राजवंशी (ताजपुरिया, गन्गाई, सुरजपुरा, केवर्त), माभी,
चुरौटे (मियाँ), दराई, नेपालीका १२ ओटा भाषिका, दनुवार
y. भोट बर्मेली (३६) :
(क). हिमाली शाखा (३१) :
चाम्लिड, उम्बुले, खालिड, साम्पाड, मेवाहाड, कुलुड, दुमी, बाहिड, याम्फु, दुड्माली, रकोड (पुमा), बान्तावा, लिम्बु (पाँचथरे र छथरे), याक्खा, सुनुवार, सुरेल, हायु, चेपाड, थामी, व्यासी, वनकरिया, भुजेल, राजी, राउटे, मगर (खाम र ढुट), नेवार (काठमाडौं र दोलखा), पहरी, मेचे (बोडो), धिमाल (पूर्वीय र केन्द्रीय) (ख). भोटवत् वा तिब्बतीवत् शाखा $(\tau)$ :

शेर्पा, हलोमी, जिरेल, तामाङ, गुरुड, घले, थकाली, मगर काइके

मैले ती पाँचै ओटा परिवारका भाषाहरूमा वर्ण निर्धारण गरिदिएको छु र भन्डै पू 9 ओटा जति भाषामा

-प्रा. डा. माधव प्रसाद पोखरेल
मातृभाषीहरूसंगको अन्तरविर्रियाबाट वर्णमाला बनाइदिएको छु र लेख्य परम्परा सुरु गरिदिएको छु। आ) सामग्री सद्ञलन :
(क). अभिलेखीकरणबाट :
कुसुन्डा भाषाको सामग्री सड़लन मैले सब भन्दा पहिले अम्बापुर दाङमा गरेको हुँ। कुसुन्डा भाषाको वक्तासँग मलाई प्राध्यापक चूडामणि बन्धुले परिचय गराइदिएका हुन् । कुसुन्डा भाषा लोप भइसक्यो भन्ने सूचना राइन्हार्ट र तोबा (१९७१ इ) बाट पाइसके पछि फेला परेका कुसुन्डा भाषाका वक्ता प्रेम बहादुर शाहीले आफ्नो मातृभाषा थेरै जसो बिर्सिसकेका रहेछन् । उतले आफ्नो मातृभाषाका आधारभूत (स्वाडेस) शब्दावली ६४४ मात्र सम्कन सके । मूल रूपमा जड्गलमै बस्ने आफ्नो कुसुन्डा परिवार छोडेर दश वर्षको उमेरमा गाउँ पसेका प्रेम बहादुर शाहीले आफ्नो मातृभाषा फेरि कहिल्यै पनि प्रयोग गर्न नपाएकाले भुसुक्कै बिर्सिसकेछन् ।

त्यस पछि जनजाति प्रतिष्ठानले तनहुं दमौलीका राजामामा भन्ने कुसुन्डालाई काठमाडौंमा ल्याएर सार्वजनिक गन्यो । राजामामालाई त आप्न्नो मातृभाषाका आधारभूत शब्दावली २२४ मात्र आउँदो रहेछ, वाक्य बनाउन चाहिं आउँदो रहेनछ। चूडामणि बन्धुले राजामामाकी आमालाई भेटेका रहेछन् र केही भाषिक तथ्याड़ सड़लन गरेका पनि रहेछन्। कुसुन्डा

भाषाका शब्द राजामामाले पनि आफ्नी आमासित सुनेका रहेछन्। मैले कुसुन्डा भाषाका पहिला वक्ता भेट्ता राजामामाकी आमा बितिसकेकी थिइन् ।

बी के रानाले मलाई रोल्पा टुनी बोटकी पुनी ठकुरी र देउखुरीकी ज्ञानी मैयाँ सेनको ठेगाना टिपाइदिएका थिए । नेपाल आदिवासी जन जाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई मैले ती ठेगाना दिए पछि नेपाल आदिवासी जन जाति महिला मन्चले ज्ञानी मैयाँ सेन र पुनी ठकुरीकी छोरी कमला खत्रीलाई काठमाडौंमा ल्याएर सार्वजनिक गयो । तिनीहरू दुवै जना दाङका प्रेम बहादुर शाहीका भान्जी साइनो पर्दा रहेछन्। एकै पेटका दाजु भाइका छोरी भए पनि तिनीहरूका बीचमा चिनजान नै रहेनछ। जन जाति महिला मक्चले प्रेम बहादुरकै सहायताले ज्ञानी मैयाँ सेन र कमला खत्रीलाई फेला पारेको रहेछ। ज्ञानी मैयाँ सेन र कमला खत्रीलाई कुसुन्डा भाषा फरर्रै बोल्न आउँदो रहेछ।

जन जाति प्रतिष्ठान र त्रिभुवन विश्व विद्यालय भाषा विज्ञान विभाग मिलेर ती तीनै जना वक्ताहरूलाई कीर्तिपुरको एउटै डेरामा राखेर कुसुन्डा भाषाको अभिलेखीकरण गरियो । त्यस अभिलेखीकरणको एउटा खण्ड डेविड वाटर्स (२११२ ई, २११४ ई) ले प्रकाशित गरेका छन्।

## (ख). स्थलगत सर्वेक्षणबाट :

अ. त्रिभुवन विश्व विद्यालय भाषा विज्ञान विभागका दोस्यो वर्षका विद्यार्थीहरूलाई लिएर स्थलगत सर्वेक्षणमा भापा गएका वेलामा साद्री, मेचे, खडिया, सन्ताल, राजवंशी, धिमाल र उराजँ समेत सात ओटा भाषाको तथ्याड़ सडुलन गरिएको हो।

आ. अर्को साल दोस्रो वर्षका विद्यार्थीहरूलाई लिएर जाँदा, दोलखामा थामी, दोलखा नेवार, शेर्पा, तामाड र जिरेल भाषाको सामग्री बटुलियो भने रामेछाप जिल्लामा हायु सुनुवार र माभी भाषाका सामग्री बटुलियो। त्यसै वेला बसमा एउटा विदेशी पर्यटकको भरिया भएर त्यहाँ

पुगेका सद्डुवा सभाको तोम्याङ (चाड्वा, याम्फु?) राई भाषाका वक्ता फेला पारेर हिंड्दा हिंड्दैका बसमा त्यस भाषाको सामग्री सड़लन गरिएको हो।
(ग). सूचकसँँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर :
भाषा विज्ञान एम.ए को अनुसन्धानका लागि चुरौटे भाषाको अध्ययन गरिरहेका भरत नेउपानेले चुरौटे भाषाका वक्तालाई मेरो घरमै ल्याएका वेलामा मैले त्यस भाषाको सामग्री सड़लन गरें। आफ्नो घरमै मातृभाषाका वक्ताहरूसित आंशिक रूपमा सामग्री सडुलन गरिएका भाषाहरू निम्न लिखित हुन् :

सन्ताल (सन्थाल, सतार), चाम्लिड राई (र त्यसका भाषिकाहरू), उम्बुले राई, मेवाहाङ राई, कुलुङ राई, लिम्बु (पाँचथरे र छथरे), याक्खा, हायु, व्यासी, राजी, मगर (पाङ र ढुट), शेर्पा र थकाली
(घ). प्रतिनिधि सूचकहरु पाइने एउटै ठाउँ ठम्याएर :
यमनाथ तिमिल्सिना, यज्ञेश्वर निरौला, सखि शरण सुवेदी, भागवत आचार्य र लावण्य प्रसाद ढु ड्गानालाई एम.ए. तहका लागि नेपालीका भाषिकाहरूको अनुसन्धान गराउंदा काठमाडौंकै कीर्तिपुर क्याम्पस, महेन्द्र रत्न क्याम्पस, सर्वोच्च अदालत र संसद सचिवालयमा भेटिने विद्यार्थी, शिक्षक, भगाडिया, सांसद र सांसदको सम्पर्कमा आउने पचहत्तरै जिल्लाका वक्ताहरूबाट नेपालीका भाषिकाहरूको सामग्री बटुलियो।
(ङ). मातृभाषीहरूकै समाज द्वारा आयोजित मेलामा अन्तरक्रिया गरेर :
लिम्बु, तामाङ, चाम्लिड, उम्बुले, दुमी, भुजेल र मगर (ढुट) भाषाका सामग्रीहरू मातृभाषीहरूकै समाजद्वारा आयोजित अन्तरक्रियाबाट गरियो ।
(च). नेपाल आदिवासी जन जाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आयोजनाबाट :
नेपाल आदिवासी जन जाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले जन जातिका अनेक संस्थाहरूसित आबद्ध मातृभाषीसित संम्पर्क गराइदिएर पनि सामग्री सड़लनका लागि सुगम बनाइदियो।
(छ). राष्ट्रिय भाषाहख्को संरक्षण संस्थाको आयोजनाबाट : राष्ट्रिय भाषाहरूको संरक्षण संस्थाले घले, साम्पाड, राजवंशी र खालिड भाषाको वर्ण निर्धारण गर्ने र छथरे लगायत लिम्बु भाषाका भाषिकाहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने अन्तरव्रियाका लागि कार्यशालाहरूको आयोजना गरेर सामग्री सड़लन गर्न सघाउ पुयायो ।

## (ज). चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सेजका शोधकर्ताको प्रयोजनबाट

गएको महिना (२०७० साउन) चाइतिज एकेडेमी अफ साइन्सेजको खुन्मिड अनुसन्धान केन्द्रमा पिएच.डी. गरी रहेका शोध कर्ता सुशील भण्डारीलाई साथ लगाएर मैले दाङमा रोल्पा, प्युठान, अर्घा खाँची, कपिलवस्तु, सुर्खेत, दाङ र तनहुँका कुसुन्डाहरूको वाई-क्रोमोजम र माइटोकोन्ड्रियल डिएनएको परीक्षणबाट कुसुन्डाहरूको प्रशान्त महासागरका टापुहरूमा बोलिने आगनेय परिवारका कुनै भाषा बोल्नेहरूसित वंशानुगत साइनो छ कि भन्ने कुरो केलाउने अनुसन्धानका लागि रक्त सड़लन गर्ने व्यवस्थापन गर्न पनि पुगेको थिएँ।
इ) ठाउँको छनोट :
स्थलगत सर्वेक्षणमा गए पछि मुख्य ठाउँको छनोट गर्नु पर्छ। जुन ठाउँमा सब भन्दा थेरै वक्ता छन्, प्राय त्यसै ठाउँमा भाषिक सामग्री बटुल्नु पई्छ। यस सिद्धान्तका आधारमा उदाहरणका लागि मेचे भाषाको सामग्री बटुल्न भापाको धाइजन, खडिया भाषाको सामग्रीका लागि भापाको मेची नगर नगर पालिकाको खडिया टोल, सन्ताल भाषाका लागि कापाको तोप गाछी, घले भाषाको सामग्रीका लागि गोरखाको बार्पाक, पहरी भाषाका लागि ललित पुरको बडिखेल र जिरेल भाषाका लागि दोलखाको जिरी रोजियो ।

ठाउँको छनोट गर्दा दुइटा कहिले काहिँ परस्पर विरोधी जस्ता लारने आधार अघिल्तिर आउन सक्छन् । त्यो ठाउँ मातृभाषाका वक्ताहरूको मूल थलो हुन पनि

सक्छ, बसाइँ सरेर आएको थलो पनि हुन सक्छ। दराई (दरै) भाषाको उदाहरण लिनु हो भने, उनीहरू गण्डकीको किनारे किनार तनहुँ सम्म पुगे जस्तो लाग्छ। तनहुँको विकट पीपल टार भन्ने गाउँमा दराई भाषाका मौलिक विशेषताहरू बैरै टड्कारो रूपमा पाइन्छन् । दराईहरूको त्यो सब भन्दा पर पुग्ने हुल होला । त्यहाँका बासिन्दाले दराई भाषाका मौलिक बेहोराहरू जोगाइराखेका छन् । तनहुँ दमौलीका दराईहरूका भाषामा नेपाली भाषाको प्रभाव केही बढ्ता छ। चितवनका दराईहरूका भाषामा नेपाली लगायत अरू भारोपेली आर्य परिवारका भाषाको प्रभाव बढ्ता छ। यसरी दराई भाषाका मौलिक बेहोरां चाहिं पीपल टारमा पाइने, तर जन सड्र्या चाहिँ चितवनमा बढ्ता हुने परिस्थितिले आदर्श ठाउँ रोजाइमा समस्या तेस्स्याउँछ।
ई) सूचकको छनोट :
ठाउँ रोजिसके पछि सूचक रोज्नु पई । सूचक आफ्नो मातृभाषा राम्रो बोल्न जान्ने परिपक्व मान्छे, हुनु पई । उमेर नपुगेको मान्छेको भाषिक क्षमता पूर्ण रूपले विकसित भइसकेको हुँदैन। दाँत फुक्लेका मान्छेको उच्चारण ठीकसित सुनिंदैन। कुरो ढिलो बुभूते मान्छे, त्यति काम लाग्दैन। वक्ता भरसक आफ्नो जन्म 'थलाबाट पाँच वर्ष भन्दा बढ्ता बाहिर गएको नहोस्।

मानकको खोजी : भाषषक अभिवृत्तिको जाँच :
मातृभाषाका वक्तासैग अन्तरक्रिया गर्दा गर्दै मानक भाषिकाको पति खोजी गर्न सकिन्छ। चाम्लिड राई भाषाका वक्ताहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दा के थाहा भयो भने, उदय पुरको ब स्तामा बोलिने चाम्लिङ राई भाषामा धैरै तालव्य ध्वनि पाइँदा रहेछन्। अरू ठाउँमा बोलिने चाक्लिड राई भाषामा तालव्य ध्वनि त्यति छैन । यसबाट मलाई लाग्यो भने, बलम्ताली चाक्लिङलाई मानक मान्र सकिन्छ होला । जन सड्ट्याका दृष्टिले त बलम्तालीहरू अरू भाषिका बोल्नेहरू भन्दा

कम्ति छैनन, तर ठाउंका दृष्टिले बलम्ता बीच चाम्लिङ गाउँ त पर्दैन। चाम्लिड राई भाषा त खोटाङका रतन्छा, बुइपा र दोर्पामा पनि बोलिन्छ र बुइपाको चाम्लिङ चाहिं भौगोलिक दृष्टिले बीच तिर बोलिन्छ, चाक्लिङ राईका यी चारै ओटा भाषिकालाई तुलना गर्दा चाहिँ बुइपा र बलम्ता मथ्ये कुनै एउटालाई मानक मान्न सकिने देखिन्छ। चाम्लिङहरूको अन्तरक्रियाबाट चाहिं बुइपालीलाई मानक बनाउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ।
उ) भाषा फेला पार्दाको अनुभव :
मैले पश्चिम भापामा खडिया भाषा फेला पारेको हुँ। भाषा विज्ञानको स्थलगत सर्वेक्षणमा भापा जिल्लाको लाफातीमा खडिया भाषाका वक्ताहरू आफूलाई 'भाँगड' (वा उराउँ) भनेर चिनाउँदा रहेछन् । किन त्यसो गरेको

भनेर सोध्दा खडिया भाषीहरूले भने, ‘हामी भाँगड होइनौं, खडिया हौं भन्दा पनि यहाँका मान्छेले हामीलाई 'भाँगड' नै भनेर बोलाउँछन्; जनगणना लिन आउनेहरूले पनि हामीलाई 'काँगड' भनेरै लेखिदिने गरेका छन्, त्यसैले आजित भएर हामीले पनि आफूलाई 'भाँगड' भनेर चिनाउन थालेका हौं। भाँगड भाषा द्रविड परिवारको भाषा हो, तर खडिया भाषा चाहिँ आग्नेय परिवारको भाषा हो, तर अरूले गर्दा बिचराहरू आफ्नो परिचय नै लुकाउन बाध्य भएका रहेछन्। हामीले २०४้ साल पुसमा फेला पारे पछि मात्र वि. सं, २०४न सालदेखि राष्ट्रिय जनगणनामा खडिया भाषाको गणना सुरु भएको हो।

यसरी नेपालका अनेक मातृ भाषाको अनुसन्धानको मिश्रत अनुभव भएको छ।

## छीरीयाम्लो श्०० तोसी (साकेला उधौली) चाडको

 शुभ उपलक्ष्यमा सिमेभूमे, सुप्तुलु, युङखुलु एवं सुम्नीमा पारुहाङले सबैको रक्षा गरून्।

ईश्वरमान हलक्सु दीक्पा दुमीराई डम्बरकुमारी (जालिङ) दुमीराई तथा स-परिवार
माक्पा-६, नोरूड, खोटाङ


हालः जोरपाटी-७, बौद्ध, काठमाडौं

## विजया दशमी तथा शुग-दीपावली-20७0

साथै किरात पर्व साकेला उधौलीको सुखद उपलक्ष्यमा हाम्मा सेयर सदस्यहरू तथा देश-विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूम्मा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको 3) परार्दिक मंगलमय शुभ-कामना व्यक्त गर्दछौं।

## जनसेवा बचत तथा ॠण सहकारी संस्था लि.

सम्पर्क कार्यालय काठमाडौं

## विजया दशमी तथा शुअ-दीपावली-2060 हार्दिक मंगलमय शुभकामना

 साथै दुमी किरात राई फन्सिकिमको मुखपत्र इसिलीम १प औं अड्र प्रकाशनको शुभ अवसरमा सम्पूर्ण दुमीजनहर्ता हार्दिं वधाई तथा सिमेभमे सप्तलु, युङखुलु एवं सुम्नीमा पारहहाङले हामा सबैको रक्षा

गरून् ।

## नेपालका राई किरात आषाहरूको अध्ययन अनुसन्धानमा भाषाविज्ञान

केन्द्रीय विभागका प्रयासहरू

## १.विषय प्रवेश

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश हो । प्राग ऐतिहासिक कालदेखि नै आफ्नो जातीय पहिचान, भाषा र संस्कृतिलाई अक्षुण्ण राख्दै अन्य जाति, भाषा र संस्कृति तथा धार्मिक भावनालाई सम्मान गर्ने नेपाली परम्परा रहेतापनि नेपालको इतिहासको कालखण्ड, विशेषगरी तीसवर्षे पंचायती शासनकालमा जनतालाई एक सूत्रमा बाँध्ने वा एकीकृत गर्ने निहुँमा राज्यले अवलम्बन गरेको ‘एक राज्य एक भाषा’ जस्तो आत्मघाती नीतिका कारणले एकोहोरो रूपमा नेपाली भाषालाई राज्यले नै संतै निक संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने नीति लियो। केही भाषिक समुदायको आफ्नै बल र बुतामा चलाइएका मातृभाषी पाठशालाहरू पनि बन्द हुँदै गए। मातृभाषाको उत्थानमा लागेका हातहरू सरकारी विभेदका कारण निर्बलीकृत हुँदै गए।

नेपाली भाषा बाहेकद अन्य भाषीहरू विस्तारै विस्तारै आफ्नो मातृभाषाहरू बोल्न छाडेर नेपाली भाषातिर रूपान्तरित $\Pi$ आकर्षित हुँदै जाँदा प्रजातन्त्रको पुनस्थाप. दो. आजका दिनसम्म सरकारी गैरसरकारी तहबाट जति प्रयास भए पनि नेपालका धेरै भाषाहरू संकटापत्न र केही लोपोन्मुख अवस्थामा पुगिसकेका छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले हरेक मातृभाषी समुदायलाई आफ्नो भाषामा आधारभूत तहको प्राथमिक शिक्षा लिन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरे पनि बैरै भाषाहरूमा लेख्यपरम्पराको अभावका कारण मातृभाषामा शिक्षा केवल नारामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ। भाषिक


- प्रा.डा. दानराज रेग्मी

समुदायले आफ्नो भाषालाई केवल पहिचानको आधार-बिन्दुको रूपमा मात्र लिई भाषाको पुस्तान्तरण, मातृभाषामा आधारित आधारभूत तहका पाठ्यसामाग्रीको निर्माण, साहित्यको सिर्जना तथा भाषामा अन्तर्निहित जीवनका लागि अपरिहार्य ज्ञान (Life Crucial Knowledge) को पुस्तान्तरण जस्ता काममा खासै चासो देखाएको अवस्था छैन।

यही परिप्रेक्ष्यमा राई-किरात भाषाहरूको वर्तमान स्थितिको बारेमा समान्य रूपमा चर्चा गदै यी भाषाहरूको अध्ययन-अनुसन्धानमा देखिएका चुनौति र भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागले हालसम्म गरेका प्रयासहरूका बारेमा छोटो विवरण प्रस्तुत गर्नु यो लेखको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।

## २.नेपालका राई-किरात भाषाहरूको स्थिति

## २. 9 भाषा तथा वक्ता

राई-किरात भाषाहरू चिन-तिब्बती भाषा परिवार भित्र पर्दछन्। २०४ॅ को जनगणनामा चिनतिब्बती भाषा परिवारका भाषाको सड्ख्या $4 \%$ वटा रहेकोमा २०६ち को जनगणनामा १२ वटा भाषाहरूले थप पहिचानको अवसर पाएर भाषाको सड्ख्या ७० बटा पुगेको छ। अभै यस भाषा परिवारका केही भाषा

र भाषिकाहरूले पहिचानको लडाइलाई निरन्तरता दिनुपर्ने स्थिति छ। तालिका 9 मा २०४६ र २०६६ का जनगणना अनुसार राई भाषाहरू र तीनिहरूको वक्तासङ्ख्या देखाइएको छ।

तालिका १：२०६६ र २०६६ का जनगणना अनुसार राईभाषा र वक्तासड्ख्या

| जनगणना（२०६ち） |  |  | जनगणना（२०४） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | भाषा | वक्तासङ्ख्या | भाषा | वक्तासड्ख्या |
| 9 | राई | १，प\％¢， $99 \%$ | － | － |
| 2 | बान्तावा | १，३२，2ち३ | बान्तावा | ३，७१，०૫६ |
| ३ | चाम्लिड | ७६，ち०० | चाम्लिङ | ૪૪，०९३ |
| $\gamma$ | कुलुड | ३३，१७० | कुलुड | १५，¢弓६ |
| $y$ | थुलुड | २०，६り？ | थुलुङ | १४，०३४ |
| छ | साम्पाड | १५，२७० | साम्पाङ | 90，590 |
| $\bigcirc$ | खालिड | १૪，૪६७ | खालिङ | ९，२ちら |
| 5 | वाम्बुले | १३，૪७О | वाम्बुले | ૪，૪७৭ |
| $\bigcirc$ | बाहिड | 99，६そう | बाहिड | २，७६४ |
| 90 | नाछिरिड | 90，0४9 | नाछिरिड | ३，पめる |
| 99 | याम्फु | ९，२०न | याम्फु | १，७२२ |
| 92 | दुमी | ७，६३ら | दुमी | ұ，र७१ |
| १३ | पुमा | ६，६ち६ | पुमा | ૪，३१० |
| १૪ | दुडमाली | ६，२६० | दुङमाली | २२१ |
| 92 | आठपहरिया | y，ц३ | आठपहरिया | － |
| १६ | मेवाहाङ | ૪，६цо | मेवाहाङ | ९०४ |
| qง | लोहोरुड | ३，७१६ | लोहोरुड | १，२०७ |
| 95 | छिन्ताङ | ३，७१२ | छिन्ताड | 5 |
| 99 | छिलिड | २，०૪६ | छिलिड | १，३१૪ |
| २० | तिलुङ | १，४२૪ | तिलुड | ३१० |
| २१ | कोयी | १，२७१ | कोयी | २，६४१ |
| २२ | बेलहारे | पू९९ | बेलहारे | － |
| २३ | साम | ૪०9 | साम | २३ |
| २૪ | फाङदुवाली | २९० | फाङदुवाली | － |
| २ | लिङखिम | १२९ | लिङखिम | ¢ |

२०पद को जनगणनामा राई－किरात भाषाहरूको सङ्ख्या २७ रहेकोमा २०६६ को जनगणनामा केही भाषाहरू थपिएर ३३ वटा हुन पुगेको छ। २०६६ सालको जनगणनाले वालिड， बेलहारे，फाड्दुआली र सुरेल जस्ता राई－किरात भाषाहरूलाई छुट्टै भाषाको रूपमा मान्यता दिए तापनि १，६९，११४ वक्ता सड्ख्या सहित राईभाषा छुट्टै सूचीकृत हुन पुगेको छ। निश्चित रूपमा नेपालमा अन्य जाती－समुदायमा आफ्नो भाषा－ पहिचानको आवाज एक भड़ारको रूपमा सुनिएको बेलामा राई－किरात जाती－समुदायले अज्ञानवस आफ्नो वोलीको पहिचान राई भाषामा गराए होलान् भनी मान्न अलि गाहो पई्छ। विभित्न राई भाषाहरू बोल्ने जाती－समुदाय बहुभाषिकता र मातृभाषामा आधारभूत प्राथमिक शिक्षाको अभियानमा लागेको वर्तमान अवस्थामा राई भाषा छुट्टै आउनु एक चुनौतिको विषय हो। यस बारे बेलैमा ध्यान जानु जरूरी छ। तालिका २ मा २०४亏 र २०६亏 का जनगणना अनुसार किरात भाषाहरू र वक्ता सड्ख्या देखाइएको छ।

तालिका २：२०४६ र २०६द का जनगणना अनुसार किरात भाषा ₹ वक्ता सङ्ख्या

| जनगणना（२०६亏） |  |  | जनगणना（२०४ら） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | भाषा | वक्तासड्ख्या | भाषा | वक्तासड्ख्या |
| 9 | लिम्बु | ३，४३，६०३ | लिम्बु | ३，३३，६३३ |
| २． | सुनुवार | ३७ち९ち | सुनुवार | २६，६११ |
| ३． | याक्खा |  | याक्खा | १૪，६૪ち |
| $\gamma$ ． | धिमाल | १९，३०० | धिमाल | १७，३०ら |
|  | जिरेल | $\gamma, \zeta २ ९$ | जिरेल | ૪，9१९ |
| $\xi$. | हायु | १，२२० | हायु | ৭，७૪३ |
|  | वालिड | १，१६९ |  |  |
|  | सुरेल | 2ちけ |  |  |

जनसड्ख्या बृद्धिको अनुपातमा $२ ० \% \bar{\square}$ को तुलनामा २०६६ को जनगणनामा（दश वर्षको अन्तरालमा）लिक्बुको वक्ता सड्ख्यामा खासै बृद्धि भएको देखिदैन । त्यस्तै गरी हायु र जिरेल भाषामा त भुनै घटेको देखिन्छ । नेपालको आजको परिप्रेक्ष्यमा यसका दुईवटा कारणहरू हुन सक्छ़्， पहिलो कारणमा जनगणनामा विधिगत त्रुटी，दो सो आप्नो दायित्ववोधबाट पञ्छिनु हुँदैन ।

## २．२ जीवन्तताको स्थिति

 भाषाहरूको भन्दा भिन्न छैन । जीवन्तताको स्थिति देखाइएको छ।कारणमा बसाइ－सराइ जस्ता कारणले आप्नो मातृभाषा बोल्न छाडेर विशेषतः नेपाली भाषा बोल्न थाल्नु। नेपालका जनगणनाका आप्नै विधिगत सीमा भए पनि सधैं त्रुटीमात्र देखाएर भाषिक समुदाय，भाषिक अभियन्ता र विज्ञहरू

लुइ र साइमन（२०१०）ले विस्तार र परिमार्जन गरेको विस्तारित श्रेणीकृत पुस्तान्तरण विघटन मापकृम（Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale）नामक भाषाहरूको जीवन्तताको स्थितिको मूल्याइ़न गर्ने मोडेलको आधारमा नेपालका १२३ भाषाहरूको जीवन्तताको स्थितिलाई विश्लेषण गर्दा करिब ३० वटा पवल，$£ q$ वटा संकटापन्न， 99 वटा अपसरणशील，६ वटा मृतप्राय， 9 वटा सुषुप्त， 9 वटा लोप भइसकेका अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। नेपालका जम्मा पू३ वटा（४३．०९\％）भाषाहरू मात्र सुरक्षित देखिन्छन्（रेग्मी，२०७०）। सड्ख्या थेरै देखिए तापनि नेपालका राई－किरात भाषाहरूको जीवन्तताको स्थिति नेपालका अरू समूहका

तालिका ३ मा नेपालका राई－किरात भाषाहरूको

तालिका ३：नेपालका राई－किरात भाषाहरूको जीवन्तताको स्थिति

| जीवन्तताको | प्रवल | संकटापत्न | अपसरणशील | मृतप्राय | लोप |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| भाषाको सड्ख्या <br> प्रतिशत | z | २० | $\gamma$ | $३$ | 个 |

स्रोतः एथ्नोलग（इपिले र अरु，२०१२）र युनेस्को（२०११）

सबै किरात－राई भाषाहरूको विस्तृत भाषावैज्ञानिक अध्ययन भइनसकेकाले यी भाषाहरूको जीवन्तताको स्थितिको बारेमा मतैक्य हुन सक्दैन। तापनि हाल सम्मको जानकारीको आधारमा तालिका ३ अनुसार नेपालका राई－किरात भाषाहरू मध्ये $y$ वटा भाषाहरू प्रवल（सबै उमेर समुहका व्यक्तिले मौखिक रूपमा प्रयोग गर्ने र समुदायका बालबलिकाले पहिलो भाषाको रूपमा सिक्ने भाषा）छन्। यी भाषाहरूमा कोयी，खालिड，वाहिड，थुलुङ र वाम्बुले पर्दछन् । २१ वटा भाषाहरू संकटापत्न（मौखिक रूपमा सबै उमेर समहका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने र तर बच्चा जन्माउने उमेरका केहीले मात्र आफ्ना बालबलिकालाई त्यो भाषा बोल्न सिकाउने）अवस्थामा रहेका छन्।

यस्ता भाषाहरूमा राई，कुलुङ，चाम्लिड，जिरेल， दुमी，दुड्माली，धिमाल，पुमा，बान्तवा，बेलहारे，मेवाहाङ， याक्खा，याक्फु，लिम्बु，लोहोरुङ，साङ्पाङ，सुनुवार， सुरेल，छिन्ताड，आठपहरिया रहेका छन्। $\gamma$ वटा भाषाहरू अपसरणशील（बच्चा जन्माउने उमेर समूहका आफूहरू बीच कुरा गर्नका लागि भाषाको रामो ज्ञान भएको तर कसैले पनि आप्ना बालबालिकालाई त्यो भाषा बोल्न नसिकाउने वा नसार्ने） अवस्थामा छन्। अपसरणशील भाषाहरूमा छिलिड， नाछेरिड，फाड्दुवाली र हायु पर्दछन् ।

तीन वटा भाषाहरू मृतप्राय（हजुरबुबा र हजुरआमा वा बुढापाकाले पनि प्रयोग गर्न अवसर ज्यादै कम मात्रामा प्राप्त गर्ने भाषा）अवस्थामा रहेका छन् । यी भाषाहरूमा तिलुड，लिङखिम，साम पर्दछन् र वालिड भाषा लोप भइसकेको（प्रतीकात्मक उद्देश्यका

लागि मात्र पनि भाषासंग गाँसिएको पहिचान गुमाइ सकेको）अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा नेपालका जम्मा $y$ वटा（ $9 \% .9 \% \%$ ）राई－किरात भाषाहरूमात्र सुरक्षित देखिन्छन्।

## ३．राई－किरात भाषाहरूको अध्ययन－अनुसन्धानमा देखिएका चुनौति

उन्नाइसौं शताब्दीदेखि नै राई－किरात भाषाहरूको अध्ययन－अनुसन्धान सुरु भएको पाइन्छ। यी भाषाहरूको अध्ययनमा ब्रायन हज्सन（१६२६－६ち इ．），ग्रियर्सन（ १६९丂－१९२७इ．）र विन्टर（१९丂१－६४इ．）को विशेष योगदान देखिन्छ। ब्रायन हज्सन（१६२ち－ちょ इ．）ले धिमाल，लिम्बु，सुनुवार，वायु（वा हायु），चाम्लिड，छिन्ताड， नाछ्किरिड，वालिड，याक्खा，उम्बुले，कुलुड，बाहिड；लोहोरोड जस्ता राई－किरात भाषाका तुलनात्मक शब्द सूचीहरू प्रकाशित गरेका थिए।

ग्रियर्सन（१६१६－१९२७ इ．）को सर्वेक्षणमा नेपालका राई－किरात भाषाहरू मध्ये धिमाल，थामी， लिम्बु，याक्खा，वायु，बाहिड，साङ्पाङ，लोहोरोड，वालिड， छिन्ताड，दुड्माली，चाम्लिड，नाछिरिड，कुलुड，थुलुङ， उम्बुले，खालिड，दुमी र सुनुवार परेका थिए। विन्टर（ १९६१－६૪इ．）ले आठपरे，बेलाहारे，बाहिड वा रम्दाली， बान्तावा，चाक्लिड，छिन्ताड，छुलुड，दुडमाली，दुमी，हायु， खालिड，कोयु，लिम्बु，कुलुड，नाछिरिड，साङपाङ，मेवाहाड； पुमा，सुनुवार，थुलुङ，उम्बुले，याक्खा，याम्फु，धिमाल जस्ता राई किरात भाषाहरूको सर्वेक्षण गरेका थिए।

यी बाहेक स्वदेशी तथा विदेशी विद्वानहरूको योगदान पनि कम छैन । यति हुँदाहुँदै पनि राई किरात भाषाहरूको निश्चित，भाषिकाहरूको पहिचान，व्याकरण

लेखन, शव्दकोश निर्माण र बहुभाषिक शिक्षाका लारि पाठ्यपुस्तक निर्माण, लेखन पद्दतिको विकास जस्ता प्राथमिक काम जति हुनु पर्ने हो यी पनि अधिकांश भाषाहरूमा भएको पाँइदैन। यसका पछाडि केही मूलभूत कारणहरू लुकेका हुन सक्छन्। पहिलो कारण, राई-किराती जाति भित्र प्रय्याप्त मात्रामा यी भाषाहरूको अध्ययन-अनुसन्धान गर्न सक्ने जनशक्ति अभाव हुनु हो।

दोस्यो कारणमा, अध्ययन-अनुसन्धानमा लागेका र लाग्न चाहनेलाई उचित प्रोत्साहनको कमी हुनु हो । तेस्योमा, यी भाषाहरूको अथ्ययन-अनुसन्धानका लागि पर्याप्त बजेटको अभाव हुनु वा बजेटको उचित सदुपयोग नहुनु वा बजेट़का लागि विदेशीको मुख ताक्ते प्रवत्ति हावी हुनु हो। चौथोमा, भाषाहरूको अथ्ययनअनुसन्धानका नाममा लाखौं खर्च गरेर, लामो समय लगाएर एक वा दुई भाषामा केन्द्रित हुनु हो। पाँचौमा, बिना तालिम, बिना ज्ञान वा अल्पज्ञानका भरमा भाषाहरूको अध्ययन-अनुसन्धानमा लाग्नु हो।

छैटौमा, भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभाग जस्तो प्राज्ञिक तथा प्राविधिक सोतको रूपमा रहेको संस्थाबाट सहयोग लिन वा सहकार्य गर्नका साथै यस विभाग प्रति सही दृष्टिकोण नरहनु हो। सातौं कारणमा, जाति विशेषको भाषामा उही जातिविशेषको प्राधन्यता रहुनु पर्ने भत्ने नयाँ मान्यता सहितको मानसिकताको विकास हुनु हो। यी सबै कारणहरूको व्याख्या यो सानो लेखमा सम्भव नहोला।

## 8. भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागका प्रयास

नेपालको जटिल भाषिक परिस्थितिलाई मध्येनजर गरी २०थ१ सालमा राष्ट्रिय भाषा नीति सुफाव आयोगको गठन गरियो । यस आयोगले आफ्नै देशमा जनशक्ति उत्पादन गरी नेपालमा बोलिने विभित्र भाषाहरूको अध्ययन र अनुसन्थान गराउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत एक विभागको स्थापना गराउनु पर्ने सुभाव दिए अनुसार आज भन्दा करिब

१७ वर्ष पहिले वि.स. २०प३ सालमा भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागको स्थापना भएको हो।

यस अवधिमा भाषाविज्ञान विषयमा करिव ९४ जना स्नातकोत्तर र विभागको निर्देशन र सहयोगमा $७$ जनाले विद्यावारिधि तह पार गरिसकेका छन्। यस विभागको अगुवाइमा २०६४ सालदेखि नेपालका भाषाहरूको सर्वेक्षण कार्य सुचारु छ। यस बाहेक विभागको नेतृत्वमा पुमा-छिन्ताड् अभिलेखीकरण परियोजना, बराम अभिलेखीकरण परियोजना, भाषा सज्चार परियोजना जस्ता कार्यहरू पूरा भएका छन्। भाषिक सर्वेक्षण बाहेक सातवटा भाषा (भुजेल, चेपाड, नेवार, याक्खा, लाप्चा, मैथिली र बोटे) मा मातृभाषामा आधारित पाठ्यपुस्तकहरू पनि विभागले तयार पारेको छ।

## 8.9 स्वातकोत्तर र विद्यावारिधी तहका अध्ययन-अनुसन्धान

सकेसम्म अध्ययन नभएका र लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेंका नेपालका भाषाहरूमा स्नातकोत्तर तहको शोध गराउने लक्ष्य अनुसार विभिन्न भाषाहरूमा शोधपत्रहरू तयार गरिएका छन्। यसै क्रममा राई-किरात भाषामा १६ वटा स्नातकोत्तर तहका शोधहरू पुरा भएका छन् । कोइच (सुनुवार)मा उपवाक्य संयोजन, चाम्लिडमा रूपात्मक अध्ययन, पाँचथरे लिम्बुमा उपवाक्य संयोजन, वाहिडमा क्रियापद र नामिक रुपविज्ञान, हायुमा नामिक रुपविज्ञान र क्रियापद, छिन्ताङमा छिन्ताङ मुन्युम भाषा, दुमीमा क्रिया रूपविज्ञान, कोयीमा क्रिया रूपविज्ञान र समाज भाषावैज्ञानिक अथ्ययन, लिम्बुमा उपवाक्य संयोजन र समाज भाषावैज्ञानिक अध्ययन, छथरे लिम्बुमा क्रिया रूपविज्ञान, याक्बामा विभक्ति र छुलुङमा क्रिया रूपविज्ञान जस्ता शीर्षकमा स्तातकोत्तर तहका शोधहरू तयार गरिएका छन्।

तालिका $\gamma$ मा राई-किरात भाषाहरूका स्नातकोत्तर तहमा गरिएका अनुसन्थानको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका $\gamma$ : राई-किरात भाषाहरूका स्नातकोत्तर तहमा गरिएका अनुसन्धानको विवरण अनुसन्धान क्षेत्र
9. रूपविज्ञान
२. क्रिया रूपविज्ञान
३. नाम रूपविज्ञान
$\gamma$ समाज
भाषावैज्ञानिक सर्वेक्षण $?$ लिम्बु र कोयी
4. मानव भाषाशास्त्रीय अध्ययन 9 छित्ताड
६. वाक्यविज्ञान $२$ कॉइच (सुनुवार) र पाँचथरे लिम्बु
त्यस्तै भाषाविज्ञात विभाग अन्तर्गत दुमी र कोयी भाषामा विद्यावारिधी अनुसान्धानका लागि ती भाषामा व्याकरण लेखनको कार्य भइराखेको छ। त्यस्तै लिम्बुभाषामा विद्यावारिधी अनुसान्धानका लागि लिम्बु मुन्धुमको भाषावैज्ञानिक अध्ययन नामक शीर्षकमा शोध प्रवन्ध तयार भइसकेको छ।
8.२ अभिलेखीकरण

स्नातकोत्तर तहका शोध-प्रवन्ध बाहेक नेपाल आदिवासी जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सहयोगमा यस विभाग अन्तरगत हायु, दुमी, कोयीभाषामा सानो स्तरका अभिकेखीकरणका कार्य सम्पन्न भएका छन्। त्यस्तै भाषाविज्ञान विभागको सहकार्यमा २०६प सालमा पुमा र छिन्ताड जस्ता लोपोन्मुख भाषाका ठूलो स्तरका अभिलेखीकरणका कार्य सम्पत्न भएका छन्।

## 8.3 समाजभाषावैज्ञानिक सर्वेक्षण

विगतमा गरिएका प्रयास र नेपालको जटिल भाषिक परिस्थतिलाई मथ्ये नजर गरी २०थ१ सालमा गठित राष्ट्रिय भाषा नीति सुभाव आयोगले नेपालमा बोलिने भाषाहरूको स्पष्ट पहिचानका लागि नेपालमा

भाषिक सर्वेक्षण गर्नु पर्ने सुभाव दिएको थियो । २०४न को राष्ट्रिय जनगणनाले नेपालको भाषिक विविधताको पुष्टि गरेको र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाली नागरिकलाई प्रदत्त भाषिक अधिकारहरूलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको सन्दर्भमा वर्तमान नेपालका भाषिक चुनौतीहरूको सामना गर्न सहयोग पुर्याउन नेपालमा भाषिक सर्वेक्षण हुनु पर्ने टडकारो आवश्यकता महसुस गरियो । नेपालको इतिहासमा नै पहिलो पटक अलिखित भाषाहरूका लागि लेखन पद्धतिको विकास, प्राथमिक र प्रौढ शिक्षामा भाषाको भूमिका निर्धारण, लोप हुने अवस्थामा रहेका अल्पसड्य्यक भाषाहरूको पहिचान तथा अभिलेखीकरण र सरकारको सामाजिक समावेशीकरणको प्रावधान लागु गर्नु पर्ने जस्ता प्रमुख मुद्दालाई केन्द्रविन्दुको रूपमा राखी भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागद्वारा एक प्रस्ताव तयार पारियो ।

उक्त विस्तृत प्रस्तावलाई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत भएपछि २०६ू सालदेखि नेपालको भाषाहरूको एक वैज्ञानिक र व्यवस्थित सर्वे क्षणको लागि सर्वेश्गण गर्नें अखितयार भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागलाई दिइएको छ। नेपालका भाषाहरूलाई ९ वटा समूहमा विभाजन गरिएकोमा किरात-राइ पनि एक प्रमुख समुह हो। हाल सम्म $4 \%$ वटा भाषाहरूको समाजभाषावैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्य पूरा भएकोमा राई-किरात समूहका खाति ङ (इलाम जिल्लाको मात्र), याक्खा, छुलुङ, दुमी, कोयी र तिलुङकों समाजभाषावैज्ञानिक सर्वेक्ष ग सकिएको छ।

## 8.8 बहुभाषिक शिक्षाका लाज पाठ्यपुस्तक निर्माण

नेपालको भाषिक सर्वेक्षण को लक्ष्य बमोजिम याक्खा भाषामा कक्षा $१, २, ३$ को गणित, समाजिक शिक्षा र विज्ञान तथा स्वास्थ्य स्ता विषयमा माध्यमको रूपमा बहुभाषिक शिक्षाका ल गि पाठ्यपुस्तक निर्माण गरिएका छन्।

## $8 . \downarrow$ एथ्नोलगको प्रकाशन

भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभाग र एसआइएल इन्टरन्याशनलको सहकार्यमा नेपालमा बोलिने राई－ किराती भाषाहरू लगाएत १२४ वटा भाषाहरूको विवरणलाई भाषिक समुदायको सहयोगमा अपडेट गराई अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषामा गतसाल（सन् २०१२ मा）प्रकाशित गरिएको छ।

## 8．६ प्रवचन，कार्यपत्र प्रस्तुत तथा प्रकाशन

२०६ち सालमा हायु भाषाका विशेषज्ञ डा बोइड मिखाइलोभ्स्कीलाई निमन्त्रणा गरी हायु भाषामा प्रवचन गराइएको थियो। भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभाग र नेपाल भाषाविज्ञान समाजको सहकार्यमा हरेक वर्ष सम्पत्न गरिने गोष्ठीमा राई－किरात भाषाहरूमा कार्यपत्नहरू प्रस्तुत गरिएका छन्। केही कार्यपत्नहरू परिमार्जन गरी नेपाल भाषाविज्ञान समाजको जर्नलमा प्रकाशित गरिएका छन्।

## भ．उपसंहार

भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभाग एक शैक्षणिक र अनुसन्धानमूलक संस्था हो। विभागका लागि सबै भाषा तथा भाषिक समुदाय देशका निधि हुन्। ती सबै प्रति समान व्यवहार र आस्था राख्नु यसको कर्तव्य हो। विगतका हज्सन（१६२ち－६६ इ．），ग्रियर्सन （१५९丂－१९२७ इ．）र विन्टर（१९६१－५૪इ．）का भाषिक सर्वेक्षण का प्रयासहरूमा बैरै राई किरात भाषाहरू परिसकेका छन्। भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागले २०६४ सालमा पाइलट सर्वेक्षण भापाबाट सुरू गरेको हो। पूर्वी नेपालका भाषाका तुलनामा पश्चिमी नेपालका भाषाहरूको बारेमा कम अध्ययन भएकाले विभागले समाजभाषावैज्ञानिक सर्वेक्षण मा विशेषतः नेपालको पश्चिमी क्षेत्रलाई ध्यान दिएको हो। यसले गर्दा राई－किरात भाषाहरूको सड्ख्या，तिनीहरू वीचको विविधता र लोपोन्मुखताको बारेमा ज्ञान हुँदा－हँदै पनि भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागबाट

संचालित समाज भाषावैज्ञानिक सर्वेक्षणमा खालिङ （इलाम जिल्लाको मात्र），याक्खा，छुलुङ，दुमी，कोयी र तिलुङ भाषाहरू मात्र परेका हुन् । अबका सर्वेक्षण का प्रयासहरू विशेषरूपमा राई－किरात भाषाहरूमा केन्द्रीत रहने योजना छ．। त्यसैले राई－किरात भाषिक समुदायले आफ्ना भाषाका समाजभाषावैज्ञानिक सर्वेक्षणमा सहभागिता जनाई वस्तुगत सूचना दिनु आवश्यक छ।

यस वाहेक हरेक समुदायबाट कम्तिमा एक जना महिला र एकजना पुरुषले यस विभागमा संचालित भाषाविज्ञातको स्वातकोत्तर तह अध्ययन गरी आफ्नै मन र मनका आँखाले आफ्नो भाषाका प्रकृतिका बारेमा बुभ्रूनु आवश्यक छ। विभाग नेपालका भाषाहरूको अध्ययन－अनुसन्वान，लोपोन्मुख भाषाहरूको संरक्षण，सबर्द्दन र विकासका लागि गरिने हरेक प्रयासमा प्राज्ञिक तथा प्राविधिक रुपले सहयोग र सहकार्य गर्न सदा तत्पर छ। विभागबाट हालसम्म गरिएका प्रयासहरूले यी भाषाहरूको पहिचानमा सहयोग पुच्याए तापनि भाषिक समुदायले आफ्नो भाषालाई केवल पहिचानको आधार－बिन्दुको रूपमा मात्र नलिई भाषाको पुस्तान्तरण，मातृभाषामा आधारित आधारभूत तहका पाठ्यसामाग्रीको निर्माण， साहित्यको सिर्जना तथा भाषामा अन्तर्निहित जीवनका लागि अपरिहार्य ज्ञान（life crucial knowledge）को पुस्तान्तरण जस्ता काममा सक्रिया सहभागिता नजनाए सम्म यी भाषाहरूको संरक्षण，सबर्द्धन र विकास गर्न सकिदैंन।

देशका निधिका रूपमा रहेका नेपालका भाषाहरूको उचित अध्ययन－अनुसन्धान，लोपोन्मुख भाषाहरूको संरक्षण，सबर्द्धन र विकासका लागि भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभाग，स्वदेशी तथा विदेशी भाषाविज्त，भाषिक समुदाय，भाषिक अभियन्ता र सरकारी तथा गैरसकारी सड़घ संस्थाको बीचमा समन्वय，

सहयोग र सहकार्य हुनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । सबै राई-किरात समुदाय बीच एक-आपसमा सहकार्य बढाई भाषिक चेतनाको अभिवृद्धिका साथ भाषाको अध्ययन-अनुसन्धान, संरक्षण, सबर्द्धन र विकासका लागि होस्टेमा हैंसे गर्नु अपरिहार्य भैसकेको छ.। सहयोगी सामाग्री
राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल सरकार (२०६ू): नेपालको भाषिक सर्वेक्षण : प्रस्ताव, भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ।
रेग्मी, दानराज (२०६६): नेपालको भाषिक सर्वेक्षण: एक सिंहावलोकन, मिमिंरे, भाषा विशेषाड़, वर्ष ૪०, अड्र १, पूर्णाड्रु ३०६।
रेमी, दानराज (२०७०): 'नेपालका भाषाहरूको सर्वेक्षण : स्थिति र चुनौति'। २०७० साल अषाढ २ू ( तदअनुसार जुलाई ज्ञण, दृण्जघ) शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको संयुक्तरूपमा आयोजित नेपालको भाषा नीति विकास सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठिमा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र
Central Bureau of Statistics. 2001. Population Census, Kathmandu: National Planning Commission.
Central Bureau of Statistics. 2012. National Population and Housing Census 2011: National

Report. Kathmandu: National Planning Commission.
Eppele, M. John, Paul Lewis, Dan Raj Regmi and Yogendra P. Yadava (eds.) 2012.
Ethnologue: Languages of Nepal, Kathmandu: Central Department of Linguistics and SIL Intenational.
Lewis, M. P. and Simons, G. F. 2010. "Assessing Endangerment: Expanding Fishman's

GIDS." Revue Romaine de Linguistique 55.103-120.
Regmi, Dan Raj. 2011. "Linguistic Surveys in Nepal: A glimpse." TU Bulletin Special 2011-12, 2011. Tribhuvan University, Nepal.
Toba, Sueyoshi. 2004. "Present Status of Reearch/Publication on Languages of Nepal." Nepalese Linguiatics, 20: 148-53. Yadava, Yogendra P. 2003. "Language." Population Monograph in Nepal. 1:137-171. Kathmandu: Central Bureau Statistics. Yadava, Yogendra. P. 2004. "Pattern of Language Endangerment in Nepal: An

Approximation." Paper presented at the silver jubilee conference of Linguistic Society of Nepal, Kathmandu.

प्रा. डा रेग्मी भाषाविजान केंन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरका विभागीय प्रमुख तथा नेपालको भाषिक सर्वेकणका निर्देशक हुनुहुन्छ। शुभ उपलक्ष्यमा सिमेभुमे, सुप्तुलु, युडखुलु एवं सुम्नीमा पारूहाङले हामी सबैको रक्षा गरूत्। रामकुमार हलक्सु दीक्पा दुमीराई उर्मिला (श्रेष्ठ) दुमीराई तथा स-परिवार माक्पा-४, लुम्दु, खोटाङ हालः बाफल, काठमाडौं


इसीलीम अर्धवार्षिक भाषिक पत्रिका

## हामी किरात सन्तान र हाम्मा पुखाहरू

वास्तवमा हामी किरातीहरू पितृ र प्रकृति पुजक भएकै कारणले यसैमा हाम्रो आस्था अडेको छ। एक पटिछ अर्को गदै पाका पुर्खाहाू गल्दै र ढल्दै नै गइरहेका छन् । तर विडम्बना, पितृहरू ढल्दा केवल शरीर मात्र नढल्दो रहेछ, जनसड्ख्या मात्र नघट्दो रहेछ, वंश मात्र नखिइदो रहेछ। साथमा दिन प्रतिदिन अग्रजहरूको अवसानसंगै हाम्रो ठेट पहिचानमा अपुरणीय क्षति पनि पुउदो नै रहेछ। परिणाम, समग्र बंशको पहिचानमा नै ऐंजेरु जेलिन पुगदो रहेछ। अनि हाम्रा अस्तित्वमा नै खडेरी लागदो रहेछ।

हिजोका दिनसम्म आफ्नोपन, पुर्यौली अपनत्व, नाता सम्बन्ध र रितीरिवाजको बारेमा कोक्कोक्सी र मामासीसी (खबरदारी) गर्ने हाम्रा गहना समानका पुर्खाहरू आज दिनदिनै रितातदैछन्। विगत इतिह्वासका ज्ञाता, जहाँसुकै र जहिलेसुके धाराप्रवाह अर्ती उपदेश दिदा कहिल्यै नथाक्ते हाम्रा प्रेरणाका खानी, पहिचानका धनी अग्रज पिता पुर्खाको अवसानसंगौं हाम्रो भाषा, संस्कृती पति हराउदै जाँदोनै रहेछ। साश्वत सत्य सवैलाई थाहा भएर पनि त्यसलाई बेलैमा जगेर्ना गर्न सक्ने प्रभावकारी उपाए पनि त ठम्याउन जरुरी छ नै। जसको एउटै मात्र भन्नु नै सवैले आफ्नो पुर्ख्योली संस्कार पछ्याउनु अ रिहार्य कै सकेको छ।

संस्कारको कुरो गर्दा गाँउमा बाल्यकाल छँदाको याद मानसपटलमा कल्यास्स आँउछ। त्यस बेलामा गाऊँभरि नै हरेक व्यक्तिको जन जिब्रोमा दुमी वाहेक अरु भाषा निस्कदैनथ्यो। वाली उठाउन आउने कामी दमाई हुन् कि सिदा लिन आउने पुरोहित, ती सबैले नोरोदेल (नोरुङ) गाऊँ टेकेपछि स्वतः दुमीभाषा नै बोलेको सुनिन्थ्यो। आज विचाद्दा सायद त्यो अपनत्ववोधको खातिर त्यसो गरिएको हुनुपई भन्ने लाग्छ। हामी पनि त्यही उमेर समूहका सवैजना

जरुरी छ।

शिक्षक: कुमार सिंह दुमीराई श्री महेन्द्र ज्योति उच्च मा.वि. चौरीखर्क, सोलुखुम्ब
बाटोघाटो, खेलकुद, पानी पथेंरोमा समेत आफ्नै लोलीवोलीको उन्मुक्त वातावरणले साच्चै आत्मगौरव हुन्य्यो। हामी भाषा र सस्कृतीमा धनी छौं। त्यो भतिरहनु पर्ने विषय भएन। किन्तु विस्तारै यसको क्षयीकरणलाई कसरी रोकथाम गर्ने भन्नेवारेमा सोच्न भने जरुरी भैसकेको छ। जसरी वनफडाँनी पछि, वृक्षरोपण गरिन्छ, त्यसैगरी विज्ञ पुर्खाहरूको नथामिदो अवसान अगावै नयाँ पिँढीलाई भाषा र संस्कार सिकाउन

पारिवारीक वातावरणमा सवै जना तीन चुलाको वरिपरि बसी आफ्नै दुमी भाषामा गनथन मन्थन गर्दा साच्चै कति आनन्द आउछ। समयसंगौं आज दुमी गाँउघरमा भाषा बोल्ने कम घट्दैगइरहेको छ। जुन कुरो आफैमा दुमी वंशको लागि नै अपुरणीय क्षति हो । विहेवटुलमा राम, दशरथको पालादेखिको सिलोक गाँउने हुन् कि तिहारमा देउसी खेल्दा वलिहाङ (वलिराजा) को पालादेखिकों इतिहास भट्याउने बुढापाकाहरू आज भकाभक मासिदैछन्। मादल र बाँसुरीको धुनसगैं लेकाली पाखामा गुञ्जने बिरह र बेदनाका हामा लोकभाकाहरू आज पश्चिमा आडम्बरी शैलीले चमारेले चन्द्रमा निले भैวको

जाग्न तरेप

जाग्नु न भुक्नुको अवस्थामा पुयाइसकेको छ। तररपपनि विश्वका असड्य्य महापुरुषहरू मथ्येका महान आर्दश व्यक्तित्व हाम्रा वुवा-आमा धन्यहुनुनुन्छ, जसले दुमी परिवारमा जन्माउने-हुकाउने, बढाउने-पढाउने काम मान्र गर्नु भएन, वाल्यकालमा आफ्नो भाषा संस्कारदेखि पुर्ब्यौली सोमत समेत सिकाउदै यो अवस्थाको योग्य दुमी सन्तति नै तयार पार्नु भयो।

आफ्नो संस्कार संस्कृतिको मामलामा 'ताम् खोलो मेइ' (यो अपसगुन है !) भनी सचेत नगराउनुभएको भए, मोसुम (चुलादेखि माथिपद्विको भाग) मा पुर्खा वा घरमूली वस्तु पर्छ भन्ने कुरा नसिकडनुभएको भए, घरको ढोकातिर सिरानी बनाई तेर्सौले (सीसीरआ) सुल्नु, ढोका सामु ठिन्न उभिनु, घरतिर रित्तो डोको फर्काउनु, बाँसको ढुंग्रो एकोहोरो बजाउनु, कुचो ठड्याउनु वा टेक्तु, राती केश काट्नु, नड काटृनु कपाल कोर्नु आदि यावत विषयमा ज्ञान नदिनुभएको भए हामीलाई भाषा संस्कार त्यति प्यारो लाद्दैनथ्यो होला। भनौ यिनको चर्चा गर्ने बाहेक बासै मतलव चाहिं हुदैनथ्यो होला। आफ्नो को? अरको को? भन्ने कुरा याहा हुदैनथ्यो होला। तथापि भाषा र संस्कार भन्ने कुरा घोकेर वा कण्ठ वनाएर मात्र नहुने नै रहेछ । जसलाई यथासक्य प्रयोग गरिरहनु नै पद्रोहहेछ । त्यो प्रयोगस्थल दुमी समुदाय वा हाम्रो आफ्नो गाँउ जहाँ हाम्रो सम्पूर्ण यथार्थ चिच्रण त्यहाँ छ. जसलाई हामीले आट्मसात गर्नु पदंछ । भुल्न नहुने यथार्थ पनि यहिं नै त हो । गाँउघरका वाजे-बजु, आमा-वुवा, वडा-वडी, काका-काकी, दाइभाउजू चाहे ख्याउटे होउन वा दातै नभएका होउन वा भुन्ते लुगा लगाएका ती सबै हाम्रा भाषा र संस्कारको बानी हुन्। जसको सम्मान हामीले गर्न सक्तु पर्दछ। जोसंग वास्तविक जीवन र संस्कारको भोगाई छ। हममीले जे जति सिम्नु छ, अभै उहाँहरूवाटै सिक्नुपर्यछा आफ्नो जन्मस्थल वा थातथलोको स्मरण गर्दा

आज ढिकी र जाँतो एकादेशको कथा हुदैध। कपासको धागो काती तानमा खाँडी कपडा बुन्ने सीपसापको चलन त त्यसैपनि हरायो नै। त्यसमा प्रयोग गरिने सामग्री समेत हराइ नै सक्यो। यसमा आजका युवा पिंढी अनभिज्ञ नै छ। उतिवेलामा आमा सधै भन्ने गर्नुहुन्यों, सिकीपारी गर्नु पर्छ, श्रमगर्नु पर्छ। औसिको त्यो रातमा क्पासको धागो कान्दै धिपधिपे उज्यालोमा जाउमा-ब्लीउमाको कथा सुनाउनु हुन्यो। । सक्सिकेलको त्यो सिकसिके आवाजमा त्यहीं सक्सिकेलको सिकीपारीको कथा सुनाउनुहुन्यो। मानौं आमाको प्रेरणादायी कथा र त्यसबेलाको जीवन भोगाइले गदां नै श्रम र सम्मान गनुपर्छ भन्ने कुरा सिकियो। वाध्यता जे भएपनि गोठ सार्ने वेला होस वा तानको लागि फििं घुमाउने वेला समयको प्रतिक चिन्ह वा घडी त्यो रोलुपाखाको वाड़ो ऊतीसको छाँया नै निर्णायक ठहरित्य्यो र त्यसैको आदेशमा हस्याडफस्याड हुदै स्कूल दौडनु पर्दथ्यो। बचपनको त्यो कालखण्डमा प्राय: त्यो दैनिकी नै हुने गर्द्यो।

यी त भए वाल्यकालका सामान्य परिघट्ना, त्यो वेला साच्चैं यथार्थंमैपनि भाषा र संस्कृतीको दम भए कै लागदथ्यो। आज आएर ती सवै हराइनै सक्यो भन्ने चाहीं त होइन, तर कम चाहिं अवश्य नै भएको छ। बाल्यकालमा आमाले सुनाएका ती प्रेरणादायी कथाहरु आज फेरि सुन्नपाए कति आनन्द हुन्य्यो होला। सायद जीवनमा नै सर्बांधिक रमाईलो क्षण बन्त्यो त्यो। तर आज ती कुरा सम्कनामा मात्र वाकीं छ। त्यसैले जे भोगेका छौं, सुनेका छौं वा देखेका छौं त्यो भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नु पनि प्रमुख हाम्रो दयित्व हुन आउछ। हामीले जे भोग्यौं, आफ्तो भाषाको महिमा थाहा पनि पायों। लाचछ, थाहा नभएकाहरूका लागि दुमी भाषा शव्दकोशको प्रयोग नै अचुक उपाय हुनसच्छ। तथापि पनि त्यासलाई केही भरपुर्ताल गर्न हामीमाक जिम्मेवारी आएको छ.। जुन प्रयोगको

हिसाबले जहाँसुकै र जोसुकैले प्रयोग गर्न सकिन्छ । खाँचो छ त केवल ईच्छाशक्तिको ।

अहिले आएर प्रविधिको विकासले हामीलाई सुखी र अल्छे दुबै बनाएको छ। आफूलाई कुन कित्तामा उभ्याउने, आफ्नो चिन्तन, व्यवहार र क्रियाशीलताले नै खुट्याउने कुरा भयो । लामो लेख वा ईतिहास पढ्न हामीलाई भर्को वा अल्छि लाग्ने भैसक्यो। किराती समुदायभित्रका हामी विविध जाति जसमा हामी राई जातिभित्रको दुमी थर, त्यसभित्रपनि भूगोल, समाज आदिका कारण फरक लवज जसलाई मिलाएर पठन पाठन योग्य दुमी शव्दकोश निर्माण भएको छ। यसमा सम्पादक मण्डल र शुभचिन्तकहरूले पनि बेरै श्रम र समय लगानीका त्याग गर्नु भएको छ। जसलाई

हामी दुमी समूदायको एउटा उत्कृष्ट नासोको रुपमा लिनु पर्दछ। यस शव्दकाश गैह दुमीजनले समेत उपयोग गर्न मिल्ने किसिमको छ। जुन शव्दकोशको राम्रो पक्ष पनि हो। हामी यो दूरदराजमा बसेर गाँउघरका पाका पुखाहरू दिनदिनै सकिदै गईरहेको मात्र सुन्न विवश छौं। पुर्खाहरूसंगैं भाषा, सँस्कृति पनि मदै जादोरहेछ भन्ने सत्यतालाई मनत् गर्दै हाम्रो पुस्ता-विगत र भविश्यको भाषा र सँस्कृतिलाई जोड्ने वा जोगाउने कसीको रुपमा उपस्थित छौं। यस वेला हामीले आफ्नो दायित्व वुकेनौ भने भावी पुस्ताले धिक्कार्ने छन्। तसर्थ भाषा संस्कृतिको संरक्षणका लागि सक्ने जति हामी आ-आफ्नो ठाउँवाट तन, मन वा धनले नै भएपनि सहयोग गरौं। नीरी।

## छीरीयाक्लो श्ण०० तोसी ससाकेला उघौली) चाडको

 शुभ उपलक्ष्यमा सीमेभूमे, सुप्तुलु, युङखुलु एवं सुम्निमा पार्हाङले हामी सबैको रक्षा गरून्।

कुमारसिंह हलक्सु दीक्पा दुमीराई श्रीमती रबिका (थुलुङ) दुमीराई तथा स-परिवार माक्पा-६, नोरुड, खोटाङ हालः लुक्ला, सोलुखुम्बु
com

# Linguistic Diversity, Globalization and The Case for Multilingualism 

According to even the most sanguine of commentators, half of the world's 6,500 languages are at risk of disappearing before the end of this century. Why are so many human languages now critically endangered? Does it matter if these voices vanish without a trace? And what role does globalization play in this process?

Linguistic diversity is not evenly distributed around the world, nor are all minority languages equally under threat. UNESCO offers some hard hitting findings: $97 \%$ of the world's people speak $4 \%$ of the world's languages while $96 \%$ of the world's languages are spoken by only $3 \%$ of the global population.

It is sobering to recall that eleven languages boast more than 100 million mother tongue speakers each, accounting for more than half of the world's population when counted together. Revealingly, most of us can name only about 60 distinct languages, less than $1 \%$ of the total number that are signed or spoken on earth every single day.

This vast differential-with most of the world's mother tongues spoken by less than 100,000 people-adds fuel to the fire of language endangerment. Disadvantaged communities who eke out their existence on the margins of large nation states are shouldering the burden of curating and managing the linguistic diversity of our species, and doing so with ever dwindling resources and decreasing numbers of speakers.

It is easy to forget that most of the world's languages are still transmitted orally, and have no widely established written form. While speech communities are increasingly involved in projects


- Dr. Mark Turin, Director, Digital Himalaya Project and Project Director, Yale Himalaya Initiative to collect and protect their languages-in print, on air and online-orality is fragile and contributes to linguistic vulnerability. Indigenous languages are about far more than intriguing words and unusual grammar. They function as vehicles for the transmission of important cultural traditions and unique forms of environmental knowledge, all of which is at risk when elders die and livelihoods are disrupted.

Both push and pull factors can lead to the decline of a speech form. Through war, famine and natural disasters, whole communities can be wiped out, taking their language with them when they go. More commonly, speakers live on but abandon their language in favor of another vernacular-a global process that linguists refer to as 'language shift' from which few languages are immune. Such trading up and out of a speech form occurs for a host of complex political, cultural and economic reasons; sometimes voluntary, although often amplified by state coercion or at best, benign neglect. In some cases, a people stop speaking a language but leave behind a record that develops traction of
its own. Such a language can outlive its original speech community, often through its association with a religion. Latin would be one such example.

Linguists have adapted a framework from conservation biology to measure linguistic endangerment and rank the vitality of individual speech forms. Locating languages on a continuum from safe to extinct, linguists include criteria such as the absolute number of speakers, intergenerational transmission, community members' attitudes towards their own speech form, govemmental support and official language policy, the availability of literacy and education materials, and crucially, adaptations to new domains of use and media. This last factor is where globalization comes in.

In 2010, Net regulator Icann activated a system allowing full web addresses that contain no Latin characters, opening the door to website domains and URLs in different scripts. Similarly, the Unicode consortium has been working quietly and effectively to ensure that everyone who uses computers can do so in their own language and own script, with standards that are agreed and promoted across operating systems. Such simple, but essential tools, allow unparalleled levels of global interaction and information sharing, connecting users that were previously siloed or restricted by their physical location.

Many speakers of endangered and poorly documented languages have embraced new digital media with considerable excitement. The historically linear path trodden by so many communities in the past, from orality (speech) to literacy (text) is being challenged. Speakers of hitherto exclusively oral tongues regularly leapfrog from speech to hypertext online, bypassing conventional literacy programs along the way.

Community - based language documentation projects are bridging the digital
divide in novel ways, and not by writing books and establishing libraries. Rather, they are prioritizing field-based audio-visual recordings and interviews with older speakers who still have some fluency, designing online archives that protect cultural patrimony and building local cultural museums. These are experimental projects, saturated with multi-media connectivity, and made possible by fast emerging and free international standards, platforms and software protocols.

Effective managers of community documentation projects now worry as much about choosing the right domain name for their project and their social footprint on YouTube, Twitter, Kickstarter and Facebook as they do about traditional fundraising and report writing. Earlier editions of UNESCO's Atlas of the World's Languages in Danger were available only in print: expensive to produce, difficult to disseminate and quickly out of date. UNESCO's most recent version offers an online, interactive interface allowing users to contribute comments and suggest amendments, an example of effective crowd cataloging. In such cases, digital technology facilitates conversation and wider participation, inviting contributions from nonspecialist stakeholders.

The new Columbia-Cornell-Yale shared course initiative is another illustration of what technology can do to support linguistic diversity and understanding, in this case instruction in less commonly taught languages. Through an innovative collaboration between these leading US universities, nine languages not otherwise taught on campus will be shared via videoconferencing technology from a partner institution in academic year 2013-2014. The flow can be two or three-way, with an instructor teaching Dutch, Serbo-Croatian, Sinhala or
isiZulu from a fully equipped digital classroom in New Haven to students in New York City and Ithaca, or vice versa. These technological affordances-in audio-video over the web, fonts and scripts on consumer laptops, and hours of free content on the web-allow language courses to be taken for credit that would otherwise require expensive travel and physical colocation.

Globalization is regularly-and often uncritically-pilloried as a major threat to linguistic diversity. But globalization is more of a process than an ideology, ultimately value neutral and inherently agnostic about the content that it transmits. The real forces behind cultural homogenization are unbending beliefs, exchanged through a globalized delivery system, such as monolingualism.

Monolingualism-the condition of being able to speak only one language-is regularly accompanied by a conviction in the worth of that one language over all others. Across the G8, being
monolingual is perceived to be the norm, while multi- or pluri-lingualism can appear unusual and even exotic. This monolingual mindset stands in sharp contrast to the rest of the world, which for most of its history has been more multilingual than uni-lingual. Anglo-Saxification, not globalization, should be the worry.

Multilingualism assists us all in living in an ever more connected and interdependent world. By widening access to technology, tools and services, and sustaining multi-sited communities of practice, globalization can support communities-whether indigenous, scholarly or practice-based-committed to collecting and protecting humanity's linguistic heritage.

For the last 5,000 years, the rise and fall of languages was tied to the plow, sword and book. In our digital age, the keyboard will have a decisive role in determining the longevity of the remaining linguistic diversity of our species.

## छीरीयाम्लो $20 ७ 0$ (सकला उधौली) चाडको शुभ अवसरमा सिमेभूमे, सुप्तुलु, युङखुलु एवं सुम्निमा पारूहाङले हामी सबैको रक्षा गरून्।



नविन राई
तथा
स-परिवार
सप्तेश्वर- $\mathrm{H}-$, दामथाला, खोडड
हाल: धोबिघाट, ललितपुर

## मातृभाषाको महत्व र यसको संरक्षण

## १. विषय प्रवेश

हामी सबैले आ-आफ्नो भाषामा बोल्छों, एक-आपसमा कुरा गछछं। एक हिसावले सोचिहेर्दा भाषा चाहिँ हावा जस्तो छ। हामीले त्यसको महत्त्व त महसुस गर्दैनौ, तर विचार गरिहेरौं त ! जसरी हावाबिना हामी एकैछिन पनि जिङँन सक्दैनौ, त्यसैगरी भाषाबिना तमाम मानिस जातिले आपसमा कुराकानी गर्न प्राय: असम्भव छ।

तपाइँ हामीले सुनेका छौं कि आमाको पेटमा बच्चाले आफ़नो आमाको बोली सुन्न सक्छ रे । अनि आमाको भावनात्मक स्थिति समेत महसुस गर्न सक्छ भन्ने वैज्ञानिक अध्ययनले प्रमाणित गरिसकेको पाइन्छ । त्यसकारणले आमाको भूमिका ठूलो छ। जन्मिसके पछि आमाले बच्चालाई बोलाउन थाल्छिन् र बच्चाले पनि आमाको भाषा बिस्तारै क्रुमिक रूपमा सिक्दै जान्छध र बोल्न पनि थाल्छ। देखनु भो आमाले कति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछिन् । त्यसै कारणले नै होला, 'मातृभाषा' भन्ने शव्द प्रचलनमा आयो ।

## २. संसारमरका मातृभाषाहर०

यस संसारभरि कति वटा भाषाहरू छन? भन्डै ६,000 वटा एक किताब(एथ्नोलग)मा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। अव त्यसो हो भने हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ कति वटा भाषाहरू छन् होला त? चानचुन $७ \bigcirc$ देखि ९० वटासम्म होलान् कि राष्टरिय जनगणना २०Y亏 मा त १०३ वटा (बर्गिकृत ९२ र ११ वटा अबर्गिकृत) ₹ पछिल्लो राष्टरिय जनगणना २०६५ तथ्याड़ले चाहिँ साड्केतिक भाषासहित १२३ वटा छन् भन्ने देखाउँछ । तर भाषाविज्ञानको दृष्टिमा यो संख्या सहि चाहिँ छैन होला। किनकि भाषा र भाषिकाको बीचमा भित्रता देखाउन नसकेको कारणले त्यसो भएको होला ।


- सुएयोशी तोबा

जेहोस, नेपाल भाषाको दृष्टिमा बिचार गदों धेरै धनी देश हो। अनि तपाईं भाषीहरू चाहिं यस देशको धन हो। त्यसैले पनि विश्वमा नेपाललाई बहुभाषिक मुलुक भनेर पनि चिनिन्छ। तर जापान भने त्यस्तो बहुभाषिक देश होइन र त्यति बिरे भाषाहरू पति छ्छैनन् ।

## ३. मातृभाषाहएक्वो इतिहास

सृष्टिकालदेखि नियाली हेदा यस पृथ्वीमा बसेका पूर्वजहरू पनि केही न केही बोलिरहेका देखिन्छ्छन्। थेरै अधि लेखिएको बाइबल भन्ने किताबको अनुसार मानिसहरूका सन्तानहरू विभित्र ठाउँहरूमा बस्त थाले (उत्पति १००३१,३२)। त्यसपछछछ इसा पूर्व प०० तिर पेरश्या अधिराज्य धियो। जुनबेला राजा अहासुरसले भारतदेखि कुश अर्थात् एचिओपीया देशसम्मका एक सय सत्ताईस प्रान्तका मानिसहरूलाई आ-आफ्नो लिपी अनुसार र हरेक जातिलाई आफ्नै भाषामा राजाको हुकुमहरू निकालियो (एस्तर द;९)। त्यसरी प्राच्चीन कालमा पति मातृभाषालाई मान्यता दिएको धियो।

२,००० बर्ष अधिको कुरो हो, त्यस समयमा राम अधिराज्यमा ग्रिक भाषा प्रचलित धियो । अहिलेको इसलएलको इलाका पनि ग्रिक चल्ती धियो। तर ती

यहुदि जातिहरू चाहिं हिब्रु भाषा बोल्थे। एक ठाउँमा कुरा गर्नुपर्ने बेला, पउल भन्ने व्यक्तिले यहुदीहरूलाई हिब्रुमा बोल्दा 'तिनी हिब्रु भाषामा बोलेको सुनेर उनीहरू अभ चूप भएर राम्रोसंग सुने (प्रेरित २२ः२)? किनभने हिब्रु तिनीहरूको मातृभाषा थियो। अब पनि मातृभाषामा शक्ति छ भनेर अर्को उदाहरण दिइरहनु पर्दैन होला । 8. मातृभाषाको संरक्षण र विकास

अहिले संसारभरका मातृभाषाको स्थिति कस्तो छ? सीधा रूपमा भत्ने हो भने मातृभाषाको स्थिति चाहिँ नाजुक छ। सन $२ ० \circ १$ मा संसारमा बोलिने भाषाको सङख्या चानचुन छ,००० थियो । ती भाषाहरू मध्ये आगामी सय बर्षभित्र अर्थात् २,००० ताका ६० प्रतिशत जति भाषा यस संसारबाट हराउँछन् भन्ने भाषावैज्ञानिकहरूको भनाइ छ।

यसरी भाषाहरू लोप हुदै सड़टमा पर्नुका कारणहरू हुन:-
(क) प्रयोग नहुनाले वा प्रयोग कम हुदै जानाले
(ख) सीमित मात्रामा प्रयोग हुनाले
(ग) लिपि नहुनु र भाषा विकासका निम्ति प्रयास नगरिनाले
नेपालमा दुमी (लगभग २००० जति मात्र वक्ता भएको) जस्ता दश हजारभन्दा कम संख्याले बोल्ने भाषाहरूलाई सड़ुटमा परेका भाषा भत्न सकिन्छ। यस्ता भाषाहरूको संरक्षण र विकासका निम्ति बेलैमा ध्यान दिनु अति आवश्यक छ। होईन भने ती भाषाहरू लोप भएर जान कति पनि समय लाउदैन। हरेक मातृभाषीले विचार पुयाउनुपर्ने कुरोको चुरो पनि यहिँ नै हो कि जस्तो लाग्छ।

## प. अन्तमा-

मातृभाषा संरक्षण, संवदर्धन र विकासप्रति तपाइँहरूको प्रयास प्रशंसनीय कुरो हो। लेखापढी गर्नु

ठूलो काम हो। घरमा आमा-बाबुले छोराछोरीहरूलाई आ-आफ्नो भाषामा बोल्नुहोस्, कथा सुनाउनुहोस्। अनि बल्ल हरेक परिवारका कलिला बालबच्चाहरूले आफ्नो मातृभाषा रमाईलो मानी उनीहरूले छिट्टै नै सिक्दै पति जानेछन्। सानोमा सिकेको कुरा कहिल्यै बिर्सिदैन र दोस्रो भाषा सिकेपछि पनि मातृभाषा निरन्तर प्रयोग गरी अरूहरूलाई पनि सिकाउनुहोस्, भाषा त्यसै बाँच्छ। तव आफ्नो मातृभाषा हराउला कि भन्ने चिन्ता लिनुपनि त पर्दैन, होईन त !

भाषा बचाउँनको लागि 'मातृभाषा केन्द्र नेपाल'ले प्रकाशन गरेका पुस्तकहरु लगायत अन्य प्राथमिक तहका पाठ्यपुस्तकहरू तयार गर्नु आवश्यक छ। त्यसपछि शब्दकोशको निर्माण पनि त्यतिकै जरूरी छ। जस्तो किराती राई भाषाहरूमा दुमी - नेपाली - अड्ग्रेजी शब्दकोश चाहिं राम्रो उदाहरण हो भन्न सकिन्छ। यसका साथै शिक्षा शिक्षणको पनि त्यतिकै खाँचो छ। नत्र त उपलब्ध भएका पुस्तकहरू कसले कसरी प्रयोगमा ल्याउँने त? यहाँसम्म गर्न नसके त काम पनि त पूरा हुदैन होल़। त्यसैले मातृभाषा संरक्षणको लागि गरिने यी सम्पूर्ण प्रयासहरू सफल रहोस् ! दुमी भाषिक समुदायबाट नियमित रूपमा प्रकाशन हुने 'इसीलीम पत्रिका मार्फत यी विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा दुमी परिवारपति भन्न चाहन्छु। जय मातृभाषा।

## सन्दर्भ सूची

पबित्र बाइबल, १९९७, उत्पति, १२१, एस्तर, ७१३ प्रेरित 924\%
नेत्रमणि राई, २०६५, दुमी-नेपाली-अड्ग्रेजी शब्दकोश नोबलकिशोर राई, २०४१, मा זृभाषामा प्राथमिक शिक्षा: नेपाली भाषिक परिवेशमा, साल्पा मासिक $\check{-}$-११, बर्ष 9 , अंक $\gamma-4$

## Team Building Policies

## 1. BACKROUND

Saying; "Attitude determines the attitudes of individual." So, to be a successful leader, we need a potential team. Team has own goal. Where the goal, there is achievement, success and there is happiness as well. So group and team we can't campare in the same level. That's why, trying to express some knowing tips of"Team Building Policies" are here.

## 2. GOAL PLANNING

In order for a team to work effectively, you as the leader, have to plan for the future success of the team. You must help your member's realize the importance of planning and implementing those plans. It takes planning to make others realize the importance of cooperation and teamwork.

As a Team you must:

1. Determine Needs
2. Set Priorities
3. Establish a Specific and Identifiable Plan for Each Priority
-Set measurable goals

- Set goals high enough to be challenging
-Set goals realistic enough to be achievable

4. Monitor Re-evaluate Priorities, Goals and Needs as Required.
5. Evaluate Success

It is important that the entire team be involved in the goal planning proce ses; otherwise they will not be committed to that goal. Remember by making your teammates a part of the decision making process, they will have a vested interest in the outcome.

As a leader you must be able to manage the people and available resources to reach that goal. Managing a team successfully requires handling unforeseen little problems; as a leader you must be able to help people get around those little roadblocks. Don't take your eyes often the goal you have set for the future; take the time to handle short range problems that might interfere with long range success.

## 3. COMMUNICATION

Communication is a three way street: speaking,


*.Amar Rai(Dumi)

Khotang, Lamidanda, Now: Dharan-15 listening and a mutual understanding of what has been said by all the people involved. Listening is the key to communication. But we can't campier same level for listening and hearing. As we know listening is more commendable then hearing.So, Make sure you are actively absorbing what you are being told and quickly re-cap it to clarity any details and solidity that understanding. "So, what you are telling me is that". Try not to let any preconceived ideas interfere with your active listening.

## 5. DELEGATION AND FOLLOW-UP

Provide the people you work with completed information on policy, procedure and expectations as it relates to theirjobs before yougive them and assignment. Give them all relevant information and deadlines.

Precisely define the limits of the responsibilitymaking sure you are delegating the proper authority to go along with the responsibility Follow-up without giving the impression you don't trust tm or are in undermining them. Set up check point in advance so they know you will be asking them for an update.

Never go ahead and do something you have delegated.

Encourage people to solve their own problems. Only help when asked and when necessary.

## 6. NON PERFORMERS

Be careful about labeling people as nonperformers. Good leaders always look to themselves first.
7. Ask yourself...?

Have I taken the time to understand them as a person?

- Have I been fair and honest in dealing with them?
- Have I given them my full support?
- Have l offered encouragement?
- Have I fully explained the job responsibilities and made sure they were capable of performing?
Have I explained the benefits they can gain from doing the job well?
Have I worked with them in establishing their goals?
- Do I make sure that others, including myself, don't interfere when they are doing their job?
- Have I given them the necessary help?
- Do I give them credit for what they have done or do I take the glory from their work?
Do I praise in public and correct in private?


## 8. Ask these questions about the

 member...?-Are they overloaded?

- Are outside influences such as health, family, etc. affecting their ability to carry out their duties?
-Do they understand what they are supposed to be doing?
-Do they understand how important their job is to the total effort?


## - Are they afraid to ask for help?

## 9. WHAT CAN BE DONE?

* Additional training.
* Praise and encourage the memberand theirefforts.
* Re-assign part of their responsibilities.
* Talk to them personally about overcoming their problems. Be sure to spend more time listening than talking. Be sure the visit is in private.
* Change the leader they report to.
* Change your approach in dealing with them.
* Change the members' duties.
* If you are the problem, then straighten yourself out.
It all of the above fail, then replace the member.

10. HOW TO REPLACE A NON-PERFORMER?

If you have taken the time to go over what was just covered, you may not have to replace them, they may resign.

Meet with the member in private and allow them the opportunity of resigning gracefully. Offer to announce a reason that will not embarrass them.

Review the provisions of your organizations' by low's regarding replacement of officers or workers. Make sure all relevant paperwork is prepared in advance.


## इतिहास

## किरात राईको ऐतिहासिक गाथा

(6.) के तपाईलाई थाहा घ ?

किरातोदेशेदेवेशि, विन्ट्ये शैले च तिष्ठति कश्मिरन्तु समारभ्य कामरुपातु पश्चिमे भोटान्तर देशोलेवेशि, मानसेशाच्च दक्षिणे मानसेशा पक्ष पूर्व चनि देश: प्रकीतिर्त कैलालीशं समारभ्य सरयूयोनितः परे । (मरुवंत्र हिमवत खण्ड)
देवाधिदेव महादेव किरातेश्वरका सन्तान । धरतीको स्वर्ग कश्मीरको रमणीय उपत्यकादेखि कामरुपका जादुई जंगल र पावन मानसरोवरका श्वेत हिमश्रृंखलादेखि सरयू नदीको किनारको विस्तृत भूभाग अनि त्यसमा स्वतंत्र र अबाध रुपले विचरण गर्ने सरल, वीर किरावा जाति। एकलव्यहाड़्रको उदय द्रोणाचार्यको ऐतिहासिक छल। महाभारतको भीषण युद्धमा किरात वीरहरूको शौर्य प्रर्दशन (प्रपन्नाचार्य २९४७ वि.सं.) थाहा छ ? थाहा छैन । इतिहास मौन छ, केहि बोल्दैन किनभने किरात इतिहास कोरिएन र कहिं कतै आंशिक रुपमा कोरिए पनि त्यसको सही रुपको साटो त्यसलाई विरुप गरेर कोरियो।

- त के यो थाहा छ ?

विश्वको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो चोमोलुंड्नमा भएको नेपाल र त्यस सुन्दर नेपालमा चरितितिराट अग्ला-अग्ला डाँडाहरूले पखालालसरि घेरेको आँगन भैं 'अलकापुरी कान्तिपुरी' नगरीमा किरावाहरूको उदयप्रलय। समयचक घुम्दै गयो: किरावा किरात भए (राई २०६४ वि.सं.)। सयौं वर्षसम्म एलम्बरहांड्न वंशको यलाखोम उपत्यकामा शासन । तर समय र भाग्यले सधै साथ दिंदोरहेनछ। सुन्दर र समृद्ध उपत्यकाप्रति थेरै आँखाहरू लोभिए। रंगमंचमा लिच्छवीहरूको प्रवेशका साथै किरातहरू निस्किए। फेरि एक पल्ट

## Cor <br> - प्रा.डा. विष्णु एस. राई

नयाँ सम्भावना तथा नयाँ भविष्यको खोजी शुरु भयो। त्यसपछि कति दिन, महिना, वर्ष र शताब्दी कसरी बिते थाहा छ तपाईलाई ? थाहा छैन, किनभने किराती इतिहास लेखिएन।

## ऽ. ई. सन् १७७२ त पक्कै थाहा होला, नभए सुन्नु

## भएको होला ?

'रमाइलो पर्वत श्रृंखलाको काखमा प्रकृतिले सिंगारेका डाँडाहरू। हरियो पातको भरिलो वनमा गोठालेको गीत । सुनकोशी, दुधकोशी, अरुण र लिखु खोलाको अमृत जस्तो पानी र बर्फिलो हिमालको चिसो-चिसो हावा -जहाँको हावाले रगतलाई मरिमेट्ने गर्मी दिन्थ्यो, जहाँको मीठो पानीको एक थोपाले पति जीवनलाई सरलता र स्नेहमा चुर्लुम्म डुबाउँ्यो र जहाँको माटोले पहाड जस्तै दृढता प्रदान गर्दथ्यो। त्यहीं माभकिरातमा सुन जस्तै दिन र चाँदी जस्तै रातमा रिद्धि-सिद्धि सुनौला बादलको घुम्टो हालेर आउँथिन्' (सुधाँशु १९६९)।

कोशी नदीहरूले अभिसिंचित उर्वरा समृद्ध किरात प्रदेश जहाँको मलिलो माटोमा सुन्तला र जुनार लटरम्म फल्य्यो। डाँडा-काँडा अनि सिंगो क्षितिज गुँरासको फूलले रातो हुन्य्यो। तर फूलसँगै काँडा पति हुँदोरहेछ। प्रकृतिपूजक किरात तरुण-तरुणीको प्रकृति कैं स्वतंत्र र उन्मुक्त जीवनशैली र उनीहरूको लबाई-

खबाई केही आर्य हिन्दूहरूलाई अपाच्य भएको रहेछ विभीषण प्रत्येक युग र देशमा हुँदोरहेछ। हरिनन्द पोखरेलको आफ्नै मातृभूमीसँगको विश्वासघात र गोरखाली दरबारमा खम्बुवानको माटोको उपहार (चेम्जोंड्र १९६६०)। अनि किरातीको सोभो मन र बडयंत्रको चलखेल।

समयले कोल्टे फेग्यो। पश्चिमाकाशमा कालो बादल जम्मा हुन थाल्यो। हैंदार्हैदे त्यो कालो बादल भीषण आँधी-बेरी, असिना र चट्यांड्न लिई खम्बुवान आइपुग्यो। फूल र स-साना बिरुवा त के त्यसले ठूल्ठूला रुखहरूलाई पनि ढाले । माभकिरातका हरियो डाँडाका बोटहरू इण्डियाका उत्तरी बिहारका उखरमाउलो गर्मी भएका ठाउँहरूमा सन्यो। माभकिरातको गुँरास यहाँपनि फुल्यो। यहाँ बजेको मादलको स्वरलाई यहाँका खोला र वनहरूले सुन्यो। ‘चौतरियाको मान, सुब्बाको सम्मान यहाँको बाटोले गयो, माटोले गन्यो, धोती र कुर्ताले गय्यो। चाँदीको रुपियाँ, घ्याम्पाको जाँड र तीनपाने रक्सी : तिहारको टीका र फापरको सेल रोटी'। समयको पाङग्रा गुड्दै गयो। भोलिको सपना आजको विपना र हिजोको सम्भना बनी तुल्यायो । कमिला हात्ती र हात्ती कमिला भयो। अब त मादल बजाउँदा रुन्छ, घ्याम्पा हल्लाउँदा फुट्छ। मन छ धन छैन : ईच्छा छ शिक्षा छैन। यसरी हतुवा, चौदण्डी, विजयपुर राज्यहरूमा हुर्केकाहरू आफ्नो जन्मे-हुर्केका ठाऊँदेखि पर उत्तरी बिहारको कास-पटेर र साल-खैरका जैगल फांडेर नौलो र अमित्रतापूर्ण परिवेशमा बाँच्च संघर्ष गरे र अहिले पनि गरिरहेकै छन् (राई २०११)। यो पनि थाहा भएन हकि ?
(-) त्यसो भए ई. सन् १५.8y त सुन्नु भएको होला नि ? समयको पाङग्रा गुडदै गयो र लिएर आयो दोश्रो विश्वयुद्ध । पाँच फीट तीन इन्चे किराती र उनका डेढ फीटे खुकुरीले छ फीटे कुररेहरू आप्ता मेशीनगन

सहित थर्कमान भए। सारा विश्व किरातीका शौर्य र वीरताले स्तब्ध भए। इंगल्याण्डको सेतो निधारमा माभकिरातको गुँरासे रातो टीको टल्कियो। डाँडाहरूका मुटु फुटे, तरुणीहरूका आँखा सुन्निए र हरियो वनका कुना-कुनामा कहिले नफर्किने निष्ठुरीका सम्भनालाई पछ्याई हिंडने उराठिलो गीत अभै पनि रोइरहेछ। किरातीको रगतले सुशोभित भयो बृटिश-विजयश्रीको निधार। किराती सन्तानको महंगो रगत बग्यो, इंगल्याण्डको पियानोले स्वागत र विदागान गायो -तर माभकिरातका डाँडामा मादल भुण्डि नै रह्यो। मादल फाट्यो तर बाटो हेन्नेहरूको आँखाको बादल कहिले फाटेन $l^{\prime}$ ती नफर्किनेहरूका कथा र ती उराठिला गीतहरूका ब्यथा लेखियो ? लेखिएन।

## पन्ठ यो त पक्कै थाहा छ ?

राणशाही निरंकुशताको पराकाष्ठा। २००७ सालको आन्दोलन। रामप्रसाद राईको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा संचालित मुक्ति सेनाद्वारा खोटाङ, ओखलढुंगा, रामेछाप, चरिकोट कब्जा । काठमाण्डू किरात मुक्तिसेनाको हातमा पर्ने खतरा (राई २०प७, वि.सं.)। त्रिभुवन शाह, राणाहरू र कांग्रेसको भारतसँग सम्फौता। निर्भीक रामप्रसाद राईको विद्रोह र त्यसपछि षडयंत्रमूलक ढंगबाट वहाँको निर्मम हत्या (श्रेष्ठ २०प७ वि.सं.) निर्दलीय पंचायती व्यवस्थाको शुरुवात। 'एउटै देश, एउटै वेश' को नाममा भाषाहरूको नेपालीकरण, वेशहरूको दौरा-सुरुवालीकरण र संस्कृतिहरूको हिन्दूकरण प्रारम्भ।

## ब- के यो पनि थाहा छैन ?

एक्काइसौं शताब्दीको आगमन भई सक्यो। कोशी नदीहरूमा थेरै पानी बगिसके। श्वेतवसना चोमलुङमा 'सगरमाथा' भई 'यलाखोम' काठमाण्डौ भए अनि किरात मुन्धुम बिस्तारै बिबलिकल स्कृपर्चस्मा (Bibilical Scriptures) परिवर्तित हुँदै छन्।

हो, किरातीको इतिहास लेखिएन । तर म इतिहासकार

नभए पनि मलाई के थाहा छ भने नेपालमा स्वर्णयुग भनिने लिच्छविकालका लिच्छविहरू समयको गर्भमा त्यसै हराएर गए। तर किरातीहरू परापूर्वकालमा पनि थिए -आज पनि छन्। 'युगसंगसंगै विचार पनि बदलिँदो रहेछ। मानिस आफ्नो अहम् र स्वार्थको परिधिभित्र बसी भन सानो हुदै गइरहेछ, पहाडको सुन्तला मधेसमा उम्रेर ज्यामीर पो हुँदोरहेछ। किरातीका रगतका थोपा-थोपा आज छुटाछुद्टै छुट्टिन थालेछ। दोश्रो विश्वयुद्ध जस्तो कालको मुखमा पनि किरातीहरूले काँधमा काँध मिलाएर यमराजलाई चुनौती दिएका थिए। किरातीहरूको त्यो आत्मीयता, त्यो आपसी सहयोग र समकदारी के एक्काइसौं शताब्दीमा रहने छैन त ? के प्रागऐतिहासिक कालदेखि आप्नो अस्तित्व र पहिचानलाई निरन्तरता दिने किराती अब फुटेर लिच्छवी र मौर्यहरू भै सदा सर्वदाका लागि हराएर जाला त ? के तपाईले यसबारे सोच्नु भएको छ ? सन्दर्भ सामग्रीहरु
-चेम्जोंड, ईमानसिंह (१९६६) हिस्ट्री एण्ड कल्चर अव् किराती पीपुल। पुष्प रत्न सागर: काठमाडौ। -प्रधान, कुमार (१९९१) द गोरखा कङक्वेस्ट। विद्यावारिधि थेसिस, कलकत्ता विश्वविद्यालय ।

अक्सफोर्ड यूर्भरसिटी प्रेस: कलकत्ता । प्रपन्नाचार्य, स्वामी (२०पुख वि.सं.) प्राचीन किरात इतिहास । किरातेश्वर प्रकाशन: स्वर्गपुरी रवि, पाँचथर, नेपाल ।
राई, टंकबहादुर (२०पु७ वि.सं.) किरात पहिचानको लागि बितेको बीस वर्ष । शान्ति राई: किरातभूमि, काठमाण्डौ।
राई, रामचन्द्र (२०६४ वि.सं.) प्राचीन किरातीहरूले छाडेका सम्पदाहरू। महेन्द्रनाथ राई: छिनामखु, भोजपुर ।
राई, विष्णु एस. (२०११) खम्बुवानबाट हराएका सन्तानहरू। लेखक स्वयं: कीर्तिपुर।
श्रेष्ठ, शेरबहादुर (२०पु७ वि.सं.) 'शहीदबाट अर्थतंत्र जुटाउँदा' शहीद रामप्रसाद राई स्मारिका अंक । रामप्रसाद राई स्मृति प्रतिष्ठान: काठमाण्डौ। सुधांशु, एस.एन. . $९ ६ ९) ~ ' क े ~ ह ज ु र ल ा ई ~ थ ा ह ा ~ छ ~ ? ’ ~ ' ~$ प्रगति (अर्द्धवार्षिक पत्रिका) पहिलो वर्षः लहरनियाँ, त्रिवेणीगंज ।
लेखक: त्रि. वि. शिक्षाशास्त्र संकाय अंग्रेजी विभाग, किर्तिपुरमा लामो समयदेखि प्राध्यापन गर्दै आउनुभएको छ।

## छीरीयाम्लो श०७० तोसी (साकेला उधौली) चाडको शुभ उपलक्ष्यमा सिमेभूमे, सुप्तुलु, युङखुलु एवं सुम्निमा पार्हाङले हामी सबैको रक्षा गरूत्।

विष्णु कुमार चाम्लिङ राई श्रीमती हर्कशोभा (दुमी) चाम्लिङ राई

तथा स-परिवार वैकुणे-७, भोजपुर

हालः आरुबारी, बौद्ध, काठमाडौं

## निजामती सेवा प्रवेशमा साभा दायित्व

१. विषय प्रवेश

नेपालमा राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दाले चर्चा पाइरहेको वर्तमान अवस्थामा राज्यको पुन : संरचना गर्दा राज्यका सबै संरचनालाई समावेशीमुलक बनाई हरेक वर्ग, क्षेत्र, लिड्ग, जातजाति र समुदायको अधिकार तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्दछ। यसै सन्दर्भमा नेपालको निजामती सेवालाई समावेशीमुलक बनाई उनीहरूको निजामती सेवामा प्रवेश र पहुँच बढाउन निजामती सेवा ऐन, २०४९ दोसो संशोधनले निश्चित वर्ग, क्षेत्र, लिड्ग, समुदाय, पिछ्छडिएको क्षेत्रका लागि केही आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ।

निजामती से वामा गरिएको आरक्षण व्यवस्थालाई प्रत्येक दश वर्षमा पुनरावलोकन गरिने ऐनमा व्यवस्था भएकोले वि. सं.२०७४ सालमा हालको विद्यमान प्रावधानमा हेरफेर हुन सक्ने देखिन्छ। त्यस अवस्थामा भट्ट हेर्दा आदिवासी जनजातिहरूको निजामती सेवामा बाक्लै उपस्थिति देखिन सक्छ, तर उनीहरूको त्यो स्वरुपभित्र हाल सूचीकृत भएका उनन्साठी वटा जातजातिहरू छन् भन्ने कुरा पनि हेक्का राख्नु पर्दछ। यसर्थ जवसम्म ती सबै जातजातिको समान किसिमले निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन। त्यस बेलासम्म समावेशिताको अवधारणाले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्दैन। अर्थात् समावेशीकरणभित्र समावेशीकरण हुनु अपरिहार्य छ । त्यसैले यस विषयलाई अलि गहिराइबाट अध्ययन गर्न आवश्यक हुन्छ।

उनन्साठी वटा सूचीकृत आदिवासी जनजाति मध्ये राई एक जाति हो । राईहरू पनि करिब उनन्तीस थरि भएको अथ्ययनले देखाएको छ। जवसम्म सबै राईहरूको सन्तुलित किसिमले प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन, त्यतिञ्जेल समावेशीकरणको मुद्दा अपुरो रहन जान्छ। कारण, उनन्तीसै थरी राईहरू (अथ्ययनबाट अरु पनि


- सहजीत राई माक्पा-ц, ईलिम, खोटाङ हालः कपन, काठमाण्डौ ।
थपिन सक्ने) को समान र सन्तुलित किसिमले निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व हुनका लारि प्रत्येक राईहरूको उतिकै तवरले प्रतिनिधित्व हुन जरुरी हुन्छ। यसको अर्थ तराजुमा जोख्दा सबै राईहरूको प्रतिनिधित्वको ढकपल्ला बराबरी हुनु पर्छ भन्ने होइन कि निजामती सेवामा सबैको अधिक उपस्थिति हुनु पर्छ भन्ने चाहिं पक्कै हो।


## २. राईहर्को निजामती सेवामा विद्यमान अवस्था

नेपालको निजामती सेवामा हाल पचहत्तर हजारको हाराहारीमा कर्मचारीहरू कार्यरत रहेका छन्। जसमध्ये करिव पन्ध्ध प्रतिशतको वरिपरि मान्रै आदिवासी जतजाति कर्मचारी रहेका छन् भन्ने तथ्याड्कले देखाउँछ। पन्ध प्रतिशतमा पनि पाँच प्रतिशत नेवारको नै रहेको कारण यो अवस्था देखिएको हो। नेपालको निजामती सेवामा राईहरूको के कस्तो अवस्था रहेको छ भन्ने वारेमा भरपर्दो तथ्याङकको अभाव रहेको छ। तर अनुमान गर्दा यो संख्या त्यतिधैरै रहेको छैन भन्न सकिन्छ। निजामती सेवामा जति राईहरूको संख्या देखिएको छ त्यो प्रान तल्लो तहमा अधिक वाहुल्यता रहेको छ। हालसम्म नेपाल सरकारको सचिव तहमा राईहरू पुग्न नसकेको अवस्था छ।

वर्तमान समयमा सह-सचिवहरू जम्मा आठ जना कार्यरत छन्। (हे. निप्सुड अंक ३३) सम्पुर्ण राइहरूकै यो अवस्था देखिन्छ भने त्यसभित्रको दुमी राईहरूको अवस्था कस्तो होला भन्ने विषय प्रष्टै हुन्छ। ०६२/०६३ को जनआन्दोलन पछिका समयहरूमा खासगरिकन निजामती सेवा ऐनको दोसो संशोधन पछि भने राईहरूको निजामती सेवामा आकर्षण बढ़ने ऋम देखिन्छ। जसलाई राम्रो संकेतको रुपमा लिनु पर्दछ।

आदिवासी जनजातिहरूको निजामती सेवामा कम उपस्थिति हुनुको कारणहरू विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान, प्रतिवेदनहरूमा आइसकेका छन् । जसमध्ये एउटा प्रमुख कारण राज्यले यस विषयमा विगतमा उचित ध्यान दिन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो भन्ने बारेमा पनि गहन छलफल र बहस भइसकेका छन्, भइरहेका पनि छन् । विगतमा जे जस्तो कारणबाट पछाडि परेको भएपनि अब सबैपक्षबाट यस विषयमा गम्भिर र सचेत हुनु पर्ने अवस्था आएको छ। सधै राज्यको विगतको कमजोरीको मात्रै आलोचना गरेर आदिवासी जनजाति एवं पछाडि परेका वर्ग, लिङ्ग, जातजातिको गुमेको क्षतिपूर्ति प्राप्त हुन नसक्ने हुँदा यसका लागि आफ्नो/समुदायका तर्फबाट पनि सक्दो प्रयासको खाँचो रहिआएको छ।

आजभोलि जताततै समावेशीकरणको मुद्दाले ठाँउ लिएको छ। त्यसै अनुरुप विर्भिन्न ऐन नियमहरू जारी भएका छन्। विगतका पुराना ढाँचाका नीति नियमहरू संशोधन गरिएका छन्। त्यसै प्रशंगमा स्थायी सरकारको रुपमा रहेको नेपालको निजामती प्रशासनलाई मार्गदर्शन गर्ने निजामती सेवा ऐन संशोधन भई कार्यान्वयन भइरहेको छ। खुलेर भन्नु पर्दा यो व्यवस्थाले त्यस्ता जातजाति, वर्ग, लिड्ग तथा क्षेत्रका लागि केही न केही राहत प्रदान गरेको त नै तर यो व्यवस्था संधै यहि र यस्तै अवस्थामा रहन्छ र राखिराख्नु पई्छ भन्ने कुरा पनि सही नहुन सक्छ। यसर्थ परिवर्तित समयानुसार आफूपनि तयारी रहनु अवको एउटा उत्तम विकल्प हुन सक्छ।

अहिले पनि आदिवासी जनजातिका लागि सत्ताइस प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएकोमा निजामती सेवाभित्रका केही सेवाभित्र माग गरिएको कोटामा उम्मेद्वारार उतीर्ण हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ। यस विषयलाई हेद्दा राज्य पक्षको मात्र कमजोरी छैन कि हामीभित्र पति केही तालमेल नमिलेको स्थिति भने सत्य हो। आगामि दिनमा हुने विज्ञापनमा उम्मेद्वारको अभावमा सिट खाली जाने अवस्थाको सिर्जना आउन दिनु हुदैन। यो अवस्थाबाट पाठ त सिक्तु पर्छ नै भोलिका दिनमा फेरी यस्तै अवस्था दोहोरिएमा प्राप्त अवसर ‘कागलाई बेल पाके’ सरह मात्र हुन सक्छ। यो चुनौति सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिकै हकमा लागु हुन सक्छ भने राई समुदायका लागि यो चुनौती नहुने कुै आउदैन । फनै दुमी राईहरूको लागि त यो एउटा अत्यन्त संवेदनशील विषय बनेर उभिएको छ।

## ३. दुकिराफको भूमिका

वि.सं.२०६丂 को राष्ट्रिय जनगणनाले दुमी भाषीहरूको संख्या ७,६३弓 देखाएको छ। तर यस क्षेत्रका अग्रजहरूका अनुसार देश विदशमा गरी बीसौ हजार भन्दा वढी संख्यामा दुमीहरू रहेको अनुमान देखिन्ध। यसर्थ दुकिराफ समग्र दुमीहरूको साभा उच्च संस्था हो। कुनै परिवारमा एडटा जिम्मेवार मुलीको जे जस्तो कर्तव्य र हैसियत रहन्छ तथा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हाल्छ त्यस्तै र त्यो भन्दा पनि गहन भुमिका दुकिराफले निर्वाह गर्नु पर्दच्छ र गदै पनि आएको छ। यस प्रशंगमा आजसम्म दुकिराफले गरेको सबै कार्य समग्र दुमी समुदायका लागि औधी महत्वका छन् । त्यसमध्ये पनि भाषिक क्षेत्रमा गरेको उन्नति प्रगति र गर्न खोजेका कामहरू अरु समुदायलाई एउटा राम्रो उदाहरण बन्न सक्दछ। अब तिनै जिम्मेवारीको लर्कोमा नेपालको निजामती सेवामा दुमीहरूको के कसरी उल्लेख्य रुपमा प्रवेश हुन सक्छ र कसरी भइरहेको छ ? भन्ने विषय पनि दुकिराफ

तथा यसका भातृ भगिनी संगठनहरूको कार्यसूचीमा थपिनु आवश्यक देखिन्छ।

सुचनालाई शक्तिको स्रोतको रुपमा लिइन्छ। त्यसैले दुकिराफ र सम्पूर्ण दुमी समुदाय यस मामलामा सचेत बन्नै पर्दछ। निजामती सेवा ऐनमा महिला र अपाड्गलाई कमश : तेत्तिस र पाँच प्रतिशत आरक्षण कोटाको व्यवस्था गरिएको छ। दुमी समुदायभित्र के कति र कस्ता खालका अपाड्गता रहेका छन् या छैनन् भन्ने एकिन तथ्याड् भेटिदैन। यस समुदायभित्र साक्षरता प्रतिशत कति छ ? त्यसमा पनि महिला कति ? पुरुष कति ? स्वदेशमा कति ? विदेशमा कति ? जिल्लागत रुपमा कस्तो अवस्था छ ? आदि विषयहरूमा भरपद्दों तथ्याड्कको अभावै रहेको देखिन्छ र भएको तथ्याड्क पनि एकिकृत गरेर राख्न सकिएको देखिदैन। यस्ता विषयमा पनि दुकिराफ जानकार र अध्यावधिक हुँदा संस्थाकै गरिमा उँचो रहन जान्छ । यहाँ यी प्रशंग प्रतिनिधि विषयका रुपमा लिईएको छ। र यस्तो महत्वपूर्ण सुचना तथा तथ्याड़लाई संस्थाले सम्पत्तिको रुपमा राख्न सके संस्था नै धनी कहलिन्छ। साथसाथै सूचना तथा तथ्याड़का लागि संस्था सम्पन्न र धनी हुदा कुनै दुमीजन सुचनाका लारि विपन्न र गरिब हुने प्रश्नै उठ्दैन ।

अभैपनि हामी अधिकांस किरात राईहरू सरकारी आधिकारिक सुचना तथा सन्चारसंग नजिकिन सकेका छैनौ भन्दा फरक नपर्ला। खासगरी लोक सेवा आयोगले कहिले कुन समूह तथा तहको विज्ञापन गर्छ ? काहाँ कसरी परीक्षाको आवेदन दिन सकिन्छ ? कुन विषय लिएर पढेका व्यक्तिले कुन सेवा समूहमा आवेदन दिन पाउँछ ? परीक्षाका लागि तयारी गर्न के कस्तो माध्यम हुन सक्छ ? किन र के का लागि निजामती सेवामा प्रवेश लिने ? आदि विषयमा छलफल र विचार आदानप्रदान गर्न सकिएमा मात्रै पनि निजामती सेवामा यस समुदायको आकर्षण बढ्न सक्छ भन्ने लागछः।

## 8. समुदायको भूमिका

आकर्षणको हिसाबले हाम्रो समुदायका लागि निजामती सेवाको अवसर अभै प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। विगतमा किन आकर्षण हुन सकेन भन्ने बारेमा चिन्तन मनन गरै भोलिका दिनमा के कसरी बढी आकर्षित गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भिर रुपले सोचिनु आवश्यक छ। खासगरिकन राज्यको नीति निर्माण तहमा हाम्रो समुदायको पँहुच दुर्लभ अवस्थामा रहेको छ। तल्लो तहमा पनि प्रवेशको गति धिमा नै रहेको देखिन्छ। राज्यको आसय नीति निर्माण तहमा यस्ता वर्गको उपस्थिति अनिवार्य हुनु पई्छ भन्ने नै हो। राज्यले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायत अल्पसंख्यक, भूमिहीन, सुकुम्बासी, कमैया, अपाङ्ग, पिछ्छडिएका क्षेत्र तथा समुदाय र दून्द पीडितका लागि सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ।

यसका साथै मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अडगहरूमा मधेसी, दलित, आदिबासी जनजाति, महिला, मजदुर, किसान, अपाड्ग, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशिताको आधारमा सहभागी गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर राज्यले लिएको यस्तो नीति र व्यवस्थाले मात्र पछाडि परेका वर्ग, लिङ्ग, जातजातिको छुमन्तरको पाराले समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन, त्यसमा सम्बन्धित समुदाय, वर्ग, लिङ्ग, जातजातिको पनि उतिकै पहल र प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ। यसका साथै राज्यले लिएको यस खालको नीतिबाट प्रत्येक समुदाय, वर्ग वा जातजाति कत्तिको मात्रामा लाभान्वित हुन सके र भइरहेका छन् ? भन्ने कुरामा समेत हरेक समुदायले जानकारी राख्नु उचित देखिन्छ।

संक्षेपमा भन्नु पर्दा वर्तमानमा भए गरेका क्रियाकलापले भविष्यको नतिजाको संकेत गर्न सक्छ। भोलिका दिनमा पिछ्छडिएका जातजाति, वर्ग,

लिड्ग, क्षेत्र तथा समुदायको निजामती सेवामा कतिको फराकिलो उपस्थिति रहन्छ भन्ने कुरा वर्तमानमा गरिने सबै पक्षको प्रयासले निर्धारण गर्दछ। चाहे त्यो प्रयास राज्य पक्षको होस् या पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, लिड्ग या समुदायको होस्। राज्यले यस विषयमा सकारात्मक दृष्टि राख्नु पर्दछ भने यस्ता वर्ग विशेषले पनि सकारात्मक पहल कदमी उठाउनु पर्दछ। जबसम्म पछाडि परेका वर्ग, लिड्ग, जातजाति, क्षेत्र तथा

समुदायको राज्यको सबै अङ्गमा उचित किसिमले प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन त्यतिबेलासम्म समग्र राष्ट्रको सन्तुलित विकास भएको मानिदैन । यसका लागि केही कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गरिदिदैमा राज्यले आफ्लो जिम्मेवारी पुरा भएको ठान्नु हुदैन भने पछाडि परेका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग एवं समुदायले कानुनी व्यवस्था भएकै छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था पटक्कै होईन । यो नै यथार्थ पनि हो ।

# छीरीयाग्लो श०७० तोसी (साकेला उद्घोली) चाडको 

 शुभ उपलक्ष्यमा सिमेभुमे, सुप्तुलु, युउखुलु एवं सुम्निमा पारूहाङले सबैको रक्षा गरून्।

सहजीत हजुर दीक्पा दुमीराई श्रीमती लक्ष्मी (वलक्पा) दुमीराई तथा स-परिवार माक्पा-y, ईलिम खोटाड
 हालः कपन, दुर्गा मन्दिर, काठमाडौं

## छीरीयाम्लो श०७० तोसी (साकेला उद्यौली) चाडको शुभ उपलक्ष्यमा सिमेभुमे, सुप्तुलु, युङखुलु एवं सुम्निमा पारूहाङले सबैको रक्षा गरून्। गुणराज हजुर दीक्पा दुमीराई श्रीमती शुशिला (निरौला) दुमीराई तथा स-परिवार माक्पा-Y, इलिम खोटाङ हाल: धुलिखेल <br> 

## सीमान्त सौन्दर्य बहसमा याक्थुङ साहित्य

ईशाको उन्नाइसौं/विसौं सताब्दीमा मार्क्सेली धारका इटालीय दर्शनशास्त्री एन्टोनियो ग्राम्शी (ई. १५९१-१९३७) र केही दशक यता गायत्री स्पिभाक आदिले उत्तरऔपनिवेशिक तथा सबल्टर्न (निमुखा) अध्ययनको सन्दर्भमा प्रयोगमा ल्याएका स्टेट हेजेमोनी (State Hegemony) अवधारणालाई मैले कतिपयमा प्रवचन र लेखहरूमा नेपालको राजनैतिक परिवेश अनुसार "गौर्खेलौरी राज्य" अनुवाद गर्नु पई्छ भनेर प्रस्ताव राख्दै आएको छु। नेपालको शाहकालीन गोरखा विजय (Gorkha conquest) को राजनैतिक परिवेशमा यो निकै हदसम्म सही अनुवाद ठहर्छ।

समाजविज्ञानको क्षेत्रमा स्टेट हेजेमोनीसँगै कल्वरल हेजेमोनी (Cultural Hegemony) को अवधारणालाई "हिन्दुलौरी" भनी बुभुनु बुभाउनु मनासिबै हुन्छ। ठूलो संख्या साथै प्रभुत्वशालीको रवाफ र प्रभावलाई थप्दै जाँदा नेपाली समाजमा त्यस्ता कैयन् लौरीहरू अस्तित्त्वमा रहेका हुन सक्छन् । यस्तै यस्तै लौरीहरूको मारमा $૪$ जात ३६ वर्णको फूलबारीको नारा लाउँदै भुक्क्याइएको सिरूघारी (हेर्नू रापचा, तुम्याहाङ र यालुङछा ई. २००亏: ण, पादटिप्पणी $y$ ) मा सिरू बाहेकका आदि(मूल)वासी फूलहरू सीमान्कृत अर्थात् किनारीकृत हुनुमा गोर्खे र हिन्दुलौरी निकै हदसम्म जिम्मेवार छन्। यसको पुष्टि गर्न कवि रापचाको 'गमलाको फूल' कवितालाई यहाँ उद्दृत गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ-

## "सखा/सखी,

युगयुगान्तर यसै बित्यो।
र पनि तिम्रो र मेरो आगनमा
न त वशन्त नै फुल्यो।
न त कोइली नै नाच्यो।


- डा. लाल-श्याँकारेलु रापचा हुम्बोल्ट फेलो तथा प्रमुख प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान महाशाखा आजउरा प्रतिष्ठान, जावलाखेल

किनकि,
तिम्रो र मेरो आगनको परिधि फगत् गमला हो।
हामी आफ्न इच्छाले फुल्न पनि सक्दैनौं। हामी आफ्नै इच्छाले भुल्न पनि सक्दैनौं। हामी आफ्नै इच्छाले फैलन पनि सक्दैनौं। मालीको मर्जी,
त्यो पनि फुल्न पहिल्यै ओइलाइ हाल्छौं।
भुल्न पहिल्यै भरी हाल्छौं।
फैलन पहिल्यै टुक्री हाल्छौं।
गमला न हो,
कतै मालीको शूर चढी हाल्यो भने, कथुम्कदाचित दृष्टि परी हालेन भने, हामी गमलाका निरीह फूलहरू गमलाको परिधिसँगे ट्याक्सिन्छों।
ट्याक्सिनुको यो नियतिमा
सखा/सखी,
तिमी र म मात्तै

## साहित्य

गमलाको फ़ल भयौ। ${ }^{1}$
(रापचा ई. २०१०: १-२)
गोर्बेलौरी राज्य आतंकले आदि मूल)वासी आंगनमा "वशन्त र कोइलीको अनुपस्थिति हुनु, आयतन फगत गमलाको परिशि जति हुनु र मालीको मर्जीमा परनिर्भर हुनु साथै ट्याक्सितुको नियती" सौन्दर्य विम्बमा सबल्टर्न वा निमुखाहरूको स्थिति छर्लड्गै प्रष्टिन्छ। सौन्दर्यशास्त्र (Aesthetics) को यस्तो दृष्टिकोण इतिहासशास्त्र (Historiography) ले पनि प्रमाणित गर्दछ-जस्तै: -गोल्खा राज्यमा लिम्बू अक्षर लेख्छु पदुछु देखें सुनेंनभन्नू, लेखें, पढें, देखें, सुनें भनेमा गोल्खा राजाले ज्यान सजाय दिन्छ्रन्, त्यसकारण कसैलाई नभन्नू" (रापचा, तुम्याहाड र यालुछछ्ञ ई. २००६: प९९१ मा उद्धृत, पादटिप्पणी १२४)। इतिहासको त्यो अंध्यारो काल खण्डले याक्थुङ लगायत ओल्लो र माभ किराँतमा अरू आदि( मूल)वासीहरूको भाषा, संस्कृति र पहिचानमाथि नै त्यसताका कति हुर्मत लिइयो होला भन्ने कुराको अनुमान गर्नसम्म पनि कठिन छ।

त्यसको प्रतिफलमा आज हामीले आफ्नो पहिचानमा 'मुखिया, राई, जिमी, देवान, सुब्बा, बहादुर' आदिको कलङ्क शिरोपर गर्नुको विकल्प निस्की रहेको छैन। उल्टै 'बहादुर' हुनुको घमण्डमा हामी असारे भ्यागुतो जस्तो फुलिन्छौं। गोर्खेलौरीको चुटाइ र गोदाइका कारणले भनै सुदूर पूर्व सिक्किमेली सन्दर्भमा छ्योग्याललौरीले सिरीजड्गा हाङ द्वितीयलाई शूली चढायो-मार्ताममा। इतिहासका यस्ता दु:खान्तका पनि दुःखान्त क्षण र कुरूपका पनि कुरूप कुनीतिले आदि(मूल)वासीको सर्वस्वको आयतन "गमलाको परिधि" जति मात्रै हुनु स्वभाविकै हो।

सीमान्तमा खुम्चनु स्वभाविकै हो। किनारामा रहेर रमिते हुनु अनि गौर्खे र गोरेलौरी राज्यको हुँदोमा ताली ठोक्नु र वन्दुक पड्काइ दिनु पनि स्वभाविकै हो। यही नै हुन्-थोपरिएका हाम्रा दैनिकी सीमान्त

क्रियाकलापहरू। थोपरिएका हाम्रा सौन्दर्यहरू। गोर्खेलौरीको नकारात्मक प्रभाव स्वरूप वनेमलाई बनेम, सेर्मालाई शर्मा, ढोल्करलाई ढोका मैना सुनारलाई सुनुवार र अधिकृत अमरदीप सुनुवारलाई सुनार आदि इत्यादि बनाइका छौं जबरजस्त। हाम्रा मौलिक पहिचानमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भन्नु नै सीमान्तमा पारिनुको ज्वलन्त उदाहरण हो। सोको अर्थमा राज्यबाट नकारिनु हो। हाम्रा मौलिक आदि (मूल)वासी सौन्दर्य यसरी नै नस्विकारेकोले सीमान्त सौन्दर्य वहसको दर्कार परेको हो ।

इतिहासको निकट बितेका निमेषहरूमा हामीले केही कोल्टो फेराइको महशुस गदैछौं। रमिते, भरिया, ताली र बन्दुक ठोकुवाको भूमिकाबाट खेलाडीको भूमिकामा प्रवेश गर्ने प्रयाश शुरू गरेका छौं। सोही प्रयाश स्वरूप हामीले अमर तुम्याहाङको नाममा पुर्नजन्म लिएका हौं र लिम्बू साहित्य निर्माणको इतिहास लेखे जमर्को गदैँैं। हाम्रा स्रष्टाहरू लिम्बू साहित्य निर्माणको इतिहास (ई. २०१३) भरी नै खोज्ने, अटाउने, लेखाजोखा गर्न प्रयाश गदैछछौं। यस्तो लागछ-हाम्रा ‘बहादुर' अग्रज ओविई आरवी बेघाले जितेको साम्राज्यवादी भिसी तक्मा भन्दा पनि उच्चकोटीको दमदार कार्य फत्ते गर्न मूलबाटो खनी रहेका छौं। यसले याक्थुङ स्रष्टाहरूलाई उत्प्रेरणा (Motivation) दिने कुरामा दुई मत रहदैन। फलस्वरूप, किराँती-याक्थुड पा:न साहित्यको उन्नयन तथा सीमान्त सौन्दर्यलाई केन्द्रमा प्रवेश गराउन र आप्तै केन्द्र निर्माण गर्नुका साथै सर्वसाधरण विच इतिहास लेखनको परम्परागत बुभाइमा परिवर्तन ल्याउन समेत पनि सहयोग पुग्नेछ। इतिहास लेखनको परम्परागत बुकाइबाट मुक्ति पाउनु अघि हामी यहाँ किराँती-याक्थुङ सौन्दर्यको बहु ल) पाटोलाई नियाली हेर्दछौं। संक्षेपमा साहित्यको उद्गम केन्द्र जीवन ${ }^{1}$ नै भएकोले किराँती-याक्थुछ (लिम्बु) जीवनचक्रको यावत् विशिष्ट भोगाइ र अनुभव तै याक्थुड सौन्दर्य हो । त्यो सौन्दर्यलाई गोर्खेलौरी राज्य

केन्द्रबाट कुनियतवश असमावेशी छेउकुना (Periphery) तिर धकेल्नु भनेको किनारा वा सीमान्तमा पुन्याइनु हो। किनारीकृत किराँती-याक्युङ लोक जीवनचक्रको आदि(मूल)वासी सौन्दर्य मुनि रेखा चित्र न. 9 मा प्रस्तुत छरेखा चित्र नं. १: किराँती-याक्थुङ सौन्दर्य सेरोफेरो

(Source: Adapted from Limbu 2011: 77 and 2010:5)
(योतः रापचा ई. २०११: २० मा उद्धृत)

यहाँ रेखा चित्र न. 9 मा प्रस्तुत सौन्दर्य रूपरेखामा थप सांस्कृतिक, भाषिक तथा धार्मिक आदि अवधारणाहरू जस्तैः माङ्गेन्ना बिग्रनु (विमला तुम्बेवाको कविताबाट), सिलाम साक्माको कल्पना, प्रयोग र विश्वास, खाउमा गर्नु, लवज (Accent), खाहुन (अर्ती), साम्भाङ (छन्द), जगर, लाहा र चुराको व्यापार (विगतमा) को विशिष्टता, च्याउको लागि २४ वटा जति फरक नाम शब्दहरू (हेन्नू रापचा ई. २००९ ख: २३ र २६ 'पोपो नेम्बाङको रूपान्तरण' ) प्रयोग हुनु, के वा च्याब्रुको प्रयोग गर्नु, भौगोलिक गुण, मोच, हाम्लाक्वा, पहिरन, खाना, आद्यपात्रहरू युमा, थेवा, माङ्गेन्ना, खेयोड्ना, साक्मुरा आदिसँग अभ्यस्त रहनु आदि पनि याक्युङ सौन्दर्यका विशिष्टता हुन् । नेपाली माटोकै यी सौन्दर्य सीमान्त अवस्थामा

गुज्राइएका छन् ।
उल्लिखित सीमान्त मौलिक सौन्दर्यलाई सम्फेर दिमागीय काल्पनिक पालाम गाउंदै अब हामी इतिहास लेखनको परम्परागत बुभाइको बोभबाट उन्मुक्तितिर लाग्नेछं। आजसम्म हामीलाई बुकाइएको र बुकदै आइएको इतिहास लेखनको परम्परागत समक भनेको "इतिहास जित्नेहरूको मान्रै हुन्छ"। यस्तो एकल बुकाइबाट मुक्तिको संखघोष गर्नै पर्ने हुन्छ आज हामीले । त्यो संखघोष भनेको "इतिहास जित्लेहरूको मात्रै" नभएर "इतिहास लेख्लेहरूको" पनि हो। हाम्रा युवा अध्येता र प्राज्ञ अमर तुम्याहाङले त्यही प्रमाणित गरेका छन्। हामीले यसलाई त्यसरी नै बुकनु र बुकाउनु पर्दछ। इतिहास त गोर्खेलौरी राज्य संयन्त्रको शासक र प्रशासकको मात्रै पेवा नभएर याक्थुङ लोक-

## साहित्य

जीवनको पनि हो। उनले हामीलाई त्यो परम्परागत बुभाइबाट मुक्ति दिलाएका छन्। त्यसमा हामी धन्य छौं। हाम्रा स्रष्टाहरू धन्य छन्-जो हिजो गुम्नाम थिए। हामी अमरप्रति कृतज्ञ छौं। त्यसको ऋण हामी अमरलाई युगौयुगसम्म सम्कना गरेर पनि चुक्ता गर्न शायदै समर्थ हुनेछौं।

मैले लिम्बू साहित्य निर्माणको इतिहास (ई. २०१३) को खेसा (Draft) पढ्दाको क्षण र पुस्तक आकारमा आउँदासम्म आदि(मूल)वासी साहित्यको इतिहास लेखनको काल विभाजनकममा छुटाउनै नहुने तनाव भनेको थुडसाप (कथ्य वा मुन्धुम) काल नै हो रहेछ । युगौंसम्म पेसाप नभए पनि आदि(मूल)वासीहरू धर्तीमाताको काखमा जिउन सकेकै थिए र छन्। तर थुङसापलाई उनीहरूको दैनदनीय जीवनवृत्तबाट अलग्याउन अत्यन्तै गाह्रो छ। यसर्थ, किराँती-याक्थुङ साहित्यको इतिहास लेखन गर्ने र काल विभाजन गर्ने कममा ई. १७०४ को समय सीमा अनुसन्धाता तुम्याहाङसँगै अरू लेखकहरूले पनि तोक्ने हो भने सृष्टि कालदेखिको निरन्तर याक्थुङ थुङसाप सौन्दर्य खुम्चने सम्भावना देखिएको छ।

याक्युड लोक-जीवन जिउँदो इतिहास भएकोले पेसाप भन्दा थुडसाप जीवन्त हुन्छ । किनभने इतिहासको हामीले पेसाप रूप लेखुँ वा नलेखुँ-त्यो निरन्तर बगी रहने प्रवाह हो। त्यो निरन्तर प्रवाह नै थुडसाप हो। पेसापको जननी नै थुडसाप हो। जननीलाई भुलेर कसैको पनि इतिहास निरन्तर चली रहन्छ भनी कसैले भन्दछन् भने त्यो दाबी त्यति तार्किक ठहर्न गाहो पर्दछ। पक्कै आफुले याक्थुङ पहिचान दाबी गर्नेहरूको जीवनवृत्तबाट त भनै मुन्धुम वा थुडसाप (तल रेखा चित्र नं. २) लाई अलग गर्नु प्रायः असम्भव नै ठहई्छ। मुन्धुम नै उनीहरूको सौन्दर्य उद्भवको विन्दु होजसलाई गोर्खेलौरी राज्य कुनीतिले किनारा वा पाखा लगाएको थियो र अभै सुदूर-पूर्व पाखामै छ। अर्थात्

सीमान्तमा धकेलिएको छ। तलको रेखा चित्रमा हार्मी मुन्धुम कसरी सम्पूर्ण किराँती दिनाचर्यमा भिजेको हुन्छ भन्ने तथ्यसँग प्रस्टिने प्रयत्न गर्दछौं। रेखा चित्र न. २: सम्पूर्ण किराँती भाषिक-सास्कृतिक समूहको केन्द्रविन्दु मुन्धुम
(हेर्नू रापचा जहींतहीं र अतीत मुखिया ई २०१३: १६ मा पनि उद्धृत)


## संकेषप ए चिन्त

भजिर $=$ भौतिक, जीव र रसायनशास्त्र
चनुचा $=$ चलन, नुला र चाड

- = अनन्ता ₹ बहुल सम्मावना
= चक्रीय दिशा घडी-सुईको विपरित
(सोत: रापचा ई. २०११ को मुकानूळ मुन्दुम रेखा ०६८ पछि)
किराँती-याक्थुङ साहित्यको इतिहास लेखनलाई केलाउँदा बढी साहित्य लेखन मुन्धुममै आधारित भाए लेखिएको पाउन सकिने सम्भावना उच्च छ। त्यो नै यस्तो बहसको लागि मौलिक आदिवासी सीमान्त सौन्दर्य हो। अधि नै उल्लेख गरी सकिएको गोल्खा भाषिक तथा सांस्कृति साम्राज्यवादको गोर्खेलौरी पेलानलाई थाम्न नसकेर सत्यहाङमा धारभित्र हिन्दुलौरीको कतिपय विचलित काट्ने-टाँस्ने (Cut-paste) परम्परा त फाल्गुनन्द यसो नभएर विक्रमको चौधौं शताब्दीसाँ जयस्थिति मल्लले शुरु गरेका हुन्। भो भैगो अव्व थुडसापको ढुकढुकी तोडेर कतिन्जेल चल्छ र काटते टाँस्ने आत्मघाती परम्परा ? कतिन्जेल पत्याई रहतु
"न्याय नपाए गोरखा जानू" को जालभेल ? अमर जस्तै प्रयत्नरत रहौं-एक दिन माङ्गेन्ना सप्रने नै छ।

त्यस दिन सार्वभौम नेपाल राष्ट्र भित्रै गोर्खेलौरी राज्यको पिल्सिाइबाट उन्मुक्त लिम्बुवान प्राप्त हुने नै छ-अमरको कृति जस्तै। यस शर्त लागू हुने छैन। उन्मुक्त सीमान्त याक्थुङ सौन्दर्य पनि सबल गणतन्त्र नेपालको केन्द्रविन्दु बन्ने नै छ। त्यस्तो सान्दार सबल केन्द्र जहाँ सहस्र गुमनाम स्रष्टाहरूले नेपाली राष्ट्र साहित्यलाई विश्व-साहित्य सामु प्रतिस्पर्धी बनाउने छन्-समावेशी सहभागितामा। त्यस बखत मात्रै किराँती-याक्थुङ साहित्य र साहित्य इतिहास लेखनको सीमान्त सौन्दर्य बहस सार्थक हुनेछ। गमलाको परिधि लिम्बुवानभरि नै फराकिने छ।

आशा गरौं-युमा र इँगी याब्रेले हामी अस्विकृत सीमान्तहरूको प्रार्थना सुन्ने नै छन्। अथक प्रयत्न जारी राखौं।

## सन्दर्भसूची

मुखिया, अतीत (ईश्वर किरण सुनुवार). सं. २०७० (ई. २०१३). आदिवासी सौन्दर्यशास्त्र: किराँती-कोँइच (सुनुवार) थे:नीको एक सैद्धान्तिक अध्ययन. काठमाडौं: किराँतविज्ञान अध्ययन संस्थान. रापचा, लाल-श्याँकारेलु. सं. २०६७ (ई. २०१०). अदेखा फूलका गीतहरू काठमाडौं: किराँतविज्ञान अव्ययन संस्थान.
--सं २०६६ (ई. २००९). नेपालको आदिवासी किराँती जाति सेरोफेरो: ओल्लो, माभ र पल्लो किराँत. काठमाडौं: किराँतविज्ञान अध्ययन संस्थान.
रापचा, लाल-श्याँकारेलु, यालुङ्छा, वाग-आयाग्यामी र तुम्याहाङ, अमर. सं. २०६प (ई. २००६). इन्डोनेपाल किराँती भाषाहरू: विगत, समकालीन परिवेश र भोलिका चुनौतीहरू काठमाडौं: किराँतविज्ञान अध्ययन संस्थान.
तुम्याहाङ, अमर. सं. २०७० (ई. २०१३). लिम्बू साहित्य निर्माणको इतिहास. काठमाडौं: याक्थुड साप्सक अकादमी.
Limbu, Ramesh K. 2011. 'YaBlang: An intangible Limbu Cultural Heritage', Contributions to Nepalese Studies, 38, 1: 75-92.
---- 2010. Performance in Limbu Mundhum: A Study of Cultural Representation. MPhil. Diss., Tribhuvan University, Kirtipur.
Rapacha, Lal-Shyãkarelu. 2011. 'Indigenous knowledge systems in Kiranti-Kõits Mugdum, Readings on Indigenous Culture and Knowledge [Culture and Development in Nepal Series-II]: 13-32.

* यो समालोचनात्मक आलेखको पहिलो लिखित खेसा २१ असार २०७० (अर्थात् $y$ जुलाई २०१३) शुक्रवारको दिन किरात याक्युङ चुम्लुङ भंवन, ललितपुरमा एक बहस गोष्ठीमा प्रस्तुत गरिएको थियो। तर कला जीवनका लागि नभएर कला कलाकै लागि भन्ने वचारका पक्षधरलाई त्यस्तो नलाग्न सक्छ। मचाहिँ जीवनका लागि कलाको पक्षधर भएकोले सौन्दर्यको केन्द्र जीवनलाई नै मान्दछु।

> छीरीयाग्लो श०७० तोसी (साकेला उद्वौलीी चाडको शुभ उपलक्ष्यमा सुप्तुलु, युडखुलु एवं सुम्नीमा पारूहाङले हामी सबैको रक्षा गरून्।

> नवराज चाम्लिड राई मधुकला (दुमी) चाम्लिङ राई सप्तेश्वर- $\tau$, चिउरीखर्क खोटाङ हालः भक्तपुर

## महिला इ सीउअ <br> (CEDAW)

'महिला’ मानव जाति भित्रको ‘स्र्री’ जाति हुनू, जसले आफूजस्तै स्वरूपका सन्तान उत्पादन गर्न सक्छे/गर्छे। सन्तान उत्पादन गर्ने कममा सुविधावच्चित कति महिला आमाहरूले अकालमै मृत्युवरण गर्न बाध्य हुन्छन्। महिलाले सन्तान उत्पादन गर्नुपर्ने प्रकृतिको बाध्यकारी नियमानुसार स्त्रीजातिले सृष्टिकालदेखिय यो जिम्मेवारी बहन गदैं आएको छ। यो जिम्मेवारी बहन गर्दा भोग्नुपर्ने पीडा, अनुभव र अनुभूति त्यो पुरुष जातिले कहिल्यै पनि गर्न सक्तैन/पाउद्दैन । स्त्रीजातिको यो विशिष्ट र अहरणीय हक/अधिकार हो। यसलाई बाँड्न, साट्न वा हस्तान्तरण गर्न नसकिने प्रकृतिको नियम छ। यस अर्थमा पुरुष जातिभन्दा प्राकृतिक हिसाबले स्वीजाति नै अधिकारयुक्त र शक्तिशाली हुन्छ। तर मानवजाति विश्वमा सबैभन्दा स्वार्थी प्राणी भएको हुनाले पितृसत्तासोंच हाबी मानव संसारमा पुरुष जातिले अरू अधिकारको बढी उपयोग तथा उपभोग गरिरहेको यथार्थ बताइरहनु पर्दैन। नारी आदिम युगमा प्रभुत्वशाली तथा शक्तिशाली थिइन् । शिकारी युगमा आएर नारीको उदारता तथा कोमलताको फाइदा उठाई पुरुष जातिले नारीको अधिकार खोसी उनीहरूलाई घरको चार दिवारभिन्र बन्द/कैद गरिएको हो, भन्ने कुरा यहाँ उजागर गरिरहनु पर्दैन।

यस बेलादेखि नै यता नारी जहिले पनि बन्धनमिन्रै रममल्लिएर बस्तुपर्ने विवशता छ। सानी छँदा (छोरी वा चेली हुँदा) बाबु वा माइतीको नियन्त्रणमा, पत्नी वा श्रीमती हुँदा पति/लोग्नेको नियन्त्रणमा र आमा भएपछि छोराको नियन्त्रणमा रहन र बस्नपर्ने अमूक नियम नै समाजमा बनेको

## - अधिवक्ता शान्तिकुमारी राई

छ। जानेर वा अन्जानमा नारीले यो नियन्त्रणलाई सहज रूपमा लिएको पनि पाइन्छ। तर यसभित्र डरलागदो 'दासता' लुकेको शायद थौरै नारीले मात्र बोध गरेको हुन सक्दछ।

नेपाल विश्व मानचित्रमा एउटा सानो मुलुक हो। यो मुलुक सानो भए तापनि यहाँ जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधता छ। राष्ट्रिय जनगणना, २०६Б अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या $२, ६ ૪, ९ ૪, \% ० \gamma$ मध्ये $\% १ . \% \%$ संख्या महिलाको रहेको छ। अर्थात् महिलाको कूल जनसंख्या १,३६,४३,४६३ रहेको छ। साथै सोही तथ्यांकअनुसार नेपालमा १२६ जातजाति रहेको र १२६ जातजातिभिन्र प्र. प\% महिलाको संख्या रहेको देखिन्छ।

प्रत्येक जातजातिमा महिला वर्ग पछाडि परेकै छ/पारिएकै छ। जुनसुकै जातजाति वा समुदायका भए पनि स्वभाविक रूपमा महिला पछाडि नै छन् । पछाडि पर्नुकै कारण अधिकारमा पनि पछाडि नै छन्। अधिकारमा पछाडि पर्नु भनेको राज्यको दोस्रो दर्जाका नागरिक हुनु हो। दोसो दर्जाको नागरिक भनेको जहिले पति प्राथमिकतामा नपर्नु हो।

नेपाली समाज पितृसत्ताहाबी, हिन्दू

संस्कारयुक्त भएकोले महिलालाई 'आइमाई केटाकेटी' ठान्ने, सन्तान उत्पादनको साधन मात्र मान्ने मानसिकताबाट ग्रसित भएको हुनाले महिला जहिले पनि 'दासी' को रूपमा गणना हुन्छिन्। यो त समग्र महिलाकै समस्या हुन्।

माथि उल्लेख भइसकेकै छ कि नेपालमा १२६ जातजाति छन्। यी १२६ जातजाति अन्तर्गत १२६ नै जातजाातिका महिला छन्। अत: 'महिला' भनेर मात्र पुरदैन। त्यो महिलाको आफ्नो पृथक पहिचान छ, पृथक अस्तित्व छ, पृथक अस्वित्व छ। अर्थात् महिला भन्न साथ आदिवासी जनजाति महिला, तागाधारी महिला, दलित महिला, मधेसी महिला, मुस्लिम महिला आदिको आ-आफ्नै पहिचान छ। अतः महिला सबै एउटै होइनन्, जैविकीय हिसाबले एउटै भए पनि पहिचानको हिसाबले बिलकूल फरक छन्।

नेपालको कूल जनसंख्यामध्ये महिला $4.9 .4 \%$ छन् भने यस $\Varangle 9 . \% \%$ लाई शतप्रतिशत मान्दा त्यसमध्ये ३ू\% (९२,७३,०७६) जनसंख्या आदिवासी जनजाति महिलाको रहेको छ।

आदिवासी जनजाति महिला भन्नाले आफ्नै भू-क्षेत्र, मातृभाषा, पृथक संस्कृति, परम्परागत रीतिरिवाज, बेग्लै सामाजिक संरचना, लिखित वा अलिखित इतिहास हुनुका साथै हिन्दू वर्णाश्रम अन्तर्गत नपर्ने जातिका महिला भनेर बुभ्नुपर्दछ।

आदिवासी जनजाति महिलाहरू आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनैतिकलगायत हरेक क्षेत्रमा पछाडि पर्नुका साथै सास्कृतिक र भाषिक हिसाबले पनि राज्यबाट बहिष्कृत तथा किनाराकृत अवस्थामा छन्। अर्को भाषामा भन्दा उनीहरू तेहरो शोषण (Tripple discrimination) का शिकार भएका छन् । जस्तो-
9. महिला भएका कारणले लैड्ग्गक विभेदमा पर्नु,
२. आदिवासी जनजाति भएका कारणले जातीय विभेदमा पर्नु,
३. आदिवासी जनजाति महिला भएका कारणले जातीय तथा लैड्गिक विभेदमा पर्नु ।

आदिवासी जनजाति महिलाको तुलनामा अन्य तागाधारी महिलाहरू कम शोषण र विभेदमा परेको पाइन्छ। तागाधारी महिलाहरू आर्थिक रूपमा पछि परे पनि शैक्षिक, धार्मिक, भाषिक र सांस्कृतिक रूपमा आदिवासी जनजाति महिला, मधेशी महिला र दलित महिलाभन्दा अगाडि नै छन्। त्यस्तैगरी दलित महिलाहरू आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक. रूपमा पछि परे पनि धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूपमा आदिवासी जनजाति महिलाको तुलनामा कम विभेद र कम शोषणमा परेका छन् । तागाधारी महिला र दलित महिलाको भाषा, धर्म, संस्कृति आदि राज्यद्वारा संरक्षण तथा संवर्द्धन गरिएको अवस्था छ। तर आदिवासी जनजाति महिलाहरूको हकमा उनीहरूको पहिचान तथा अस्तित्वलाई समेत राज्यबाट स्वीकार नगरिएको अवस्थाले गर्दा भन् भन् उनींहरूको पहिचान र अस्तित्व लोप हुने खतरामा पुगेको छ। अतः मूलधारका तागाधारी महिलाहरूको स्तरमा पुर्याउनको लागि सकारात्मक विभेद () को आधारमा आदिवासी जनजाति महिलाहरूलाई तत्कालको लागि राज्यद्वारा सबैखाले अवसर प्रदान गरिनु पर्दछ।

समग्रमा हेर्ने हो भने देशको आधि जनसंख्या ओगट्ने महिलावर्ग पुरुषको तुलनामा पीछडिए कै अवस्थामा छन् र महिला-महिलाबीच हेर्ने हो भने पनि कुनै न कुनै रूपले सबै महिला थोर बहुत पछाडि नै परेको अवस्था विद्यमान छ। अतः जातीय विविधतासहितको सबै महिलाहरूलाई जातीय

## नारी स्तम्भ

जनसख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यद्वारा राज्यको हरेक अंग, तह र निर्णायक स्थानमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

राज्यले समन्यायिक हिसाबले व्यवहार गर्दैन, न्यायनिसाफ गर्दैन र विभेदपूर्ण वा पक्षपाति रूपले महिलाप्रति व्यवहार गई्छ भने महिलाहरू त्यसको प्रतिरोध एवं प्रतिकार गर्न पछि पर्दैनन् । किनकि मान्छे, सचेत प्राणी भएको हुनाले जब उसमा अन्याय, विभेद, अत्याचार वा दवाव परेको महशूस गर्दछ, तब उसले त्यसबाट मूक्ति पाउन विद्रोह गर्दछ वा छुटकारा पाउने उपायको खोजीमा लागदछ। यसको एउटा उदाहरण हो- पूर्वी नेपालको योगमाया न्यौपानेले अरुण नदीमा (हाम फालेर) सामूहिक आत्महत्या गरे / गराएर पितृसत्तासोँचको विरुद्धमा विद्रोह गरेकी थिइन् । यस घटनाबाट तत्कालीन सत्तामा खैलाबैला मच्चिएको थियो। यो घटना समाज र राज्यद्वारा गरिएको महिलाप्रतिको विभेद र अन्यायविरुद्धको एउटा विद्रोह थियो । अभ भन्नैपर्दा तत्कालीन पितृसत्ता कट्टर हिन्दू संस्कारप्रतिको यो एउटा सशक्त आन्दोलित मनको प्रतीक थियो । अतः यसको नेतृत्व पनि तागाधारी हिन्दू समाजको एक नारीले नै गरेकी थिइन् । यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने तत्कालीन तागाधारी हिन्दू समाजमा महिलालाई चरम विभेद, अन्याय, शोषण र अत्याचार गरिएको हुँदा त्यसको प्रतिकार स्वरूप त्यहीं समाजबाट महिलाद्वारा सामूहिक आत्महत्या गरेको देखिन्छ। यो घटना यथार्थमा नेपालको तत्कालीन समयको एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो ।

लैड्गिक विभेद नेपालमा मात्र होइन, विश्वमा पनि विद्यमान रहेको हुँदा विश्वका अन्य महिलाहरूले पनि महिलाविरुद्ध हुने विभेद र अन्यायको अन्त्यको लागि विभिन्न समयमा आन्दोलन चर्काएको बेहोरा थाहा पाउन क्लारा जेट्कीनको नाम नै काफी छ।

आधा आकाश ढाक्ने, आधा धर्ती ओगट्ते विश्वका महिलाले आफ्नो मुक्तिको लागि विभेदका विरुद्धमा विभित्र समय र स्थानमा विद्रोहको आवाज बुलन्द पार्दै सशक्त आन्दोलन गरेको इतिहास साक्षीं छ। यसरी विश्वका विभिन्न स्थान र समयमा भएको विद्रोह र आन्दोलनको परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations Organization-UNO) को महासभाले सन् 99 ज९ डिसेम्बर 95 तारिखमा सीडअ (CEDAW) पारित गयो । CEDAW को पूर्ण रूप (Full form) Convention on the Elimination of All forums of Discrimination Against Women) हो। अर्थात् महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, $9 ९ ७ ९$ हो। महिलाविरुद्ध भेदभाव भन्नाले राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक वा अन्य कुनै पनि विषयमा लिड्गको आधारमा गरिने कुनै पनि प्रकारको भेदभावलाई जनाउँछ। यो महासन्धिलाई महिलाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार-पत्र/दस्तावेज (International Bill of Rights of Women) पनि भनिन्छ।

CEDAW महासन्धिले विश्वका महिलाविरुद्ध हुने सबैखाले विभेद उन्मूलन गरी महिला र पुरुषबीच समानता कायम गर्ने तथा महिलाहरूको मानवअधिकारलाई कानुनी मान्यता दिई ती अधिकारको संरक्षणको लागि पक्ष राष्ट्रहरूलाई कानुनी दायित्व समेत तोकेको छ। यस महासन्धि पारित हुन अगावै पनि महिला र पुरुषबीच समान हैसियत कायम गर्न विभिन्न किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज/लिखतहरू पारित भएका छत्। तर पनि महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव अभै पनि कायम नै रहेकोले विश्वमा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका सबै स्वरूपका भेदभावहरूलाई उत्मूलन गर्न पक्ष राष्ट्रहरूले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नु महिला महासन्धि (CEDAW) को

मुख्य उद्देश्य रहेको छ।
यो महासन्धिको जम्मा ३० वटा धारा र ६ वटा भाग रहेको छ। यी विभिन्न भाग तथा धाराहरूमा लिड्गको आधारमा गरिने/हुने सम्पूर्ण विभेद निषेधको व्यवस्था गरिएको छ। यसले. खास गरेर महिलाहरूलाई कानुनको दृष्टिमा पुरुष सरहको समानता प्रदान गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ। अर्थात् पुरुषहरूले उपभोग गर्ने सबै अधिकारमा महिलाको पनि समान हैसियत र अधिकार हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यो महासन्धि (CEDAW) सन् १९६१ सेप्टेम्बर ३ देखि लागू भएको हो। नेपालले यसलाई सन् १९९१ अप्रिल २२ मा विनाशर्त अनुमोदन गयो। राज्यले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्कौतालाई स्वीकार वा अनुमोदन गरेपश्चात् त्यसको पालना एवं कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व सिर्जना हुन्छ। यस सम्बन्धमा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ मा भएको कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्था यसप्रकार छ- नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा (९) बमोजिम नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै

सन्धिको कुरा प्रचलित कानुनसंग बाभिएमा बाभिएको हदसम्म नेपाल प्रचलित कानुन अमान्य हुने छ र सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुनसरह लागू हुनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३(ड) अनुसार राज्य पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्कौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

यसरी नेपाल सरकार वा राज्य पक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्कौताको व्यवस्थालाई मान्ने तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कानुनी तथा संवैधानिक दायित्व सरकारलाई तोकिएको छ। तर बिडम्बना ! नेपाल सरकारले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न त के, त्यसलाई सामान्य रूपमा लागू गर्न समेत नेपाल सरकार उदासीन रहेको अवस्था छ।

पंक्तिकार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मस्यौदाकार, नेपाल कानुन आयोगको पूर्वसदस्य, किरात राई चाम्लिङ खाम्बातिम, किरात राई सांस्कृतिक कलाकार संघ र राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघका केन्द्रीय सल्लाहकार तथा लाहुर्निपका अध्यक्ष हुन् ।

# जावोम्लो / छीरीयाक्लो श्००० (सकला उदौली) चाडको शुभ उपलक्ष्यमा सुप्तुलु, युडखुलु, रिमेम, नायम, एवं सुम्निमा पार्हाङले हामी सबैको रक्षा गरून्। 



# सुरेश मुरह ब्रस्पा दुमीराई श्रीमती दीपकला दीम्मचु दुमीराई <br> तथा <br> स-परिवार 

लाम्दीजा-६, हल्खुम, खोटाङ, हालः धरान-१प, सुनसरी

## Lexical Similarities in Kiranti languages: evidences from Koyee, Dumi and Sampang

## 1. Introduction

This article deals with the lexical similarities in Kiranti languages namely Koyee, Dumi and Sampang. These languages tend to appear as neighboring languages each other (Hanâon, 1991), in that they share the geographical distribution closer. In addition, these languages stand out as the boarder languages of the Majh Kirant and Pallo Kirant Limbuwan.

Of them, Koyee language is one of the northern most Kiranti languages as spoken in Khotang district. The term 'Koyee' refers to the people as well as the language they speak. The latest census 2011 gives the number of mother tongue speakers as 1,271 which is 0.0054 percent of the total population $26,495,504$. But this data need more exploration.

Dumi is another Kirati language spoken in northern part of Khotang district, Sagarmatha Zone, in eastern Nepal. Mainly this language is spoken in Kharmi, Jalpa, Baksila, Sapteshwor and Makpa (KhaJaBaSaMa). Dumi people use Dumi Radu as ethno-name, whereas they call their language Dumi bra which means Dumi language. They suppose to have been around 2,500 speakers (Dumi Kirant Rai Funsikim, 2069) but the census 2011 reports that Dumi Speakers are 7,638. Sampang is also one of the Kiranti (Rai Kiranti) languages. It is spoken upriver portion of the Tap Khola. This language is spoken in Baspani, Khartamchha, Phedi, Patheka (Ethnologue, 2012:79). The census 2011 shows that 9,780 as the mother tongue speakers.


## 2. Methodology

### 2.1. Data

The 210 wordlists 1 were elicited in three distinct languages from mother tongue speakers2 compiled them with phonetic transcriptions and cross checked from each other.

### 2.2. Tools

In the study, WordSurv (Wimbish, 1989), a tool primarily used to determine the genetic relationship of the language, is used to identify the potential linguistic or genetic relationships in Koyee, Dumi and Sampang.

## 3. Data analysis

### 3.1 Language variations

Of 210 lexical items, only 200 were administered among three Kiranti languages. This is because that10 lexical items were not relevant in most of the Kiranti languages such as cabbage, cauliflower, etc. which were ignored. Since the Kiranti languages are mainly spoken in the hilly region, eastern part of Nepal, we were not able to mate some of the lexical items which are preferably used in terrain region. Then, the collected lexical items were entered into the computer software called 'Wordsurv (Wimbish, 1989). With the help of this soft ware
programme, the comparative analysis of the lexicon variations was carried out.

### 3.2 Tally form of the lexical variation

The tally form of the lexical variations from the three distinct Kiranti languages: Koyee, Dumi and Sampang, (hence forth, Koyee (K), Dumi (D) and Sampang $(S)$ is presented in table 1.1. Table 1.1: Tally form of the lexical variation Language Koyee (K) Dumi (D) Sampang (S)

| Koyee (K) | 200 | 95 | 79 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Dumi (D) | 95 | 200 | 81 |
| Sampang (S) | 79 | 81 | 200 |

The table 1.1 shows that 95 lexical items are similar out of 200 between Koyee and Dumi whereas 79 between Koyee and Sampang. As can be seen in the Table 1.1 and figure 1.1, we find 81 lexical similarities between Dumi and Sampang.
Table 1.2: Lexical comparison (in percentage)

| Language | Koyee (K) | Dumi (D) | Sampang (S) |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
| Koyee (K) | $100 \%$ | $47.5 \%$ | $39.5 \%$ |
| Dumi (D) | $47.5 \%$ | $100 \%$ | $40.5 \%$ |
| Sampang (S) | $39.5 \%$ | $40.5 \%$ | $100 \%$ |

Table 1.2 shows the statistical information of Koyee, Dumi and Sampang in percentage. Being based on Koyee language, two other languages Dumi and Sampang were compared. Since Koyee is supposed to be a core point (for this study purpose), it holds $100 \%$. Being based on the Koyee language, the rest oftwo languages were compared. In the comparison, we found the Koyee sharing the most similarity ( $47.5 \%$ ) with Dumi. But the Koyee shares lexical similarities to Sampang less than Dumi which shows 39.5 \%. In comparison to Sampang, Dumi shares $40.5 \%$ that show Dumi is closer to Sampang than Koyee. The statistical data show that Koyee is closer to Dumi and Dumi is closer to Sampang.

## 4. Morphophonological variations

In this section, we analyze the lexical items from morphophonological point of view. In fact, there are found changes in lexical items while scouting one language to other languages. Changes as we find are simple to complex. We find somewhere phonetic changes whereas we find phonological changes as well. In our observation, we found even morphological deviations.

### 4.1 Deletion

There are plenty of examples of deletion in three distinct languages. Only slight variable lexicons have been observed in the examples (1a-e) where proto-form has been traced out based on (Benedict, 1972).
(1). . miksi $(\mathrm{D})>m i s i(\mathrm{~K})>m u(\mathrm{~S})>$ 'eyes'
b. $\operatorname{lu\eta }(\mathrm{S})>l u(\mathrm{~K})>l u(\mathrm{D})$ 'stone'
c. $m i n(\mathrm{~S})>m i(\mathrm{~K})>m i(\mathrm{D})$ 'fire'
d. $n u \eta(\mathrm{~S})>n u(\mathrm{~K})>n u(\mathrm{D})$ 'name'
e. $h i n(\mathrm{~K})>h i$ : $(\mathrm{D})>h i(\mathrm{~S})$ 'blood'

In the example (1a), Koyee exhibits deletion of $\mathbb{K}$ and so does Sampang. But Dumi has still retained it with dual suffix marker <-si>. This is because the proto form of 'eyes' is 'mik~ myke * (Benedict, 1972: 207). In (1b), Sampang retains luk'stone' as the proto-form since the proto-form of stone is luK* as in (ibid: 209). Koyee and Dumi shows shortening in the lexicon mi 'fire' whereas Sampang has still in/ as in the example (1c). It tends to appear as closer to proto-form miy* 'fire' (ibid. 203). There is deletion of nasal sound $/ K /$ in Koyee and Dumi whereas Sampang possesses it that is closer to proto-form. In the example (1e), we can see shortening lexicon as hi: and hi in Sampang and Dumi respectively whereas Koyee exhibits originality, in a sense that it is closer to proto-form.

### 4.2. Vowel harmony

There are certain processes of vowel

## Research

harmony which can be analyzed in the examples (2a-f). Vowel shortening and the process of backness and fronting are immensely found in the data we have collected.
(2) a. ljam $S>$ lem $K>$ lem $D>$ 'tongue'

c. $s i(\mathrm{~K})>s u(\mathrm{D})>s a(\mathrm{~S})$ ' meat'
d, $\operatorname{siru}(\mathrm{K})>\operatorname{sura}(\mathrm{D})>\operatorname{sira}(\mathrm{S})$ 'rice'
c. $\operatorname{biramsi}(\mathrm{K})>\operatorname{bursa}(\mathrm{D})>\operatorname{birosi}(\mathrm{S})$ 'chili' $^{\prime}$
f. $\eta(\mathrm{K})>\eta u(\mathrm{D})>\eta x(\mathrm{~S})$ 'fish'

In the example (2a), we find lyam* tongue' appears to be the proto-form of Tibeto-Burman (henceforth, TB) languages. Of the three languages, Sampang retains it whereas Koyee and Dumi exhibit vowel shortening. Sampang (S) as in (2b) shows the proto-form as nam* 'sun' the way TB exhibits nam* 'sun' as proto-form. Sampang still retains proto-form sa* as the TB feature (ibid. 216). The proto-form of ' fish' is Kja* whereas Sampang has Ka, Dumi Ku and Koyee Ki.

### 4.3. Insertion

In the observation of Proto-Tibeto form, we find few lexicons being inserted. Consider the following examples.(3)

$$
\begin{aligned}
& \text { a. } \operatorname{lamdu}(\mathrm{K})>\operatorname{Ismdu}(\mathrm{D})>\operatorname{lam}(\mathrm{S}) \text { 'path' }
\end{aligned}
$$

In the example (3a), we find the TB protoform lam* 'path' where Koyee and Dumi exhibit du as inserted morpheme. <-mu>, <-nu> and <ma> are inserted as the infinitive markers in the root verb of Koyee, Dumi and Sampang respectively.

### 4.4. Aspiration

In our observation, we found the lexical items aspirated as can be seen in (4).
a. $\operatorname{kim}(\mathrm{K})>\operatorname{kim}(\mathrm{D})>k{ }^{\text {个 }} m(\mathrm{~S})$ 'house'
b. $d z^{h} \operatorname{ara}(\mathrm{~K})>d z a r a(\mathrm{D})>d z^{\text {hara }}(\mathrm{S})$ 'all'
c. ts $^{h}{ }_{1 \text { SSi }} \Gamma u s i(\mathrm{~K})>{ }^{\prime}$ tsasirusi $(\mathrm{S})$ 'fruits'
d. bulumu( K ) $>$ bulnu( D$)>b^{\text {h}}$ ulma $(\mathrm{S})$ 'to turn/ return'

This is how aspiration takes place in three distinct languages: Koyee, Dumi and Sampang. The proto-form kim* 'house' is mated to Koyee and Dumi. But Sampang possesses the aspirated form as kiom 'house'. Sampang and Koyee as can be seen in the example (4b), we find the lexicons aspirated whereas Dumi has nonaspirate d lexicon.

### 4.5. Nasalization

In the data collected, we got some lexicons being nasalized. They can be observed in the examples (5a-e).
5. a. $t \wedge p a(\mathrm{~K})>t \wedge p u(\mathrm{D})>t o ̃ p a(\mathrm{~S})$ 'husband'

c. $t^{h} O(\mathrm{~K})>t^{h} O(\mathrm{D})>d \tilde{o}(\mathrm{~S})^{\prime}$ year'
d. halo $(\mathrm{K})>\operatorname{hina}(\mathrm{D})>$ hallô $(\mathrm{S})$ 'when'
e. $a \eta(\mathrm{~K})>\Delta I(\mathrm{D})>\operatorname{ka\eta a}(\mathrm{S})^{\prime} \mathrm{I}$ '

In comparison to Koyee and Dumi, Sampang exhibits the nasal features more. In the example (5a), the lexical itemes tapa and tOEpu (as in Koyee and Dumi) have been nasalized in Sampang as toPpa 'husband'. Similarly, lexical item toPma 'wife' has been nasalized in Sampang whereas Koyee and Dumi donot exhibit nasal feature. So is the case in $(5 c-d)$.

## 5. Conclusion

Kiranti languages like Koyee, Dumi and Sampang seem to be close languages. On the basis of these parameters we cannot differentiate the level of the variation of the language. Lexical item alone does not determine the linguistic competence. For this grammatical sketch is must. However, we observed the lexical items thinking these languages are geographically closed. So, based on Koyee, two other languages Dumi and Sampang were compared where we found lexical similarities. In the comparison, the Koyee shares the most

## Research

similarity ( $47.5 \%$ ) with Dumi. To the contrary, Koyee shares lexical similarities to Sampang less than Dumi which shows 39.5 \%. Dumi shares $40.5 \%$ with Sampang that show Dumi is closer to Sampang than Koyee. The statistical data show that Koyee is closer to Dumi and Dumi is closer to Sampang. The northern most to southern most show variables in the data. Not only this, there we find the morphophonical changes in the lexical items provided. In this case, Sampang is supposed to be closerto protoform (Based on Benedict, 1972). It shares the nasalized features more.

## References

Benedict, Paul. 1972. Sino-Tibetan: A Conspectus. Cambridge: Cambridge University Press.
Epple, J and M. Paul Lewis, Dan Raj Regmi, Yogendra P. Yadava.2012. Ethnologue: Languages of Nepal. Kathmandu: Linguistic Survey of Nepal (LinSuN) and SIL International Hanâon, G.1991.The Rai of Eastern Nepal: Ethnic and Linguistic Grouping Findings
of the Linguistic Survey of Nepal; Werner Winter ed. Kathmandu: LSN and CNAS.

Matisoff, James A.2003. Handbook of Proto Tibeto-Burman: System and Philosophy of Sino-Tibetan Reconstruction. Berkeley: University of California Press
(The author is doing PhD in Linguistics at TU) (Footnotes)
1 I would like to acknowledge to Linguistic Survey of Nepal (LinSuN) for using the list of 210 Wordlist.

21 acknowledge the mother tongue speakers (1) Raj Bahadur Koyee Rai (Sungdel2, Nagaya, Khotang)
for Koyee language
(2) Tej Maya Dumi Rai (Baksila (Lamdija)
-6, Halkhum, Khotang)
for Dumi language
(3) Nanu Mati Rai (

Banspani-4, Khotang) for Sampang language.

# छीरीयाम्लो $20 ७$ तोसी (साकेला उधौली) चाडको शुभ उपलक्ष्यमा तथा दुमी किरात राई फन्सीकीमले इसीलीम १भऔँ अड्ञ प्रकाशनको शुभ अवसरमा सम्प्र्ण दुमीजनमा सिमेभुमे, सुप्तुलु युङखुलु एवं सुम्निमा पारूहाङले हामी सबैको रक्षा गरून्। 



हिरा जेरोङ राई
धनुषा
हालः नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं

## वाम्बुले साहित्य र कविता अभियान

मेरी हजुरआमा रामसरी (रामेश्वरी) राई भन्नुहुन्थ्यो- मासको गेडा फोरी खानू, तिलको गेडा घोटी खानू। आफूसित जे छ त्यही बाँडेर खानु। कुनातिर फर्केर एक्लै केही नखानु। त्यस्तो मान्छेलाई कुभेरी भन्छ्धन् । मैले त्यतिखेर यतिमात्र बुफूथे- केही खाने चिज आफूले मात्र नखानु, आफू वरिपरि जो-जो छन् दाजुभाइ, दिदीबहिनी उनीहरूलाई पनि बाँडेर खानु। कुभेरी हुन नपरोस् भन्नेलागय्यो। वास्तममा त्यतिखेर मैले ठीकै बुभेको रहेछु। अहिले महसुस गदैछै त्यो मासको गेडा र तिलको गेडा भनेको त हाम्रो मातृभाषा, हाम्रो संस्कृति परम्परा पनि रहेछ। जति बाँड्यो उत्ति फैलिनेछ भन्ने उक्ति विदितै छ। मैले लिएको ज्ञान बाँड्न सकिन भने अर्थहीन हुन्छ।

प्रसड़्ग, वाम्बुले राई भाषाको कविगोष्ठी अभियानको हो। '१२ओं वाम्बुले राई भाषा यलम्बर स्मृति कविगोष्ठी२०१३’ तथा 'लिब्जु-भुम्जु पुरस्कार वितरण समारोह’ खोटाङ जिल्लाको बाहुनीडाँडा गाविस वडा नं७ भाप्पा गाउँमा यही २०७० मंसिर २० गते हुनेछ। यो पन्धौं वर्षको लहरा कसरी भाँगियो ? हामीले जानी/नजानी आफ्नो काम गरिरहेका छौं। अन्य भाषिक समुदायलाई जानकारी दिन सकिरहेका छैनौं। यो कुरा सुनेर कतिपय मान्छेले भन्नुनुन्छ- होइन वाम्बुले राईहरू सबै कवि नै कवि छन् कि क्याहो ?

त्यतिबेला ठट्टा गदै म भन्ने गर्छु- हो नि ? यो देशको राष्ट्रगान रचना गर्ने व्याकुल माइला (प्रदीपकुमार राई) नै वाम्बुले कवि हुन्। अनि वाम्बुलेहरू कवि नहुने कुरै भएन। यथार्थ, यो हो कि नयाँ राष्ट्रगान रचना जनआन्दोलन-२०६२/२०६३ पछि भएको हो। वाम्बुले भाषा कविता अभियान त्यसअघिदेखि नै जारी थियो र छ। वाम्बुले भाषा कविता अभियानका


- गणेश वाम्बुले राई

अगुवा सदस्यमथ्ये व्याकुल माइला पनि हुन् । मातृभाषा अभियानमा जुटेको प्रतिफल आज देखिने गरी १४ औं वर्ष पुगेको छ। समाजले साथ दिएको छ। परिवारका सदस्यहरू साथ दिएका छन्। देश-विदेशमा रहनु भएका युवा साथीहरू जुटिरहनु भएको छ। देवनागरी लिपिमा लेखिदै आएको वाम्बुले भाषा 'किरात-वाम्बुले’ लिपिमै लेख्ने अभियान २०६७ सालको सुरुदेखि थालिएको छ।

कुनै दार्शनिकले भनेका छन्- संसार बदल्नु छ भने आफैंबाट सुरु गर। हामीले सुरुमा दर्शनचाहिं पढेनौं तर दार्शनिकले भनेभैं कामचाहिं आफैंबाट थाल्यौं। छिपछिपे बुद्धिमा विवेक लगाउनका निम्ति अग्रजहरूले साथ दिनुभयो। हामीले थालेको काम सत्य, तथ्य, साँचो, वास्तविक आवश्यकतामा आधारित भएकोले अघि बढ़दै गयो। अबचाहिं त्यो काम र यो कामको बारेमा बोल्दा हुने स्थिति आएको छ। वाम्बुले समाजलाई कविताका माध्यमबाट हामीले चिनाउने प्रयास गरेका छौं।

मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा थालनी यसरी भयो। २०४६ सालमा एसएलसी पास गरेर उच्चशिक्षा हासिल गर्न राजधानी छिरेका थियौं- म, प्रदीप भाइ (व्याकुल माइला) र ऊ मुनिको भाइ दिलिप। तात्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ बैरागी काइलला (तिलविक्रम नेम्बाङ) को संयोजकत्वमा २०४६ सालमा
'किरात बहुभाषिक कविगोष्ठी' भयो।
कविगोष्ठी हुनेबारे मलाई मेरा माइला काका लघुधन राई (पूर्व राष्ट्रिय सभाका सदस्य) ले जानकारी दिनुभयो। त्यो कुरो उहाँले अर्का यलुङ किरातले जनाऊ दिनुभएको रहेछ। काकाले वाम्बुले भाषामा कविता रचना गरेर भाग लिनू भन्नुभयो। आहा ! त्यो समाचार आफैंमा सुखद् तर अभै नलेखिएको मातृभाषा कसरी पो लेख्ने! विष्मय र प्रश्न एकसाथ उब्जियो । स्कुल पढ़दैदेखि पर्वते भाषामा कनिकुथी कविता लेख्ने काम गरेकै हो। हामी तीनदाजुभाइमध्ये मैले भाग लिने निर्णय गरें। मैले लेखें भन्नु कि रचना गरें भन्नुलिब्जु भुम्जु बुक्सिपई्छ' (लिब्नु भुम्जु उठ्नुपर्छ) शीर्षक कविता तयार भयो। निक्कैचोटि रफसफ गरेर प्रज्ञा प्रतिष्ठान सोध्दै वाचन गर्न पुगें। बल्लतल्ल मेरो पालो आयो। माइकको अगाडि मेरा हातगोडा कांपिरहेका थिए। सायद स्वरचाहिं काँपेन होला कि जस्तो लाग्यो। डेढ पानाको कविता पर्वते मिसिएको वाम्बुले भाषाको कविता खर्लप्पै पढिसिध्याएँ। वाचन गर्न कति मिनेट लाग्यो ख्याल भएन।

कविता वाचन गरेर सभाकक्षको पछ्छाडि रोतिर बढ़दै थिएँ- मेरा बालसखा पत्रकार पुष्पहरि क्याम्पा राई (वाम्बुले) ले धाप मार्दै भन्नुभयो- 'आहा गणेशजी लौ राम्रो कविता वाचन गर्नुभयो।' त्यतिबेला पो थाहा पाएँ- त्यत्रो ठूलो कविगोष्ठी हलमा वाम्बुले राई भाषा बुभूने स्रोता र दर्शक उहाँमात्र हुनुहुन्येछ। उहाँले मेरो कुममा धाप मारेर हौसला प्रदान गर्नु भएको अहिल्यैजस्तो लाग्ः। तर समयको फेरोले फन्को मारेको २२ वर्ष पुगेछ। म त्यतिखेर २२ वर्षकै थिएँ। वाह ! त्यो स्वर्णिम क्षण र यो लौकिक साहित्यिक जीवनयात्रा ! आर्थिक वर्ष २०४९/ू० मा काका लघुधन राईले हामी ठिटाहरूलाई मध्यनजर गरेर वाम्बुले (राई) साहित्य प्रकाशन प्रा. लि. र 'लिब्जुभुम्जु' त्रिभाषीय त्रैमासिक पत्रिका दर्ता गर्नुभयो।

संस्थापकमथ्ये मेरो नाम दोसो नम्बरमा थियो। प्रालिसंगै पत्रिका दर्ता भयो तर प्रकाशन गर्ने काम गर्नुभएन।

त्यसपछि मैले २०४० साल मंसिर/पुसमा 'लिब्जु-भुम्जु' पत्रिकाको कार्यकारी सम्पादक भएर पहिलो अंक प्रकाशन गरें। पत्रिका दर्ता भएको साइजभन्दा सानो आकारमा र सामग्रीहरू अनपेक्षित ढंगले छापिएको पाएर सम्पादक काकाको रिसको पारो चढेको थियो। तर, कहिल्यै हस्तक्षेप गर्नुभएन, मैले त्यतिखेरदेखि हालै २०७० वैशाख-असारसम्म पू३ अंक प्रकाशन गरेको छु। उहाँलाई संस्थापक सम्पादक र म सम्पादक भनेर आफैले घोषणा गरेर छाप्दै आइएको छ। यही पत्रिकामा हरेक वर्ष छापिएकामथ्ये उत्कृष्ट कवितामध्ये एक कवितालाई 'लिब्जु-भुम्जु पुरस्कार' दिने काम भएको छ। पुरस्कारको संस्थापक पत्रकार तथा गीतकार पुष्पहरि क्याम्पाराई हुनुहुन्छ। २०प६ सालदेखि २०६弓 सालसम्म १२ जना वाम्बुले सष्टाहरू 'लिब्जु-भुम्जु पुरस्कार'बाट सम्मानित हुनु भएको छ।

२०४७ कात्तिक १४ गते घरदेखि राजधानी प्रस्थान गरेयता हरेक दशै र तिहार मनाउन गाउँघर फर्किने चलन थियो। त्यसै गरियो। राजधानीमा हरेक वर्ष महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जयन्तीका अवसरमा कविगोष्ठीहरू हुने गर्थ्यो। २०४้ सालको दसै गाउँमै मनाइयो। तिहार आउँदै थियो। हामीले महाकवि देवकोटाको ९२ औं जयन्तीको अवसरमा हिलेपानीस्थित महादेवस्थान निमावि (हाल- मावि)मा वाम्बुले भाषाको कविगोष्ठी आयोजना गर्ने सल्लाह गयौं। तत्कालै भएको निर्णयअनुसार वाम्बुलेभाषी केही कविहरूलाई खबर गय्यौं। हिलेपानी, जाक्मा, दुधकोसी पारि खोटाङतर्फ बाइसीसम्म त्यो खबर पुग्यो। कविता कार्य क्रममा समाजका के ही गन्यमान्यजनहरूलाई बोलायौ। जसमा विद्यालयका पूर्वप्रधानाध्यापक तथा थाक्ले गाविसका अध्यक्ष मानबहादुर राई, पूर्व शिक्षक तथा थाक्ले गा.पं का

## भाषा-साहित्य

प्रधानपन्च जयबहादुर राई, समाजसेवी चन्द्रवहादुर राई, बयोवृद्ध सदस्य नन्दलाल राईलगायत हुनुहुन्य्यो । हामीले ब्यानरको सट्टा कालोपाटीमै लेखेर कार्यक्रम चलायौं। (हे. तस्बिर)

पहिलो कविगोष्ठीमा जम्मा २亏 जना कविले कविता वाचन गच्यौं। प्रमोद दीनदुःखी राईको हास्यप्रथान कविताले सबैको मन छोयो। उनैको रचनालाई प्रथम भएको घोषणा गयौं। पुरस्कार र प्रमाणपत्रको व्यवस्था थिएन । म आफैं वाम्बुले राई समाज, नेपाल (वाम्रास), २०४४ संस्थाको महासचिव र लिब्जु-भुम्जु पत्रिकाको कार्यकारी सम्पादक भएकोले त्यो कविगोष्ठी तिनै दुई संस्थाको आयोजनामा भएको भनेर घोषणा गच्यौं। त्यसरी वाम्रास र लिब्जु-भुम्जु पत्रिकाले पहिलो पटक आयोजना गरेको वाम्बुले भाषाको कविगोष्ठीको समाचार महाकवि देवकोटा जयन्तीका अवसरमा भनेर राससमार्फत् गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छापियो । हामी आयोजकहरू दड्गदास पन्यौं। दोस्रो-२०४६, तेस्सो-२०У७ मा हिलेपानीमै कविगोष्ठीको आयोजना भयो।

चौथो-२०पद उँबु गाविस-९ फोकुल लुकुवापानीको स्कुलमा आयोजना भयो । जसको अगुवाई व्याकुल माइलाले गर्नुभएको थियो। पाँचौं-२०प९ को कविगोष्ठी मानेभन्ज्याङ-久 उदयपुर गाउँमा भयो। मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्वका कारण २०६० सालमा कविगोष्ठी स्थगित गयौं। त्यसपछिका वर्षहरूमा भने छैटौं २०६१ हिलेपानीमा, सातौं २०६२ उँबु-४ आहालेमा, आठौं २०६३ उदयपुर गाउँमा, नवौं २०६४ उँबु-१ रिनुवालमा, दसौं २०६४ थाक्ले-६ सोक्मटार गाउँमा, एघारौं २०६६ खोटाङ जिल्लाको बाहुनीडाँडा गाविस वडा नं. ७ भाप्पा गाउँमा, बाहौं २०६७ उूबु गाविस-४ आहालेमा, तेढौं २०६६ उँबु-१ रिनुवालमा, चौधौं २०६९ मानेभन्ज्याङ-प उदयपुर गाउँमा सम्पन्न गरिदै हरेक वर्षको कविगोष्ठीमा वाचित कविताहरू ‘लिब्जु-भुम्जु’

र ‘कावा' पत्रिकामा छापिएका छन् । मात्र एउटा साल छाप्न गडबड भएछ। वाचन गरिएका ती कविताहरू सबै कविता हुन्नन् । अकवितालाई छोटो मिठो बनाएर कविताको रुप दिने तर कसैको अकविता भनेर फाल्ने कामचाहिं भएको छैन ।

चारहरफ किन नहोस् कविको नाममा कविता छापिएकै हुन्छ। फोटो पनि पो छापिन्छ। हरेक युवाले वाम्बुले भाषा जानी नजानी लेखने प्रयास गर्नु सकारात्मक पक्ष हो। ती कवितामा पुर्खाले बचाउँदै ल्याएका भाषा, मुन्धुम, संस्कार, संस्कृति, परम्परा, रीतिथितिहरूको संरक्षण गर्नु पर्ने, वाम्बुले पहिचान त्यसैमा हुने विषय बढी पाइनु सुन्दर पक्ष हुन्। जुन कविता पढेपछि आफ्नो पुर्खा सम्किन सकिन्छ। आफू को हुँ भन्ने चिन्तन गर्न सिकिन्छ। तरुनी, तन्नेरीका भावनाहरू बुभ्न सकिन्छ। यद्यपि वाम्रास र लिब्जु-भुम्जु परिवारले कविता यस्तो हुनुपई्छ भनेर कहिल्यै प्रशिक्षण दिने गरेको छैन। भाषा मनको भावना साट्ने माध्यम हो। वाम्बुले युवापीढी। ठिटाठिटी)ले जे अनुभूत गरेको छ त्यही नै कविता हो।

यो कविता गोष्ठीको यात्रामा थेरै क्रिया प्रतिक्रियाहरू पायौं। पाइरहेका छौं। महाकवि देवकोटाले वाम्बुले भाषामा के योगदान गरेका छन् र उनको जन्मजयन्तीमा कविगोष्ठी गरेको ? भन्ने गम्भीर प्रश्नलाई मनन गरेर ११ औं वर्षदेखि 'वाम्बुले भाषाको यलम्बर स्मृति कविगोष्ठी' नामाकरण गरेका छौं। प्रथम किरात हाङ यलम्बरको नाम जोडेर काम गरेका छौं। नाम जोड्नै पर्ने आवश्यकता थिएन तर महाकविको नाम जोड्दा हाम्रो समाचार छापिन्थ्यो। त्यसैले जोड्यौं । कवि भनेर देवकोटालाई चिन्थे र त्यो सन्दर्भ पार्दा कविता लेखिन्छ भन्ने समाजमनोविज्ञान थियो, त्यसैले जोड्यौं। अब यलम्बरलाई कवि भनेर होइन, इतिहास पुरुष भनेर जोडेका छौं।

कविगोष्ठी भनेर कवितै कवितामात्र वाचन

गररिदैन। वाम्बुले भाषामै नाटक प्रहसन，गीत गायन प्रस्तुति हुने गई्छ। केही वर्ष बिनायो बजाउने प्रतियोगितासमेत गरेका छौ। भाषागोष्ठी गरेका छं। त्यसैले यो साहित्यिक होइन，समग्रमा सांख्कृतिक गोषी हो। कविगोष्ठी बढीमा चारघणटा चलाउन सकिएला। अचम्म लाद्दो，वाम्बुले कविवोष्ठी भनेको एक दिन，एक रातभरि चल्ले गईं।

नभनी नहुने कुरा，कविगोष्ठी बामास र लिबू－ भुम्नु पत्रिका आयोजक हुत। वाम्रासले नगद पुरस्कार （१Y००，१००० ₹ र०० रुपयाँ）र प्रमाणपत्र दिन्छ। लिब्नु－भुम्नुले ब्यानर ₹ कविताहरत छाछ्छ। कविता जात्रामा सहभागी सैैलाई बाजा，खाना ₹ बासको व्यवस्था स्थानीय युवा क्तबहलले नै जोहो गर्ध्रत। आर्थिक भारचाहिं स्थानीय क्तबहलूले व्यहोनों भएकोले आयोजक ती क्तबहरूलाई भन्ने ？जस्ता प्रश्न पति उनिएएका छन्। खुशीको कुरो १४ औं वर्षको कविगोष्ठीमा मातेमल्याड गाविसबाट ₹४ हजार सैपैयाँ छुटाइदिएकोले सहज बनेको धियो भने यो वर्दोधीव जहाँ गोष्ठी आयोजना हुन्छ त्यहीकी जिविस र गाविसलाई आर्थिक सहयोग गर्न गुहान्ने भन्ने बारासको नीति रहेको छ।

हामीले＇लिब्नु－भुम्जु＇पत्रिकाका अलावा भिन्नाभिन्ने सन्चार माथमसित सहककर्य गर्न पति थातेका ऋ। जसो，सार्वनिक साप्ताहिक，सोलु एफएमबाट कविता गोष्ठी हुने सूचना पसारण गराएका छ। राष्ट्यिय सन्चार माधमहलरमा हामी आके （नेपाल टेलिभिजनमा पुषतहरे क्याम्माराई र गजुखन राई र कान्तिपुर दैनिकमा म आके गणेश्श राई संतग्न रहेकोले कविगोषी र महात्वाड छ्वाउकुमपपुन्नाई ठार्ड दिलाउने प्रयास गरै अएका छं।

हरेक वर्ष कविगोष्ठी भदगोल हुनेगरेको धियो। हामीले १r औं वष्दोंब़ प्रतियोगी कविता बहीमा १२० शब्दको हुनुपन्नें। जुन कविता कविता

वाम्बुले भाषा，संस्कृति，संस्कार，कला，परम्परा， इतिहास，जागरण，राजनीतिक कटाक्षप नभएको， अश्लीलतारहित व्यंग्यात्मक，सामाजिक चेतना， जागरण，शिक्षावर्द्धक विषयमा हुनुपर्ने सूचना दिएर नियन्त्रित बनाउने प्रयास गरे का छौं। पहिलो कविगोष्ठीमा २亏 जना सहभागी थिए भने यसबीचमा $२$ भन्दा बढी कवितासमेत वाचन हुन थाल्यो। त्यसैले पनि नियन्त्रण गर्न जरुरी ठान्यौं। तर कमजोर पक्ष अरु बेला अन्य क्लब वा संस्थाबाट अहिलेसम्म वाम्बुले भाषाको कविता या साहित्य गोष्ठी गर्ने परम्पराको विकास भएको छैन ।

यसरी वाम्बुले साहित्य अभियानको दौरानमा अहिलेसम्म निम्न कृतिहरू प्रकाशित छन् वाम्बुले भाषा，लिपि，साहित्य，संस्कृतिबारे पुस्तकहरू－१）वाम्बुले राई शब्दकोश（२०प७），२）वाम्बुले राई जाति ：भाषा र संस्कृति（२०६४），३）वाम्बुले राडु योरल्वाम कवितातिड（वाम्बुले राई भाषाका कविताहरू，२०६Y）， ૪）इक हिर्कटी（वाम्बुले राई भाषाको निबन्धहरू， २०६६），४）वाम्बिर（वाम्बुले राई भाषाको कवितासंग्रह， २०६७），६）पिताङ्केङ वार्सी（वाम्बुले राई भाषाको पहिलो कथासंग्रह，२०६७），६）किरात वाम्बुले राई जाति र द्वान्वाङ्चा वंशावली（२०६६），९）किरात वाम्बुले लोकवार्ता（लोकसाहित्य，२०६ち），१०） ल्आकाचिम सारिङ्मो（रातो भाले）वाम्बुले राई भाषाको कथा सड्ग्रह（२०६丂），११）ब्वाइचो फुरी（फुलेको फूल）वाम्बुले राई भाषाको नाटक सङ्ग्रह（२०६द）र १२）काक्सि（माटो）किरात－वाम्बुले लिपिमा रचित कवितासंग्रह，२०७०।

गीति एल्बमहरू ：राम्दले सालाङ（२०४६）， जोजनखो पौलो（२०६६）र फुरी（२०६७क）।

पत्रिका ：१．वाम्रासको मुखपत्र＇सुरिम－शिलाखा’ रितुम मुन्धुम महाविशेषाङ्क（२०६९），२．＇लिब्जु－भुम्जु＇ त्रिभाषीय त्रैमासिक निरन्तर प्रकाशित छन् भने ३．
'कावा' मासिक पत्रिका केही अंक प्रशासित भई हाल स्थगित गरिएको छ।

रेडियो : किरात राई यायोक्खाद्वारा गोरखा एफएम $\rho ३$ मेघाहर्जमा हरेक बुधबार दिउँसो २ बजेदेखि ३ बजेसम्म सञ्चालित 'स्यामुना' कार्यक्रममा विभिन्न राई भाषाहरूको कार्यक्रम आलोपालो सञ्चालन हुँदै आएको र त्यसमा वाम्बुले राई भाषाको कार्यक्रम पनि रहेको छ।

वेबसाइट : वाम्रास संस्थाको वेबसाइट प्राविधिक कारणले स्थगित गरिएको छ। यद्यपि, सामाजिकसज्जाल फेसबुक 'वाम्बुले राई सोसाइटी, नेपाल-वाम्रास), वाम्बुले बिसौनी, वाम्रास कतारको छुट्टाछुट्टै पेजहरू निर्माण भई क्रियाशील छन् ।

निष्कर्ष, वाम्बुले भाषा कविगोष्ठीमा सहभागी कविहरूका कविताहरूलाई कमश: संग्रहका रुपमा प्रकाशन गरिदैआएका छन् । त्यसैगरी मुक्तक, गजल, गीत, लोककथा, आधुनिक कथा, उपन्यास, निबन्ध, चिठीपत्रलगायतका विधागत लेख रचनाहरूलाई प्राथमिकता दिने काम भइरहेको छ। कविगोष्ठी जस्तै प्रतियोगिता हुनुपर्ने आवाजसमेत उठेको

छ। कविगोष्ठीलाई वाम्बुले समाज जागरणको एउटा कडी हो। हामीले वाम्रास संस्थालाई संस्थाकै रुपमा विकास गर्नुपछ भनेर फेसबुक अभियानमार्फत् ६० लाख रुपैयाँको लागतमा ललितपुरको इमाडोल-६ नयाँ बस्तीमा पाँचतले संस्थाको भवन निर्माण गर्न सकेका छौं।

संस्थाको भवन निर्माणपछि वाम्बुले भाषा, साहित्य, लिपि, संस्कार, संस्कृतिका विभिन्न पक्षका क्रियाकलापहरू दैनिक जीवनसित गाँस्ने नयाँ कार्यक्रमहरू बन्नेछ भन्न सकिन्छ। $19 \%$ औं पछि $१ ६$ औ हुँदै कविगोष्ठीको शंखला जोड्नु त छदेछ। र मेरी हजुरआमाले भन्नुभएजस्तै मासको गेडा होस् वा गहतको दाना अथवा तिलको गेडा फोडेर हुन्छ कि घोटेर हुन्छ, बाँडिचुँडी गर्नु नै छ। वाम्बुले भाषा र संस्कृति जोगाउनु छ, अनन्तकालसम्मका लागि। जय वाम्बुले। जय किरात ।

## E-mail: raiganesh@gmail.com

(लेखक गणेश वाम्बुले राई कान्तिपुर दैनिक संवद्ध पत्रकार, लिब्जु-भुम्जु पत्रिकाका सम्पादक तथा वाम्बुले राई समाज, नेपाल (वाम्रास) संस्थाका महासचिव हुन् ।)

## घीरीयाम्लो श०७० तोसी (साकेला उद्यौली) चाडको

 शुभ उपलक्ष्यमा सिमेभुमे, सुप्तुलु, युडखुलु एवं सुम्मिमा पार्हाडले हामी सबैको रक्षा गरून्।
## असारमान खारुबु दीक्पा दुमीराई

 कुमारी (चाम्लिङ) दुमीराई तथा स-परिवारमाक्पा-8, लुम्दु, खोटाड
हाल: रामहिटी, बौद्ध, काठसाडौं


## किराती मातृभाषाबीच सहकार्य

१. बुड्वाखाको 900 अड्क प्रकाशन

बान्तावा भाषामा प्रकाशित भइरहेको ‘बुड्वाखा’ (फूलबारी) मासिकले आफ्नो प्रकाशनको सय अड्क पूरा गरेको छ। गत असारमा यसले यो कोसेढुंगा छोएको हो। किरात राई भाषा समूहका मातृभाषी पत्रिकाले पहिलोचोटी यो इतिहास निर्माण गरेको हो। माहुरीले भैं निरन्तर काम गरियो भने मह त जम्मै हुन्छ नै।

सय अङ्कको प्रकाशनले बुड्वाखा परिवारलाई गौरवान्दित बनाएको छ। यो केवल बान्तावाभाषीको मात्र गर्वको विषय होइन, यो त सबै किरात राई भाषाहरूको हो । होस् पनि त्यस्तै र हामी पनि त्यहिँ भन्ठानेर खुसी बाड्न चाहन्छौं। जस-अपजस बुङ्वाखा परिवारलाई अवश्य जान्छ, काम गराइको हिसाबमा। तर, अपनत्व सबैमा जाओसू, यो हाम्रो चाहना हो । र, यो $१ ० ०$ अङ्क प्रकाशन पूरा गरेर थकाइ मार्दैन । यात्रा निरन्तर छ। यो लेख लेखिरहँदा बुड्वाखाको १०२ अड्क प्रकाशनको तयारी भइरहेको छ।

सय अङ्कसम्म कसरी बुङ्वाखाले निरन्तरता पायो ? पाठकको मनमा यो खुल्दुली पनि उब्जेला। त्यसै हामी किरातीहरू मिलेर काम गर्न नसक्ते जातिको पहिचान पनि बनाइरहेका छौं। विगतमा हाम्रा किराती, अभ भनौं नेपालका आदिवासीहरूले सुरु गरेका प्रकाशनगृहहरू एकाध बाहेक बन्द भइसकेका अवस्था पनि हाम्रै सामु छन्। समग्र नेपाली पत्रकारिताको नाजुक अवस्था देखेकै छौं। यस्तो बेला पनि बुड्वाखाको सय अङ्कसम्मको यात्रा ?

कुनै कामको थालनीपूर्व हामी योजना बनाउछौं। बजेट तर्जुमा गर्छों। अनि कामको सुरुवात गह्छों। कहिलेकाही उही उचित योजना र बजेट हुँदाहुँदै पनि बीचमा काम अधि बढ्न सक्दैन। र, अधिकांश


- पदम राई

बजेटकै अभावमा काम रोकिन्छ। हामीले गर्ने र भोग्ने नियतिहरू यसैभित्र पर्छन् ।

साढे नौवर्ष पहिला बुड्वाखाको प्रकाशन सुरु हुनुपूर्व हाम्रो त्यति ठूलो योजना थिएन, न त बजेट नै । यसका सूत्रधार चन्द्रकुमार हतुवाली र मैले बान्तावा भाषाको लेखनकार्य सुरु नगरी नहुने निश्कर्षमा पुग्यौं एकदिनको चियागफमा। किरात राईहरूमध्ये वक्ता र सड्ख्याको हिसाबमा बान्तावा भाषीहरू १ नम्बरमा, कामको हिसाबमा भने शुन्य स्थिति देखेर हामीमा पत्रिका सुरु गर्ने कसो-कसो चेतना आएको थिएछ त्यसबेला। हाम्रा लागि त्यो एकप्रकारको रहर पनि थियो। फरक काम गराइको हिसाबमा। किनभने चन्द्र दाजु सरकारी जागिरको चक्कर धाउँदा-धाउँदा थाकिसकेर अब सरकारी जागिर नखाने मनस्थितिमा पुग्नु भएको अवस्था, म भने सरकारी जागिरमा पहिल्यैदेखि इच्छा नभएको स्वतन्त्रता खोज्ने व्यक्ति। हामी दुवै आफ्तै काम गराइमा रमाउने मनुखे।

एउटै चियागफमा हाम्रो कुरा मिल्यो। यसोयसो गर्नुपर्छ भनेर दाजुले भन्ने। म उमेर या अन्य हिसाबमा भाइ नै भएकोले मैले मान्दै गएँ। पहिलो अड्क पत्रिका निकाल्दा हाम्रो गोजीमा बुड्वाखाको नाममा १ रुपैयाँ थिएन। र, त्यो पहिलो अङ्कको प्रकाशन हुँदासम्म चन्द्र दाजुले एकलौटी लगाम यसरी

मेरो हातमा लगाइदिएर उहाँ कतिबेला ओर्लिसक्नु भयो भन्ने नै पत्तै भएन । मैले एक्लैले घोडा हाक्दै अगाडि बढेछु। त्यो एकल लगाम मेरो हातमा लगाइदिनु उहाँको कला थियो। र, अहिले सम्भन्छु- यदि बुड्वाखाको लगाम हामी दुवैको हातमा भइदिएको भए सायद यसको निरन्तर यात्रा उहिल्यै टुङ्गिसक्थ्यो कि ? यो मेरो अनुमान हो । किनभने मैले माथि नै जनाउ दिइसकें कि हामी मिलेर काम गर्न जान्दैनौं। यसको अर्थ यो हैन कि उहाँले हात भिकेपछि सहयोग गर्नु नै भएन । त्यो हैन। उहाँले बाहिर बसेर सहयोग गर्नुभयो; जो आज पनि निरन्तर छ। तर, कामको हिसाबमा मैले पत्रिका प्रकाशनको एकल नेतृत्व गरें; जो आज पनि गरिरहेछु।


बुड्वाखाको इतिहास ले खिँदा तिलक वालाहाङको नाम छुट्यो भने फेरि त्यो अपूरो हुनेछ। किनभने उहाँ हङकङमा बसेर भए पनि बुड्वाखाको निरन्तर यात्रामा सहयात्री हुनुहुन्छ, खासगरी सल्लाह र आर्थिक सहयोगको हिसाबले। बुङ्वाखाको कुनै बेला यस्तो अवस्था पनि आयो कि अब यहाँदेखि अगाडि बढ्न सकिन्न, खासगरी आर्थिक कारणले। त्यो क्षण तिलक वालाहाडले 'अघोषित प्रकाशक' भईदिएर प्रकाशनको जिम्मा लिई निभ्न लागेको बत्ती जोगाउनु

भयो । जो कुरा अदृश्य थियो, तर त्यसको साक्षी म छु, मैले यो कुरा समाजलाई भन्नुपई। बुड्वाखाका असड्ख्य सहयात्री, सहयोगी, पाठक, शुभेच्छुक कहीं न कहीं जोडिएका छन्, तन, मन र धन दिएर । जसको कारण हामीले $१ ० ०$ अङ्क प्रकाशन पूरा गर्न सक्यौं।

मातृभाषाका पत्रिकाहरूलाई जन्माएर जोगाउन बढो मुस्किल छ। अहिलेसम्मको अनुभवले यहिँ देखाएको छ। तर, कडा मिहिनेत र इमान्दारिताका साथ काम गरियो भने समुदायले पत्याउँछन्। विश्वास गई्छन्। समुदाय, पाठकको मन जितन सकियो भने हामी यस्ता कामहरू गर्न सक्दारहेछौं। बुङ्वाखाको निरन्तरयात्राको भित्री कुरा यहिँ हो। यस्तो काम आर्थिक उपार्जनको हिसाबले भन्दा नि सामाजिक सेवाको भावले निस्वार्थ काम गरिरह्यो भने निरन्तरता पाउन सकिँदो रहेछ। तर यसको लािि १, २ जना मालीको भूमिकामा आफ्नो भोक, प्यास बिर्सेर काम गर्न सक्ने हिम्मतवाला तयार हुनु पर्दछ। त्यसपछि भविष्यमा सफलता मिल्ला। यसले व्यावसायिक रूप लेला। उद्देश्य पनि त्यहिँ हो कि मातृभाषाको पत्रिकामा काम गर्दा नि जागिर पाइँदो रहेछ भन्ने एउटा प्रणाली बसाउन सकियोस् । यसले त्यो रूपमा ढाल्न सकिएन भने र स्वयंसेवी माली पाइएन भने फेरि यसको निरन्तरतामा प्रश्चचिन्ह खडा हुनेछ। यो कुरा बुङ्वाखामा मात्र लागू हुँदैन । मातृभाषाको कामलाई सधैं समाजसेवाकै भावले हेरेर मात्रै चल्दैन। व्यावसायिक नभईकत हुँदैन । यस अर्थमा बुङ्वाखा या अन्य मातृभाषी पत्रिकाले सय या योभन्दा बढ्ता अड्कको प्रकाशनले अर्थ राख्दछ।

बुङ्वाखाको सय अड्कसम्म आइपुगदा कथ्यरूपमा भएको भाषा कम्तीमा लेख्य रूपमा आएको छ। यसभन्दा अभ खुसीको कुरा छ, त्यो हो- यो पत्रिकाको प्रकाशनको सकरात्मक प्रभाव बान्तावा लेखक र साहित्यकारहरूलाई जन्माएको छ। जन्माएको मात्र छैन, ती लेखकहरूले बान्तावा भाषाको कृतिहरू निकाल्न सकेका छन्।

बुड्वाखाको प्रभावले दुई दर्जन हाराहारीमा बान्तावा लेखक, साहित्यकारहरू जन्मिनु भएको कम चानचुने कुरो होइन । यो बुड्वाखाको दाबी हैन। यसरी लेखक हुनुमा उनीहरू आफै बुड्वाखालाई जस दिन्छन्। हुनु पनि हो। लेखकहरूको लागि बुड्वाखा यस्तो साभा चौतारी बन्यो कि उनीहरूले त्यहिंबाट लेख्न सुरु गरे। लेखन परिपक्वता त्यहिँबाट हासिल गर्दै गए। कत्तिले त उनीहरूको बुड्वाखामा निरन्तर छापिएका लेखहरू जम्मा गर्दा पुस्तक नै निर्माण भई प्रकाशित गर्नसम्म भ्याए। यसरी ठाउँ पाइयो भने गर्न नसकिने कुरा केही रहेनछ। बुड्वाखाले बान्तावा भाषाको विकासमा धेर-थोर, प्रत्यक्षपरोक्ष सहयोग गरेकै छ। यस अर्थमा हामी गौरव महसुस गछौं।

## २. भाषिक सहकार्यको कुरा

अहिले हामी किरात मातृभाषीबीच भेट हुँदा आक्कल-भुक्कल आफ्तै भाषामा कुरा गर्न थालेका छौं। दुवैलाई भाषा आएको खण्डमा। नत्र त्यो पनि विगतमा थिएन। हामीले आफ्नो मातृभाषा बोल्दा होचो, अर्घेलो आफैले महसुस गरेका हौं, अभै पनि छ। राई-राईबीच भेट हुँदा त हाम्रो सम्पर्क भाषा खस नेपाली भइरहेकै छ।

हाम्रा भाषाहरूमा शब्दको खडेरी भएको देखिन्छ। खासगरी त्यो भाषालाई लेखनपद्दतिमा लैजाँदा महसुस हुन्छ। यस्तो बेला भाषिक सहकार्य गर्नेबारे किरात राई भाषा समूहका भाषाहरूबीच बुड्वाखाले छलफल सुरु गरेको छ। कम्तीमा हाम्रो भाषामा शब्द नभएको अवस्थामा खस नेपाली भाषाको सट्टा छिमेकी किरात राई भाषाको शब्द किन नचलाउने ? यो एउटा भाषिक सहकार्यको पाटो हुन सक्छ। लेख्दै जाँदा शब्दको अभावमा अड्किन्छ। अनि हामीले भन्न खोजेको कुरा नेपालीमै लेखिपठाउँछौं। यसो नगरी त्यो शब्द छिमेकी किराती भाषामा के भनिँदोरहेछ भनेर सोधीखोजी गरी त्यसलाई प्रयोग गरियो भने कति राम्रो हुन्य्यो होला।

बान्तावामा लेख्दै जाँदा 'लोड्गा' (खोर्सानी) भनी लेख्न आएन। चाम्लिङको शब्द थाहा भए वा सोधेर भए पनि 'बिरोसि' लेख्दा दुवै भाषाको विकास नै हुन्छ। किन खोर्सानी नै लेखिराख्ने ?

किराती भाषाका विशेषताहरू पाय: समानखालका छन्। उदाहरणको लागि प्राय: राई भाषाहरूमा गणना गर्दा $१$ देखि ३ सम्म सबै भाषामा पाइन्छ। त्यहाँदेखि माथिका गणनाहरू प्राय: नपाइने भएकोले शब्द निर्माण गरेर चलाउनु पर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सबै समूहका राईभाषीहरू भेला भएर एउटा संयुक्त र साभा गणना पनि चलाउन सकिन्छ। यो पनि एउटा सहकार्यकै उदाहरण हुन सक्छ। त्यस्तै प्राविधिक शब्दावलीहरू निर्माण गर्दा पनि संयुक्त छलफल गरी नयाँ शब्द निर्माण गरी चलाउंदा यसले समुदायलाई हानी गर्देन। बरु, एकअर्काको भाषा बुभ्नलाई सहयोग गर्ला कि!

उदाहरणको लागि यी तलका भाषाहरू छिमेकी भाषाहरू हुन्। यिनीहरूको सम्बन्ध नजिकको भएकोले भाषिक सहकार्य हुन सक्छ।

बान्तावा, पुमा, दुङ्माली, छिन्ताङ, लिम्बू । कुलुङ, नाछिरिड, साम्पाङ। वाम्बुले, बाहिङ, सुनुवार, तिलुड। आदि।

किनभने यी भाषाहरू आफैमा छिमेकी भएकाले बोलचालमा एकअर्काको भाषा सुनिरहेको अवस्थाले छिमेकी भाषाको शब्द या भाषै आउन सक्छ। त्यसैले आफ्नो भाषामा नभएको शब्द छिमेकी भाषाको शब्द चलाइदिंदा छिमेकीले पनि किन मेरो भाषा चलाइस् भन्न मिलेन। अभ हाम्रो भाषा धनी रहेछ भनेर गर्वानुभूति हुनेछ। भाषा लेखनमा यो आवश्यक कुराजस्तो लागेको छ। यसमा सहकार्य गदै किराती भाषाहरू अगाडि बढ्ने हो $\mathrm{f}_{\mathrm{o}}$ ?
(लेखक बुड्वाखा मानिक्रका सम्पादक हुन् ।) padamrai@gmail.com

जन्म: १६ट६

## हार्दिक श्रद्धाणजली



मृत्यु: २०७० बैशाख १७ गते

स्व. धनबहादुर सरचु बुसुरु दुमीराई
ह्मम्रा आदरनीय दाजु खार्मी-३ निभारे खोटाङ बस्ने Ex 21136727 धनवहादुर सरचु बुसुरु दुमीराई वि.स. २०७० साल बैशाख १७ गते का दिन असमयिक स्वर्गारोहण भएको $y$ महिना १२ दिन पुगेको र वि.सं. २०90 सालदेखि २०७० साल पाँच महिन्न ६ गतेसम्म स्वार्गारोहण हुनेहरुको लागि दिवंगत आत्माको चिरशान्तिको लागि सुम्निमा र पारूहाङसंग प्रार्थना गर्दैं भावपूर्ण शद्धाज्जली अर्पण गर्दछौं। साथै यस दुःखद घडीमा हामी प्रति सहानुभूति समवेदना प्रकट गर्नुहुने सृजना सांस्कृतिक समाज निरूटा, खोटाङ दिक्तेल/सुनगाभा महिला समूह खार्मी -३ समस्त आफन्त इष्टमित्र शुभचिन्तकहरु प्रति हार्दिक कृत्तजता व्यक्त गर्दछौं।

भाई /बुहारीहरु
जगत बहादुर राई /बुद्दलक्षी राई
जै हिरा राई/ पदमसरी राई

## छोरा /बुहारी

 बर्मश्वर / जैलक्षी राई डम्बर / समला राई भतिजा/बुहारी ॠषिश्वर / राम्री राई रुपा राई डिल्लीश्वर र मतिचन्द्र राई प्रकाश / मेनुका चाम्लिन्र्न शुभकुमार/तोफा राई भिमराज/चोमा बान्तवा राईबहिनी
विबासरी राई
जुवाई/भाञ्जी खम्बासिं राई/ पुनु राई

भतिजी/जुवाई
संगिता राई /प्रकाश राई विष्युमति राई, तारा राई विमला/रत्नमणि राई जानुका राई, सुमित्रा राइ

नाती/नाती बुहारी/नातिनी/नातिनी जुवाई भानु /हेमा लोहरूून्न राई जितेन्द्र / अनिता साम्पाड्न राई सम्भना/बच्चु कैलास साम्पाद्न रविन /निर्मला राई तेजकुमार, रवि राई

## दुणी किरात राई फन्सीकीस : सम्पतित विवरण

२६ थरी किरात राईहरू मध्ये दुमी किरात राई एक किरात राई जाति हो। आफ्नै मौलिक संस्कार, रीतिरीवाज, चालचलन, रहनसहन, भेषभुष, विशेष भौगोलिक क्षेत्र र मातृभाषा रहेको छ। पूर्वा नेपालको खोटाड़ जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा दुमी वंशको मुख्य बसोबास क्षेत्र रहेको छ जुन हामी ‘खाजाबासमा’ भनेर चिन्ने गरेका छं।

दुमी किरात राईको संगठित संस्था दुमी किरात राई फन्सीकीम २०४้ सालमा स्थापना भई आफ्तो असित्त्व रक्षाको खातिर क्रियाशील रहिजाएको छ। फलस्वरुप फन्सीकीमले आफ्नो कार्य योजना बनाएय धैरे काम समेत गरिसकेको छ। घेरे ठूलो महत्वाकांक्षा नराखी स-साना काम गदैं अज निकै ठूनै उपलब्धी हासिल गरेको कुरा अन्य किरात समुदायबाट भन्ने सुन्ने गरेको पाइएको छ।

दुमी राईइरूको नेतृत्व लिने फन्सीकीम संस्या गैह नाफामूलक संस्था भएको हुँदा फन्सीकीमलाई सवैभन्दा ठूलो समस्या भनेको आर्थिक भार नै हो। तरैपनि सम्पूर्ण दुमीजन तथा अन्य शुभचिन्तकररुका आर्थिक, नैतिक र भौतिक सहयोगले गर्दा हामी यहाँसम्म आइपुन्न सफल भएका छैं।

हालसम्म संस्थाको नाममा के कति सम्पति छ भनेर सबैलाई खुलदुली लाग्नु खभाविक हुन्छ नै। सो खुलदुली मेटाउने जमर्को ख्वर्प यस इसीलीम अंकमा संस्थाको कोषाध्यक्ष मार्फत उपलब्ध


- मौलिथन छ्खाचुड़ छछुप दुमीराई raimdc@gmail.com तथ्यगत विवरणहरूलाई समावेश गरी यो आलेख तयार गरेको छु। संस्याको आर्थिक विवरण संस्यागत पारदर्शिताका साथै समस्त दाताहरको सम्मानका लागि नियमित रुपमा प्रकाशन गरिदैद आएको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। यसमा सम्पत्तिको रुपमा भौतिक र आर्थिक पाटो छ्ञ्ञाध्धे शीर्षकहरूमा पस्कने जमर्को गरेको छु।

दुमी किरात राई फन्सीकीमले आर्थिक सहायता लिनका लागि शुभ दिपावली (तिहार) को अवसरमा वर्षेनी दुमी समुदाय तथा दुमी समुदायका शुभचिन्तकका घरदैलोमा देउसी भैलो कार्यक्रम सन्चालन गरेको छ। साथै विदेशमा रहेका दुमीजनहरू तथा शुमेच्छ्कुकहर्बाट पनि उल्लेख्य रुपमा आर्थिक सहायता उपलब्ध भएको छ। देडसी भैलो र अन्य सहदयोग रसिद वापत विभिन्न प्रयोजनका लागि उठेको रकम संस्थाको खातामा कूल ९ लाख २६ हजार २ सय ४७ रुपैया ७० पैसा रहेको छ। विस्तृत विवरण तालिकामा समावेश गरिएको छ।

विविध

|  |  | कुल रकम（रु．） | कैफियत |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| क सं | कोषको विवर | 9，99，पण९1は2 | रिजन्सी |
| 9. | आजीवन सदस्य कोष | Evदyरiry | रिजेन्सी |
| २． | मानार्थ सदस्य कोष |  | रिजन्सी |
| ३． | दुमी शब्दकोश व्यवस्थापन कोष |  | रिजेन्सी |
| $\gamma$ | दुमी शब्दकोश बिक्री कोष | $4=91$ | रिजन्सी |
| $\underline{\chi}$ | दुकिराफ（विविध कोष） | २२ ७६૪1९० | रिजेन्सी |
| $\xi$ | दुम्कीम काठमाडौं | २3，¢\％${ }^{\text {¢ }}$ | रिजन्सी |
| $ง$ ， | इसीलीम व्यवस्थापन कोष | १९，११६६६้ | रिजेन्सी |
| $\rho$. | दोलोकुम्मा समिति कोष दुमी समद्धि कोष | २१，९ち६⿺०० | एसोशियट |
|  | कुल | ¢，२६，२8६। |  |

यी माथिका त भए आर्थिक पाटो । त्यो बाहेक अन्य सम्पत्ति समेत दुमी फन्सीकीमले जोडेको छ．। जस अन्तर्गत अचल सम्पतिको रुपमा जग्गा जमिनहरु समेत रहेको छ। यसलाई तल निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ।

| क．स． | जगगा दाता खरिद विवरण तथा ठेगाना | जगगाको क्षेत्रफल | कैफियत |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 9. | पर्ज बहादुर राई，धरान केन्द्रय सदस्य，बाट | ७． 4 धुर | धरान नगरपालिकामा रहेको जग्गा दुमी किरात राई फन्सीकीको नाममा पास । |
| २． | चन्द्रछिरी़्न राई बाक्सिला，बाट निशुल्क प्रदान | 9 रोपनी | बाक्सिला बजारमा रहेको जग्गा दुमी किरात राई फन्सीकीको नाममा पास । |
| ३． | अष्ट ब．राई（किरात राई यायोक्खाको नक्छोो）बाट सप्तेश्वरमा रहेको जगगाप्रदान | ३ रोपनी १० आना ३ दाम | सप्तेश्वर गाविसमा रहेको जग्गा दुमी किरात राई फन्सीकीको नाममा पास । |
| y | सप्तेश्वरमा धनकुमारी बस्नेतबाट खरिद सप्तेश्वर चिउरीखर्क दाम्थालाका रंकाश | ३ रोपनी २ आना | सप्तेश्वर गाविसमा रहेको जग्गा दुमी किरात राई फन्सीकीमले रु．३ लाखमा खरिद गरेको। |
|  | सत्म（रिम्दु）बाट दाम्थलामा खरिद गरिएको | $२$ रोपनी १ आना | सत्म रकाशुबाट खरिद गरेको जग्गा दुमी किरात राई फन्सिकिमको नाममा पास। |
|  | कुल | $१ ०$ रोपनी ३ आना | दुमी किरात राई फन्सीकीको नाममा पास । |

माथिका तालिकाबाट नै स्पष्ट छ दुमी किरात राई फन्सीकीमको २०७० भदौ १८ सम्मको विवरण अनुसार कूल १० रोपनी ३ आना भन्दा बढी जग्गा आफ्नो नाममा पास गरेको छ। त्यसै गरी बाक्सिलामा दुकीराफको केकासको कार्यालय प्रयोजनका लागि एउटा भवन निर्माण गरिएको छ। यसका लागि दाता तथा सापटी गरि जम्मा रु．$乡, २ ६, १ ९ ० /-$（जसमध्ये रु ३，६७४१४／－ सहयोग उठाएर，९६，०००／－दुमी शब्दकोष्शबाट सापटी साथै रु．६२，७७\％／－पेज नं．१६४को तालिकामा उल्लेखित व्यक्तिहरुबाट सापटि）संकलन गरी खर्च गरिएको छ। जग्गा तर्फ केपिलासगढी खरिद गर्न दाताहरुबाट जम्मा रु．३३५७१३२ संकलन भएकोमा रु．३，१४，४००／－खर्च भई रु ७११३२／－बाँकी रहेको देखिन्छ। यसको विवरण पेज नं．१६२ र १६४मा दिइएको छ। साथै दुमीहरुको ऐतिहासिक，साँस्कृतिक तथा पूरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको संरक्षणका निमित्त अमेरिका निवासी धौलविर वालक्पा दुमीराईको

पहलमा अमेरिकावासी दुमीजन，शुभचिन्तक तथा संघसंस्थाहरले रु． $9 丂 २$ पू६／－सहायोग प्राप्त भएको छ। अन्य जिन्सी तथा मेशिनरी सामग्री अन्तरगत कम्प्युटर $१$ थान，दराज $१$ थान，ढोल $२$ थान，भ्याक्टा $૪$ थान，मादल $\gamma$ थान，साउन्ड सिस्टम 9 थान रहेको छ। यीमाथिका बाहेक अन्य सम्पत्तिमा इसिलिम अंक？ देखि इसिलिम १५ अंक सम्म，त्यस्तै गरी त्रीभाषिक दुमी नेपाली अंग्रेजी शब्दकोश，दुमी छेन्लाम，दुमी रेकर्डेड गीतहरू，दुमी बोलचाल पुस्तक，पीपल पुस्तक，शब्दकोश विमोचन कार्यक्रमको भिडियो सिडी，आदि महत्वपूर्ण सम्पतिको रुपमा रहेको छ। यी सम्पत्ति दुमीको सबै दुमी समुदाय तथा दुमीको शुभच्छुकहरकात योगदानबाट सम्भव भएको हो। तसर्थ यस कार्यमा योगदान पुज्याउनु हुने सम्पूर्णलाई संस्थात तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास समेत लिएको छु।

दुमी किरात राईको वेवसाइटको प्रतिक्रिया
दुमी किरात राई फन्सिकिसको संस्थागत वेवसाइटबाट थुप्रै सल्लाह र सुभाव पठाउनु भएको छ। हालसम्म कुल $\llcorner 5$ जना वेवसाइटबाट दुकिराफको सदस्य बनिसकेका छन् र यो कम अभ बढ़दो छ। धेरै जसो वेवसाइट दुमी फन्सीकीमलाई बधाई तथा शुभकामना रहेको छ भने केही प्रतिक्रियाहरु संस्थालाई मजबुद बनाउने प्रकृतिका रहेका छन्। अभ पनि यस्तै

प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै तपाईहरुको महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाको हामी सम्मान प्रकट गर्दछौं।
नाम सच्याइएको (दुमी नेपाली अड्ग्रेजी शब्दकोश)
दुकिराफद्धारा शब्दकोश निर्माणको लागि आर्थिक संकलन गर्ने कममा जालपा ७ दिम्लोको पर्वत राई बाट रु. ४१०।- हुनु पर्नेमा अन्यथा हुन गएकोले सच्याइएको छ। साभारः संस्थाको कोषाध्यक्ष

## छीरीयाक्लो $20 ७ 0$ तोसी (साकेला उद्यौली) चाडको

शुभ अवसरमा सिमेभूमे, सुप्तुलु, युङखुलु एवं सुम्निमा पारृहाङले हामी सबैको रक्षा गरून्।

मौलिधन छाचुङ़ छछुपु दुमीराई
तथा स-परिवार
जालपा- $\tau$, साबालुङ, खोटाङ
कपन, काठमाडौं

## हार्दिक शुमकामना

## विगयादशमी तथा शुभ-दीपावली-2060

साथै किरात पर्व साकेला उधौलीको उपलक्ष्यमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुखा-वDताता


विकास हमुपु दुगीराई
भीतती अम्बिका (थुलुङ) दुगीराई जालपा-४, पुरानो गाउँ, खोटाड़

## देउसी-भैलो कार्यकम २०६९

वि.सं २०६९ सालको शुभ दीपावलीको अवसरमा दुमी किरात राई फन्सीकीम तथा दुमकीम काठमाडौंको संयुक्त प्रयासमा काठमाडौं उपत्यकामा रहनु भएका दुमीजनका घरआगनमा देहाय बमोजिम देउसी-भैली कार्यकम सम्पन्न गरी दक्षिणा संकलन गरियो ।


## दुरी किरातराई फन्सिकिस देउसी भैलो कार्यæम-श्६ट

क्रसं
३. नेत्रमणि राई
૪. सह्जीत राई
४. गुणराज राई
६. चतुरमान राई
७. इशवरमान रार्य

ᄃ. असारमान राई
९. मातेराज राई
१०. टंक राई
११. जयकुमारी राई
१२. ववी राई
१३. नविन ललिता राई अँशोक कु राई
नत्रमणण राई

ठेगाना रकम क्या. नैन बहादूर राई महाराजगज्ज

क्सं विवरण
9. मकर/ सूर्य कुमारी राई
२. प्रेम ब राई
३. राम श्रेष्ठ
૪. निलम राई
y. दिपक विष्ट

| ठेगाना | रकम |
| :--- | :--- |
| अनामनगर | Ү००० |

## छीरीयाक्लो 2000 तोसी साकेला उदौली) चाडको शुभ अवसरमा सुप्तुलु, युङखुलु एवं सुम्निमा पारूहाङले हामी सबैको रक्षा गरून्।

दिलशोमा सत्म दुमीराई
सप्तेश्वर- $\tau$, चिउरीखर्क
हालः काडमाडौं

## गतिविधि

## दुमकीम धरानको महत्वपूर्ण योजनाहरू

विभिन्न समस्याको पहाडहरू फोदैं जंगलको भाडीहरू फाडदू विभिन्न आरोह-अवरोह पार गदै कुनै बेला थकित हुँदै कुनै बेला आशाले भरिएका खुशीयाली मनाउदै हाम्रो संस्था दुमकिम(प्रा का श.), घरान सफलताको चुचरोमा पुगी हाम्रो समाजलाई केही दिनका लागि लागी परेको छ। सानै संस्था भएपनि यस क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण दुमी रदु तथा अन्य सामुदायका आपत विपत परेका निमुखा जनताको सेवा गर्ने आफ्नो भाषा संस्कृति सम्पदाको रक्षा गर्ने उद्देश्यका साथ संस्थाको विधान भित्र रही नियमित बैठक बस्ने समयमा नियमित साधारण सभा तथा अधिवेशन गरी बैठकबाट पारित गरिएका संक्षिप्त योजनाहरू यसरी तर्जूमा गरिएको छ।
१. दुमी रदु तथा अन्य समुदायका मानिसलाई आपत विपत तथा दु:ख विमार पर्दा सक्दो सहयोग गर्ने । यो कार्य बेरै जनालाई गरि पनि सकिएको छ र निरन्तर रहनेछ।
२.दुमकिम धरानका भूपू. अध्यक्ष हाल वरिष्ठ सल्लाहकार तथा दुकिराफ को केन्द्रिय सदस्य RSM पर्ज बहादुर दुमी राईज्यूले धरान १२ मा संस्थालाई राजिनामा पास गरी दितुभएको ७.प धुर जग्गाको पूर्वपट्टी सेउती खोलालाई तटबन्ध गर्ने काम भएको छ। उक्त तटबन्ध गरी हाम्रो संस्थाको जग्गा हाल २ कठ्ठा जति हुन आएको छ। उक्त तटबन्ध निर्माण गर्दा संस्थाको रकम भण्डै $\gamma$ लाख रुपैया खर्च भएको छ।
३. उक्त जग्गामा हाम्रो संस्थाको एउटा साभा घर र सभा भवन निर्माण गरिने छ। बाँकी जमिनमा खेलमैदान निमाण गरिनेछ। खेलमैदानमा भलिबल कोर्ट, बास्केटबल र व्याटमिन्टन कोर्ट निर्माण हुनेछ। यो कार्य आउदो वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। $\gamma$ साभा घरमा हाम्रो सामुहिक साभा चुलो रहनेछ। एक किचन, एक सटर, एक स्टोर रुम र एक चौकीदार बस्ने कोठा भएको घरनिर्माण हुनेछ। घरको नक्सा तयार भईरहेको र पछि हामी वितरण गर्ने छौं
4. साभा चुलामा हामीले सामूहिक रुपमा वर्ष पिच्छे रीतपूर्वक नयाँ अन्नवाली चढाउने छौ। चुला नहुनेहरूले साभा चुला प्रयोग गरी पीतृलाई पुज्ने काम गर्न सकिनेछ।
६. साभा घरमा दुमी राईरूले आवश्यकता अनुसार विवाह,


- भुमिराज दिम्माच दुमीराई, सचिव, दुकिराफ, दुमकीस, धराब, सुनुसरी
पास्नी, गुन्यु चोलो, कुनैपनि पार्टी जस्ता कार्यहरू गर्न सक्तेछत्। अन्य सामुदायका मानिसलाई पनि स-शुल्क त्यस्ता कार्यहरक गर्न दिइनेछ। जसबाट संस्थाको आयश्रोत बढ़न्नेः। बेल मैदानबाट पनि आयश्रोत थपिनेछ।
७.दुमकीम धरानले एम्बुलेन्स खरिद गरी एम्बुलेन्स सेवा सन्चालन गर्नेछ। एम्बुलेन्स खरिद गर्ने रकमको लागि पनि दुमकिम धरानेको तेस्यो ऐतिहासिक अधिवेशनमा मन्तब्यको कममा RSM पर्ज बहादुर दुमी राईज्यूले बचनवद्धता गरी सक्तु भएको छ। यसको लागि हामी छलफल गदैं आईरहेका छै।

5. हाम्रो संस्थाले रगत संचय गर्न (Blood Donation) कार्यक्तम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो रगत संस्थाको अध्यक्ष तथा पदाधिकारीको सिफारिसमा दुमी बन्चुलाई आवश्यकतामा प्रयोग गर्न दिइनेछ। हाल उपचारको क्रममा रगतको भयंकर अभाव भएकोले साधारण मान्छेलाई उपचार गर्न समस्या भएको जानकरी गराउदछौं
९. यी कार्यहरू सम्पन्न भएपछि अन्य योजनाहरु अनगिन्ती छन् । हामी गदै जानेछौं। हामी यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौ। तसर्थ आदरणीय दुमी दाजुभाई दिदीवहिनी तथा अन्य सम्पूर्ण महानुभावहरू, तपाईहरू ससारको जुन सुकै ठाउमा भएपनि मानवीय सेवा जहाँबाट गरेपनि एउटै हुनाले हजुरहरूलाई हामी सहयोग गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोघका लागि हृदयदेखि नै मुरीमुरी धन्यवाद टकाउदछौं।

नोटः यस वषदेखि सुनसरी जिल्ला भरिबाट दुमी राइको छोरा छोरीहरूले SLC मा TOP MARK ल्याउनेलाई दुमकिम धरानले सम्मान गर्ने कार्यकम रहेको हुनाले त्यस्ता विद्यार्थीलेसम्पक गर्नुहोला।

## गतिविधि

मिति २०६९ सालको शुभदिपालीमा दुमी राई दुमीकम धरानले संस्थाको तर्फबाट देउसी भैलो कार्यकम गरेको थियो। हाम्रो कार्यक्रमलाई निम्न पहानुभाव ज्यूहरूले सहयोग स्वरुप दान दक्षिणा दिनु भई सहयोग गर्नु भएकोमा उहाँहरूलाई दुमी किरात धरानको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद सहित वहाँहरूको नामावली निम्न प्रकार छ।

| क्र．स． | नामावली | वार्ड नं． | टोल | रकम（दक्षिणा） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 9 | वीर वहादुर राई（कमला） | धरान－१प | पाथीभरा लाइन | どムそう，－ |
| २ | पूर्ण प्रसाद खालीड़्र | धरान－१६ | जनपथ लाइन | yooo／－ |
| ३ | अमर दुमी राई | धरान－१प |  | ३०२०／－ |
| $\gamma$ | पर्ज बहादुर राई | धरान－ち | कृष्ण टोल | ३०००／－ |
| $y$ | आइत शीला राई | धरान－११ | （काइलीको सासु） | ३०००／－ |
| $\xi$ | जगत बहादुर राई | धरान－१९ | सगरमाथा टोल | 2以О2／－ |
| $ง$ | मायादेवी वान्तवा | धरान－१९ | शिवमार्ग | २200／－ |
| 5 | भूमिराज दिम्माचु | धरान－१९ | शिवमार्ग | १६\％2／－ |
| $\rho$ | बी．एम साम्पाड़ | धरान－१९ | सगरमाथा टोल | ६००／－ |
| १० | वसन्ती लीम्बु | धरान－१९ | सगरमाथा टोल | १०४／－ |
| 99 | जुनीको आमा | धरान－१९ | सगरमाथा टोल | 990 ／－ |
| १२ | सोनी | धरान－१९ | सगरमाथा टोल | ६०／－ |
| १३ | गाइनको वाउ | धरान－१९ | सगरमाथा टोल | २०ぬ／－ |
| 9\％ | नविन नाल्बो | धरान－१९ | सगरमाथा टोल | १२०／－ |
| 92 | कल्पना वी．क． | धरान－१९ | सगरमाथा टोल | ११०／－ |
| १६ | अमृता इडनाम | धरान－१९ | सगरमाथा टोल | २०\％／－ |
| १७ | ओजहाड़्न लीम्बु | धरान－१९ | सगरमाथा टोल | २०४／－ |
| 95 | माइते तामाड़ | धरान－१९ | सगरमाथा टोल | १००／－ |
| 99 | जीत बहादुर राई | धरान－१९ | सगरमाथा टोल | १०2\％ |
| २०． | पुर्ण सुनुवार | धरान－१९ | सगरमाथा टोल | ३००／－ |
| २१． | ललीत लीम्बु | धरान－१९ | सगरमाथा टोल | yoy／－ |
| २२ | गोपाल राई | धरान－१९ | सगरमाथा टोल | $92 \%$ |
| २३ | वीन्द्र बहादुर राई | धरान－१९ | सगरमाथा टोल | 90\％－－ |
| २૪ | हजिन्द्र लिम्बु | धरान－१९ | सगरमाथा टोल | 90\％／－ |
| २Ц | अनिता श्रेष्ठ | घरान | सगरमाथा टोल | ३००／－ |
| २६ | दलकुमार राई |  | दिपेन्द्र चोक | १२०\％／－ |
| २७ | घन बहादुर राई（रवि | धरान－१९ | दिपेन्द्र चोक | ३०2／－ |
| २ち | मदन राई | धरान－१९ | दिपेन्द्र चोक | 920 － |
| २९． | दिपरानी राई | धरान－१९ | दिपेन्द्र चोक | रू०／－ |
| ३० | सज्तित राई | वरान－99 | दिपेन्द्र चोक | ६०／－ |
| ३9 | रण कुमारी लीम्बु | धरान－१९ | दिपेन्द्र चोक | 9\％9－－ |
| ३२ | हस्त बहादुर लीम्बु | धरान－१९ | दिपेन्द्र चोक | ६と०／－ |


| क．स\％ | नामाखली | वडा नं． |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | दिपेन्द्र चोक | ६००／－ |
|  | हन्द्र बहादुए राड | धरान－91 | दिपेन्द्र चोक | 920 － |
| 弦 | बीन्दा परियार | अरान－99 | दिपेन्द चोक | 9\％00／－ |
| \％ | जघप्रसाद समझदाः | धरान－9९ |  |  |
| ईง | समरा खालीबाम भित | समरा खालीखाम भिन्न | दिपन्द्र चोक |  |
|  | भएको（ 8 बटा खास） | भएको（ $\gamma$ बटा खाम） | किराती चोक | quxy－－ |
| १द | सर्वजीत राह | धरान－१९ | सम्सेन टोल | 9\％O2 |
| 39 | अस्त बहादुर राई बाँ राज कोई राई | धरान－९ | भिम्सेन टोल | ૪२०／－ |
| $\gamma \bigcirc$ |  | घरान－९ | भिम्सेन टोल | quoy／－ |
| 89 | विपन्न लिम्बु | धरान－९ | सीद्वार्थमार्ग | 2Y／－ |
| \％？ | सम्दासी राईलाल बहादुर राई | धरान－९ | अशल मार्ग | xyo－ |
| \％$\gamma$ |  | धरान－९ | अशल मार्ग | पуर\％－ |
|  | लालमनी राई राम बहादुर राई | धरान－९ | अशल मार्ग | yoy／－ |
| 万k |  | घरान－९ | अशल मार्ग | ६оy／－ |
| 88 | जज बहादुर राई | धरान－९ | वस्जन टोल | 202／－ |
| ชv | दुरा बहादुर राई | धरान－९ | वस्जन टोल | q0y0／－ |
| ૪－ | कूष्ण दुमी राईं | धरान－९ | वस्जन टोल | ३乡०／－ |
| 8 | गान्ती राई <br> हई बहादर राई | धरान－९ | वम्जन टोल | 9002 ／－ |
| yo |  | धरान－९ | वम्जन टोल | 9004 ／－ |
| 29 | हर्क बहादुर राई विकाश राई | धरान－९ | सभागृह मार्ग | yoo）－ |
| y？ | बिकाश राई मदन राई | धरान－९ | अर्जुन पथ | yoo／－ |
| そ̌ | गुमसेर राई | धरान－९ | अर्जुन पथ | yoy／－ |
|  | अनीता राइ | धरान－९ | अर्जुन पथ | q008\％／－ |
| 2\％ | अदीम माया राई मुगाशन चाम्लीड रोजेश राई | धरान－९ | अर्जुन पथ | roo／－ |
| ¢¢ |  | धरान－९ | अर्जुन पथ | 900\％／－ |
| y\％ |  | घरान－९ | कृष्णटोल | yoy／－ |
|  | क्पा राई | धरान－९ | कुष्णटोल | 9290 － |
| ye | पूर्ण कुमरा राई | धरान－९ | कृष्णटोल | 920\％／－ |
| ¢o | कुष्ण कुमारी साम्पाइ़ | धरान－९ | कृष्णटोल | 2めy－－ |
| \＄9 | राजु रसाइली वीन्द्र बहादुर राई गोवोन्द राई | धरान－९ | कृष्णटोल | १२०／－ |
| ६२ |  | धरान－९ | सीता टोल | yov／－ |
| ६ิ |  | धरान－९ | सिता टोल | १२०० |
| \＆ | कबष्ण साम्पाइड राई | धरान－९ | सिता टोल | 900\％／－ |
| ¢\％ | पर्शुराम राइ | धरान－९ | सिता टोल | ९२०／－ |
| ¢¢ | की प्रसाद लीम्बु | धरान－९ | मेन्ध्यायम टोल | 9002 ／－ |
| $\leqslant 9$ | वल वहादुर लीम्बु | धरान－९ | मेन्ध्यायम टोल | १०२०／－ |
| $\xi 5$ | अमर बहादुर लीम्बु | धरान－९ | कवीर टोल | 900\％／－ |
| 49 | बड बहादुर राई | धरान－९ |  | 920\％$=$ |


| क．स． | नामावली | वडा नं． | टोल | रकम（दक्षिणा） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ७－ | शुरेस दुमी（देवकला） | धरान－९ | कवीर टोल | रूप゙イ／－ |
| ง | मैया राई | धरान－९ | कवीर टोल | 2201－ |
| ७२ | ललीत ब．मैयाङ्वो | धरान－१ | सीद्धार्थमार्ग | 900\％／－ |
| ७३ | सर्वराज राई | धरान－९ | सीद्धार्थमार्ग | ११३०／－ |
| ৩૪ | पूण्य प्रसाद राई | धरान－९ | सीद्धार्थमार्ग | १२००／－ |
| ૭Y | वेलुको वाउ | धरान－१ | जमुरा टोल | q00\％／－ |
| ७६ | गंग प्रसाद राई | धरान－१७ | विचघोपा | २०००／－ |
| ৩৩ | हरी प्रसाद राई | धरान－१७ | विचघोपा | 9000 ／－ |
| け¢ | अम्वरी राई | धरान－१७ | अजम्बर मार्ग | १२\％०／－ |
| ७९ | लंक मणी राई | धरान－१७ | अजम्बर मार्ग | ३ど／－ |
| ᄃ० | जसुदा दुमी | धरान－१७ | अजम्बर मार्ग | २२०／－ |
| ち9 | प्रेम दुमी | धरान－१७ | अजम्बर मार्ग | yool－ |
| ちर | टेक बहादुर（नक्छो） | धरान－१७ | अजम्बर मार्ग | ३००／－ |
| ち३ | कालुड़़े राई | धरान－१७ | अजम्बर मार्ग | yool－ |
| ち૪ | कमला राई | धरान－१७ | चतरा लाइन | २१००／－ |
| 5¢ | कौशीला नानोका（नन्द） | धरान－१७ | चतरा लाइन | 900 ／－ |
| ち६ | अर्जुन राई | धरान－१७ | सेन्टर रोड | २१००／－ |
| ら | दम बहादुर राई | धरान－१४ | पीण्डेश्वरी चोक | 9Y00／－ |
| ちら | रामकमार राई | धरान－१प | पीण्डेश्वरी चोक | ३००／－ |
| ち¢ | chang miss | धरान－१प | पीण्डेश्वरी चोक | रू०／－ |
| ¢O | राजकुमारी राई | धरान－१४ | पीण्डेश्वरी चोक | どどマノ－ |
| ९१ | भारत राई | धरान－१४ | खोरीया वस्ती | २४०／－ |
| ९२ | वीर बहादुर राई | धरान－१४ | महादेव चोक | ७০০／－ |
| ९३ | तोलक सत्म राई | धरान－१४ | महादेव चोक | you／－ |
| ¢\％ | छत्र बहादुर राई | धरान－१प | महादेव चोक | २००／－ |
| ¢Y | गंग बहादुर राई | धरान－१४ | महादेव चोक | ३००／ |
| ९६ | मीना राई | धरान－१४ | महादेव चोक | yoy／－ |
| ¢७ | योगेश राई | धरान－१४ | महादेब चोक | २००／－ |
| $\rho 5$ | काशिराज राई | धरान－१४ | महादेव चोक | y̌y\％－－ |
| $\rho ९$ | अम्बिका राई | धरान－१४ | महादेव चोक | yool－ |
| १०० | दान बहादुर राई | धरान－१प | महादेव चोक | 9Y0／－ |
| 909 | लोक राज राई | धरान－9\％ | महादेव चोक | ६०२／－ |
| १०२ | प्रजा बहादुर राइ | धरान－१प | साईमन मार्ग | १，०२०／－ |
| १०३ | सनद कमार राई | धरान－१प | नौलोपथ | 9，990／－ |
|  | कमल बहादर राई | धरान－१४ | नौलोपथ | 200／－ |
|  | कमल बहा बहादर राई | धरान－१प | नौलोपथ | 200／－ |
| 90\％ | पदम बहादुर राई |  |  | 20y／－ |
| १०६ | शनि राज राई | धरान－१\％ | श्याम चोक | （1） |



[^0]
## शुन दिपावली श०६ट को उपलक्ष्यमा दुरी किरात राई फन्सीकीन，दुगकीन धरान पांचकब्यादुरा आयोजित देउसी－भैलो कार्यæ्रममा सहयोग गनुहुने महाबुभावहरू निम्न वमोजिम रहवुभएको छ।

क．सं．नाम

९ राम बहादुर राई
१०
99

१३ लाल बहादुर राई
१४ खड्ग बहादुर राई
१४ खम्बसिं राई
१६ पर्ज बहादुर राई
१७ उद्धिममाया राई
१५ प्रकाश नाछिरिड राई
१९ मानप्रसाद चाम्लिङराई
२० सुरती साम्पाङ राई
२१ जयप्रसाद साम्पाङराई
२२ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．श्रेष्ठ
२३ पदम बहादुर ले．ता．
२४ हर्कबहादुर साम्पाङराई
२४ दिल बहादुर तामाङ
२६ चन्द्र प्रसाद राई
२७ कृतीमान कोयीराई
२亏 मछिन्द्र कोयीराई

ठेगाना रकम रु．
२९ काशीराज राई
३० तिलक दुमीराई
३१ सूर्य दुमीराई
३२ पर्ज बहादुर राई
३३ दान बहादुर राई
३૪ बीर बहादुर राई
३थ छत्र बहादुर राई
३६ अमृखा राई
३७ के．आई．सिंह लिम्वु
३弓 कृष्ण ब．लिम्वु
३९ महेन्द्र कु．राई
૪० देवान चाम्लिडराई
४१ मोहन कु．लिम्बु
४२ प्रेम कुमार लिम्वु
૪३ पूर्ण सेनेङ लिम्बु
૪૪ टेक ब．लिम्बु
४४ कर्ण ब．राई
४६ मौलध्वज कु
૪७ लंकमणि दुमीराई
૪弓 जसुदा कोयीराई
४९ नैनकला कोयीराई
पू० प्रेमकुमार दुमीराई
49 टेकबहादुर दुमीराई
प२ डम्बर ब．दुमीराई
प३ इच्छ्ञा ब．दुमीराई
धरान－$३$ ३०२०।－
धरान－६ १，००४।－
धरान－१४，१，१००।－

धरान－१प
धरान－१४ 乡१०।－
धरान－१४ प१०।－
धरान－१४ ३२०।－
धरान－१४ पू००।－
धरान－१४ पू०४।－
धरान－१४ २०१।－
धरान－१४ १००।－
धरान－१४ २६०।
धरान－१४ पथ४।－
धरान－१४ १，७३૫।－
धरान－१४ १，००४।－
धरान－१४ २，४००।－
धरान－१४ २，ห००।－
धरान－१४ १०乡।－
धरान－१४ प्र०।－
धरान－६ २००।－
धरान－६ १，००४।－
धरान－१७ ३२ぬ।－
धरान－१७ २३०।－
धरान－१७ पू०४।－
धरान－१७ पू०घ1－
धरान－१७ ३००।－
धरान－१७ २००－
धरान－१७ ૪००।－
धरान－१७ १，६०乡।－
धरान－१७ १०४।－
धरान－११ १，०५०।－
धरान－११ १，५००।－

## गतिविविधि

पद राजकुमार थुलुङराई धरान－१६ पू९ शशी खालिङराई धरान－१६ ६० तीर्थ ब．राई
६१ पूर्ण ब．थुलुङाई ६२ रामशरी दुमीराई ६३ मथुकर दुमीराई धरान－१६ ६४ मदन कु．दुमीराई ६४ दल ब．कोयीराई ६६ दिनेशको आमा ६७ सर्वजीत दुमीराई ६ $\begin{aligned} & \text { जगत ब．दुमीराई }\end{aligned}$ ६९ दलकुमार दुमीराई ७ जीत ब．दुमीराई ७ राजकुमार लिम्बु ७२ पूर्ण ब．सुनुवार ७३ राजु तामाड ७४ ललित ब．लिम्बु ७थ कमला गुरुड ७६．विन्द्रकुमार तामाङ ७७ अनिता श्रेष्ठ
ज५ सरीता साम्पाड
७९ भलोनीको आमा
ᄃ० माइतेको आमा
६9 जे．वी．लिम्बु
द२ गोपाल साम्पाडराई धरान－१९
ち३ मंगलकुमार लिम्वु धरान－१९
दर आशा लिम्वु धरान－१९
दर ओजाहाड लिम्बु धरान－१९
६६ सोनी भूजेल
ち७ रत्न ब．साम्पाडराई धरान－१७ ६६ मनिता कोयीराई धरान－१७ ち९ प्रेमबहादुर दुमीराई धरान－१७ ९०＂दौलतमान दुमीराई धरान－१७
yool－
१，००O1－ प२०।－
ц，о२०1－ y ool－ १，१००।－ २と이－ धरान－६ १，००४।－ धरान－१द पू००－ धरान－१९ धरान－१९ धरान－१९ धरान－१९ १，०००।－ धरान－१९ धरान－१९ धरान－१९ धरान－६ धरान－१९ धरान－१९ धरान－१९ धरान－१९ धरान－१९ धरान－१९ धरान－१९ धरान－१९ 9001－

९१ दम ब．नाछिरिडराई धरान－१४ १，६१०－ ९२ शन्तोष लामा धरान－१४ ४९乡।－ ९३ अशोक दुमीराई धरान－१४ २००－ ९४ प्रिती दुमीराई धरान－१४ १००－ ९४ प्रेममाया लिम्वु धरान－१४ ११०－ ९६ कितावसिं तामाङ $\rho ७$ पुष्पाको वाबा ९५ धन बहादुर राई ९९ जसराज राई १०० कृपा राई १०१ अक्षयकुमार राई १०२ महाजित राई १०३ कौशिला राई १०४ वालाध्वज राई १०४ भरस दुमीराई १०६ दिप ब．दुमीराई १०७ नगेन राई $१ ० 亏$ थाम बहादुर राई १०९ गुमशेर चाम्लिङ $१ १ ०$ लालमणि दुमीराई १११ लक्ष्य दुमीराई ११२ हिराकाजी शाक्य ११३ जसमणि दुमीराई ११४ भूमीराज दुमीराई 9१४ दिनेश दुमीराई ११६ शुभलक्ष्मी दुमीराई धरान－$\varsigma ~ प ० ० 1-~$


जम्मा खर्च $२ \%, ३ ० ०-$
जम्मा बचत पॅ९，७ち९－
इसिलिम अंक ？देखि अंक १५ सम्ग खोजीव्बोजी पढिदिनुहोला साथै त्यहा भएका कनी कमाजोगी और्यार्ष्धिनुछोला ।

## छीरीयाग्लो 2000 तोसी (साकेला उधौली चाडको शुभ उपलक्ष्यमा सिमेभुमे, सुप्तुलु, युङखुलु एवं सुम्निमा पारृहाङले हामी सबैको रक्षा गरून्। अमर हजुर दीक्पा दुमीराई श्रीमती उर्मिला (थुलुङ) दुमीराई तथा स-परिवार <br> लामिडाँडा-३, चिउँरीबास, बोटाङ, हाल: धरान, सुनसरी <br> 

## चासोक तडनाम् $20 ७ 0$ तथा

जावोम्लो / छिरियाम्लो (सकला उद्यौली) चाडको शुभ उपलक्ष्यमा युमा साम्, सुप्तुलु, युङखुलु एवं सुम्निमा पारूहाङले हामी सबैको रक्षा गरून्।

प्रकाशमान याक्सो लिम्ब श्रीमती मनकला मुरह (लिम्ब) दुमीराई तथा स-परिवार ताप्लेजुङ हाम्पाङ, हाल: धरान-१५, सुनसरी

## छीरीयाम्लो 2000 तोसी (साकेला उदौली) चाडको

 शुभ अवसरमा सिमेभुमे, सुप्तुलु, युङखुलु एवं सुम्निमा पारृहाङले हामी सबैको रक्षा गरून्। गणेशमक्त सत्म दुमीराईश्रीमती बालकुमारी दुमीराई तथा स-परिवार सप्तेश्वर- $\tau$, चिउरीखर्क खोटाङ


## फु:ली छी (Phulichhi)

पाचीनकालदे खि किरात परम्परालाई अध्ययन तथा अनुसन्थान गरेर हे दा किरातीहरूले पुज्दै आएको घरभित्र र बाहिर मानिने अधिकांश देवी देवताहरू जस्तैः थानीमानी, सुरुमि शिकारी, से ती शिकारी, शिद्ध शिकारी, नाम्रुड शिकारी, हुत्पा(पु बें), होमु(भोटे दे उ) तपुछि, ले लेछि, लेन्तम्छि, एक्ले बगाले, रंकिनि, जंगली इत्यादिको उत्पत्ति कुनै जान्ने धामी, शिकार गर्नमा सिपालु वा कुनै न कुनै हिसाबले प्रख्यात व्यक्तिहरूको मृत्यु भए पश्चात कुनै न कुनै देवी देवताको रुपमा पकट भएको पाइएको छ र हामीले उनीहरूलाई आफ्ना संस्कार एवं संस्कृति अनुसार पुज्दै, मान्दै आइरहेका छौं। यस्तो किसिमको परम्परा अन्य जाति र धर्मावलम्बिहरूमा पनि रहेको पाइन्छ। यस्तै सन्दर्भमा फु:लि छि भन्ने देउता जो बाक्सिला स्थित हल्बुम गाउँको दुमि राईहरूले पुज्ने गर्दछन् जस्को उत्पती कसरी भयो भन्ने बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ। (9) फु:ली छी को हुन् ? (Who is Phulichhi ?)

दुमि भाषामा 'फु:ली' को अर्थ ओढार र 'छि' को अर्थ देउता हुन्छ त्यसैले 'फु:लि छि' को शाब्दिक अर्थ खस नेपाली भाषामा ओढारे देउता यानेकी ओढारमा बस्ने देउता भन्ने हुन्छ। 'फु:लि छि' वास्तवमा दुमि राई भित्रको एक पाछा मुरह(ब्रस्मी) वंशको एक कुमार केटा थियो। जो शिकार खेल्नमा अत्यन्तै सिपालु थियो। ऊ शिकार खेल्न जाँदाकै अबस्थामा गानो गोला(gastric) को बेथाले जंगलको ओढारमा निकै दिन बिरामी भएर उस्को मृत्यु भएको थियो। यता घरमा भने शिकार खेल्न गएको छोरा थेरै दिनसम्म घर नफर्कि बेपत्ता भए पछि घर परिवारमा

पर्मेसुरा' भने पछी धामी बेजोडले काम्दै अचानक बक्न(फलाक्नु) थाल्यो, "म आस्थ्वजे, 'फु:ली छी' आलालेप्पा भएर खानु पीजनु बिना भोकै तिर्खा बसि हिडेको छु मलाई थान थपना गरी मेरो चित्त नबुभाएमा स सबैलाई, अभै पनि गाँउघरमा दुखख पिर दिइरहनेछु" यसरी धामीको जीउमा चढेर अचानक धामीले फलाके पछि, गाँउलेहरू, धामी र ताया(पूर्खा)हरू सबैको सरसल्लाहमा गाँउले सबैको भलाईको लागि भनेर २०४० सालको बैशाखे पुर्णेबाट मान्न र पूजा गर्न शुरु गरेका हुन् 'पुु:लि छि' लाई बाक्सिला हल्बुम्बासीहरूले।
(३) फु:ली छी अबस्थित क्षेत्र (Located Area of

## Phulichhi)

फु:ली छी, यो हल्बुम गाँउको सिरान गाँउको नजिक सिम खेत कुवादेखि करीब $৩, 弓$ मिटर उत्तर दिशामा खेतै खेतको मध्येभागमा एउटा ठूलो भ्यागुता जस्तो आकार भएको ढुड्गाको फेदमुनी अवस्थित रहेको छ।


चित्र 9 'फु:ली छी' अवस्थित रहेको ठाँउ । (४) पूजा गर्ने तरीका (Worship Method)
(क) संगोल/सामुहिक पूजा (Community Worship): गाउँ र गाँउलेहरू सबैको भलाईको लागि भनेर गरीने पूजा नै सामुहिक पूजा हो। जस्मा

गाउँलेहरू सबैजना मिलेर पजाको लागि पैसा संकलन गर्ने, पूजा सामाग्रीहरू किन्ने र सामुहिक उपस्थितिमा नै पूजा गर्ने गरिन्छ।
(ख) व्यक्तिगत पूजा (Individual House Worship) व्यत्तितगत पूजा विशेष गरी व्यत्ति र घरपरिवारको एकल भलाइको लागि गर्ने गरीन्छ। जस्मा सम्पूर्ण पूजा सामाग्रीहरूको व्यवस्था पनि व्यक्ति स्वयंमलेनै गर्ने गर्दछ।

## (y) पूजा गर्ने दिन र समय (Worship day and

 Time)सकला भुमे मंसीर पुर्णे उधौली। जावोम्लो / छिरियाम्लो) बैशाख पुर्णे उभौली( थोवोम्लो/धिरियम्लो) पूर्णिमाको पाँचौ दिन पंचमी, तिथिमा मसुमदि ${ }^{1}$, नक्छो, तायातड्क्ज ${ }^{2}$ रूमिपामि सबैजना ढोल भ्याम्टा सहित गएर सामुहिक रुपले नै पूजा गर्ने गरीन्छ। 'फुली छी’ लाई पकुवा चढाई सकेर सबै जना नक्छोको घरमा जान्छन् र पुजा गरेको पकुवा, कुखुराको फिला लगेर नक्छो(धामी) को घरमा छोर्सु(सुगुरको नौ किसिमको भिन्रेस मासुलाई एउटा सुइरोमा उनेर पितृथलो तीन चूल्हालाई आगोमा पोलेर चढाइने गरिन्छ) पोल्छन् छोर्सु पोली सके पछ्धी नक्छो चुक्सबस ${ }^{3}$ मसुमदीहरू नाच्दै ढोल भ्याम्टा ज-जस्को घरबाट ल्याएको छ उहाँहरूको घरमा बुकाईने कार्य हुन्छ र धामीकै घरमा आएर पकुवा (कुखुराको मुटु कलेजो, खुट्टा, पखेटा पोलेर बनाइएको प्रशाद) र चोखो जाँड सबै रुमीपामी ${ }^{4}$ लाई दिएर खुवाई सके पछी सकला सकिन्छ। यसरी सोही सकला उधौली उभौलीको समयमा 'फुलि छि' को पूजा गरिन्छ तर हाल आएर 'फुलि छि' को पूजा उभौली (थोवोम्लो/धिरियाम्लो) मा मान्रै गरै आएकोछ।
(६) पूजा गर्ने मुख्य व्यक्ति (Main Priest)

विगतका शुरुवात वर्षहरूमा देउता थानमा नै पूजा गर्दा चाहि नक्छ़ों टेक बहादुर मुरहले सम्दु
(बखान) गर्ने, ताया भिमलसिं मुरह र धनसेर मुरहले कुखुरा पर्छाइन्छ धुप धुवार दिएर पूजा गर्ने गर्थ भने २०प३ सालमा ताया भिमलसिंको देहबसान पछी चाहि कुबि नक्छोो टेक बहादुरको साथमा धनसेर मुरह दुमी र रेक बहादुर मुरह दुमीले गर्दे आउनु भएको छ।
(७) चाहिने सामाग्री (Required Materials)

एउटा भाले कुखुरा, सुनपाती धुप, अक्षता, तितेपाती, लोटामा चोखो पानी, मोदामखिदाम(सुकेको माछा, चरा चुरुड्गी र जनावरहरूको मासु,) चोखो जाँड, सिंदुर सुपारी, भेटी पैसा, काँचो धागो आदि ।

श्रोतदाताहखँ:
9. टेकबहादुर मुरह ब्रस्पा दुमीराई २. आसपुर्ण रंकसु दुमीराई
३. कुल बहादुर मुरह ब्रस्पा दुमीराई $\gamma$. धनसेर मुरह ब्रस्पा दुमीराई y. रेक बहादुर मुरह ब्रस्पा दुमीराई

## Footnotes:

${ }^{1}$ मसुमदी, मसुमे मदुमे महिला पुरुष सकला नृत्यकार ।
${ }^{2}$ पुर्खाहरू धामीलाई बाटो देखाउने अगुआहरू।
${ }^{3}$ ढोल बजाउने व्यक्तिहरू विशेष गरी नागु, तिदाम, छिदाम, छम्दाम् ₹ सकला गर्दाका ढोलेहरू।
${ }^{\text {इष्टमित्र गाँउले, दरदाजुभाई । }}$

# छीरीयाम्लो श०० तोसी (साकेला उद्यौली) को शुमकामना 

 साथै दुमी किरात राईको मुखपन्र अर्धवार्षिक भाषिक पत्रिका इसिलिम्म १५ औं अंक प्रकाशन गर्न सफल हुनु भएकोमा दुमी किरात राई फन्सीकीमको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना व्यक्त गर्दछौं।शुलुड राई स
केन्द्रीय कार्य समिति काठमाड़।
(बखान) गर्ने, ताया भिमलसिं मुरह र धनसेर मुरहले कुखुरा पर्छाइन्छ धुप धुवार दिएर पूजा गर्ने गर्थे भने २०प३ सालमा ताया भिमलसिंको देहबसान पछी चाहि कुबि नक्छो टेक बहादुरको साथमा धनसेर मुरह दुमी र रेक बहादुर मुरह दुमीले गर्दै आउनु भएको छ।
(७) चाहिने सामाग्री (Required Materials)

एउटा भाले कुखुरा, सुनपाती धुप, अक्षता, तितेपाती, लोटामा चोखो पानी, मोदामखिदाम(सुकेको माछा, चरा चुरुड्गी र जनावरहरूको मासु,) चोखो जाँड, सिंदुर सुपारी, भेटी पैसा, काँचो धागो आदि ।

श्रोतदाताहरु:
9. टेकबहादुर मुरह ब्रस्पा दुमीराई
२. आसपुर्ण रंकसु दुमीराई
३. कुल बहादुर मुरह ब्रस्पा दुमीराई ४. धनसेर मुरह ब्रस्पा दुमीराई
y. रेक बहादुर मुरह ब्रस्पा दुमीराई

## Footnotes:

${ }^{1}$ मसुमदी, मसुमे मदुमे महिला पुरुष सकला नृत्यकार ।
${ }^{2}$ पुर्बाहरू धामीलाई बाटो देखाउने अगुआहरू।
${ }^{3}$ ढोल बजाउने व्यक्तिहरू विशेष गरी नागु, तिदाम, छिदाम, छम्दाम् र सकला गर्दाका ढोलेहरू।

4इष्टमित्र गाँउले, दरदाजुभाई ।

# छीरीयाक्लो श०० तोसी (साकेला उदौली) को शुमकामना 

साथै दुमी किरात राईको मुखपत्र अर्धवार्षिक भाषिक पत्रिका इहिलिम्म १५ औं अंक प्रकाशन
गर्न सफल हुनु भएकोमा दुमी किरात राई फन्सीकीमको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना व्यक्त गर्दछाँ।

थुलुड राई स

## राघेलुङ पहाड अनि आदिवासी घाम

उहिल्यै-उहिल्यै मेरो पुर्खाहरू हाम्फाले चुचु-दहमा हाम्फाल्दै "चाप्चा" नै भएर शिकारमा निस्कनु तयार छु। म, मेरो तुम्लो (भाषा), मेटिएको भोंकमा उधुम्मिएको छु। म, मेरो धर्म, भद्रगोल पारिदिएकोमा विक्षिप्त छु। म, मेरो संस्कृतिहरू, विकृत गराईदिएकोमा बौलाएको छु। म, मेरो सिमेभूमे-देउराली, आदिवासी देउ-देउताहरूलाई नारायने, कृष्णे, बैकुन्ठे, देउ-कुमारी, ईन्द्र-कुमारीहरू पारिदिएकोमा तिर्मिरिएको छु।
म, आँखै गतिलो देख्दिन कि क्या हौ ?
रावा र ताप खोला रगतै छाद्दै बगीरहेको देख्छु
हलेसीमा खक्चिलिप्पा दिउँसै "मुन्धुम" फलाबदै
"चारी" काटेको आवाज सुन्छु
केकेबूडहरूलाई, पारुहाडको कचहरीमा
बिद्रोह गर्दै गर्दा, नायिमाले थम्थमाएको छायाँहरू देब्दैछु।
मौन पारहहाड, पहिचान लुटिएकोमा आफै बिष्फोटित मुखाकृतमा छ
लाग्छ छिनभर मै, विप्लपको
चुडमालुङ ज्वालामुखी त्यहि फुटद्वैछ।
यो अस्तव्यस्तताले,
नेर्पा, जालपा, खार्मी, बाक्सिला, सप्तेश्वर, माक्पा पाथेकाको "सकला"हरू
निस्सासिएको धेरै-धैरै नै भो अरे
मचिनुङ उठाउने, बिना उम्मा-को वाबु
चर्चरि चोईटेला भै गर्दै,
जायाजुम/तुवाचुड डाँडाको, पाउम्पु-लुडमाथी चढेर बिहानीको मिमिर्रे मै
तोमा खेमा/तयमा खियमाहरूले सुनोस् भन्दै
अन्तरवेदनाहरू सुताउछ
म जस्तै, तिमी जस्तै, हामी सप्पै-सप्पै जस्तै गरि


- चाप्चा सरचु दुमीराई फ्र्याइ्कफर्ट-जर्मनी

हुम्स्म्म्फ्म्म
म चाप्चा,
अब, चोखुमको उकालै उकालो
राघेलुड पहाड चढेर
डाँडाको टुप्पोमाथी टेकेर
हामीले टिप्तु नसकेको, भेट्नु नमिलेको,
देखै नपाएको हाम्रो पहिचान खोज्नु "बुसुरी-लाम्लुमी खार्मी-डाक्चापा"
फलाक्दै-फलाक्दै आदिवासी घाम भार्नु लागदैछु।
म चाप्चा सरहँछा !
शब्दार्थ:
१. चुचुदह(बाघ दह): बाक्सिला चोखुम केलासीमा अवस्थित दह जहाँ खारुबु दुमीराईको १२ भाई छोराहरु परापूर्वकालमा उक्त दहमा पसेर १४ हात लामो बाघको स्वरुप भएर निस्कन्ये र शिकार गर्ने गर्दर्थ।
२. पाउम्पु: भाले कुखुरा।
३. राघेलुङ डाँडा, चोखुमबाट सिधै उकालो, बाँसपानी गा. बि.स. भन्दापनि माथि, उत्तरी खोटाङको भेगमा घामको पहिलो किरण भेट्ने डाँडा।

यस इसीलीम अङ्क ३५ का दुमीभाणा संरक्षण सम्वर्द्धन र विकास गर्नको लागि सुलाम वर्ष ५ अङ्क $५$ मार्फत मातृभाषा (दुमी)मा आधारित विभिन्न लेख रचनाहरका साथ व्यक्तिमत चिनारीलाई प्रस्तुत गरिएको छ। विज्ञ पाठकहरकाट सल्लाह सुभावको अपेक्षा लरिन्ध । - उन्पादक

## मेरो पहिचान

पहिचान,
के हो मेरो पहिचान ?
म सोध्छु यो आकाशलाई प्रश्न गई्छ यो धर्तीलाई
को हु म ?
के हो मेरो पहिचान ?
कोही भन्छन्,
पानीमुनी पौडिरहने पौडिरहने
कुनै भूरो हुँ रे म त,
कोही भन्छन्,
नील गगनमा उडिरहने उडिरहने
कुनै पंक्षी हु रे म त,
कोही भन्छन्
चैते बतासले उडाईल्याएको
पराग हुँ रे,
तर कोही भन्छन्,
मेरो सालनाल यहि भूमिमा
गडेको छ रे,
त्यसैले सोध्दैछु म
के हो मेरो पहिचान ?

अभै गडेको छ नड़भित्र
मैले खोसेको माटो
मैले खनेको बाटो
यी गोरेटाहरू कोरेको मैले नै हो ।
आज बटुवाहरू नखरा पार्दैछन्
काचो दाउरा अगेंनुमा भोसी

धुँवा धुँवा पार्देछन् यहाँ, मैले लगाएको बानी आज मैलाई भाग लागदैछ। डालो लिई हातमा अनि अंश मेरो थाप्दैछु म । अनि सोच्दैछु यहाँ के हो मेरो पहिचान ?

कोही भन्दछन्,
रावा खोलाले दुधकोशीमा मिसायो रे
मेरो सभ्यताको कथा,
कोही भन्छन्,
आँधीले नै उडायो रे
मेरो पूर्वजको गाथा
कोही भन्छन्,
धमिरापो लागेको छ रे
विभाईरहने बल्किरहने मनभित्रको व्यथा

अनि पूर्खाको पाइला पछ्याउँदै पुगे
हतुवागढी र चिनागढी, इतिहास खोतल्दै टेके
चिलिम ढुंगा र जायजुम डाँडा, अनि प्रश्न गरें, आखिर के हो मेरो पहिचान ?

माहुँरीको नयाँ रानो<br>फेरी पनि निस्किछाड्यो

- उत्सव खबचु दुमीराई जालपा-५, खरबारी हाल: बौद्ध, काठमाडौं


खोज्दै छ रे नयाँ बास, धामिलो पानीमा भैं
माछा मार्ने दाउमा मछुवा कनिका छरी जाल थाप्ने शिकारीको चाल यहाँ जालमा पर्ने मछली मै हुँ की पींजडाको मैना पो हु ?
के हो मेरो पहिचान ?
एक्लो छु,
म यहाँ एक्लो छ,
कालीचुक यो अन्धकारमा ठडाउँदैछु अनि प्रश्न चिन्ह

अचानक
मैले मेरा पितृको स्वर सुने

मेरा पुर्खाहरू गड्गडाए
भने,
मैदानभन्दा चौडा हुनुपई्छ छाती तेरो गर्वले उच्च रहनुपर्छ शीर तेरो किनकी,
यो धरती तेंरै हो
यो आकास तैरै हो
यी पाखा पखेरा
यी खेतका कान्ला
सबै तेरै हुन्
तरै हुन सबै
तै पनि म भ्रममै रहें
चिच्याई चिच्याई सोधी नै रहें
के हो मेरो पहिचान ?
के हो मेरो पहिचान ??

# छीरीयाग्लो श०ט० तोसी साकेला उदोली चाडको 

शुभ अवसरमा सिमेभमे, सुप्तुलु, युउखुलु एवं सुम्निमा पाह्हाडले हामी
 सबैको रक्षा गरूत्।

पासाङ हम्नृच दुमीराई जालपा 8 पुरानोगाउ, खोटाङ

## समलाको सांगीतिक गोरेटो...

प्रस्तोता: तेजमाया मुरह (ब्रस्मा/बसमा) दुमी राई
जीवनको अक्करे भीरहरूमा, संघर्षको गीत गाउने ।
सिलिचुड् छुने अठोट संगै
सम्भावनाको खुशी छर्नें।
यिनै शब्दहरूको पयाय, मीठो स्वरकी धनी समला हम्मचु दुमी राई पर्वी भेग माभ किरातको खोटाड जिल्ला जालपा गा.वि.स ससर्को$y$ मा बाबा चक्त बहादुर हम्रचु र आमा भलाशोभाको कोखबाट पाँचौ सन्तानको रुपमा जन्मेकी उनी सफल अनि चर्चित गायिका बन्ने अमिष्ट बोकेर आमा बाबाको मायालु अनि न्यानो काख छोडेर सप्तबहादुर बि.क काकाको ढाकरमा बोकी मागेर $\gamma$ दिनसम्मको ढाकरे यात्रापछि रूज्जाटारको विमानस्थल पुगेर २०६२ साल पौष महिनाको चिसो ठिहीमा राजधानी प्रवेश गरेकी थिइन्। कठमाण्डौ छिरेपछ्छिको जटिल परिवेशलाई छिचोल्दै उनले सांगीतिक यात्रालाई अगाडि बढाउने शिलशिलामा सबैभन्दा पहिला गायक तथा संगीतकार शान्तीराम राईलाई बैशाखीको सहारामा म्युजिक स्टुडीयोहरूमा खोजिन। शान्तीरामसँगको भेटपछी उहाँके सहयोगमा काठमाण्डौ छीरेको २ महिनापछि साधना क्लाकेट्द्रमा औपचारीक रुपमा निशुक्क संगीत प्रशिक्षण गुरु प्रकाश गुरु्डबाट लिन शुरु गरिन्। फलस्वरुप २०६४ मा रेडियो नेपालबाट स्वर परीक्षामा सफल भई सोही समयमा गायक रायरा हम्रुड र अशोक थुलुद्वारा रचित 'लैक्को शिरैपारी मालाथुम्के दाई संगे लैजाज मलाई पनि हलेसी मेला भर्नलाई... भन्ने गीत रेकर्ड गराएकी थिइन्। अपसोच ! समलाको वायाँ खुट् ३ महिनाको हुदा अगेनामा परेर असक्त छ त्यही खुद्वाको उपचारको लागि पोखरा अस्पताल गएको बेला अस्पतालका फिजियोथेरापिष्ट डा. श्री शाह कृष्ण सुनुवारको सहयोगमा 'अलिमिया तारा’नामक विशुद्ध पश्चिमेली गीत गायन प्रतियोगीतामा पनि सहभागी भई पाचौ स्थानमा आउन सफल भइन् बिरामी अवस्था रहेर पनि। यसरी पूर्वकी चेली पश्चिममा गएर आफ्ना पूर्बली भाकालाई पश्चिमेली भाकासंगै मितेरी लगाउदै दर्शक्माभमा पस्किएको मिश्रित गायन प्रस्तुतीले सबैको मन छोएको थियो। २०६ू सालमा पूर्वेली लोक दोहोरी 'ए माया सरर' गीति सौगात श्रोतमाभमा ल्याइसकेकी समलाले हालसम्म सबै खाले गीतहरू गाइसकेकी छिन् र पूर्वका अधिकांश भूगोलमा स्टेज सोहरू गरीसकेकी

उनले मुक्ति फिल्ममा पनि आफ्ना सुमधुर स्वर सजाइसकेकी छिन्। हालै, "समला" नामक लोक आधुनिक गीतको कोशेली लिएर आएकी उदयीमान समलाको उत्त एल्बममा सात वटा फरक-फरक ख्वादका यानेकी, माया प्रेमका गोधुलीदेखि रंगीन लालीमासम्म, किरात मौलिक संस्कार-संस्कृति देखि इन्टरनेट च्याटसम्म, त्यसरीनै मानविय जीवनका रसिला विरसीला मनोदशालाई विभिन्न प्रकारका लय र भाकाहरूमा आफ्ना कर्णप्रीय स्वरले सजाएकी छिन्। जस्तै: मेंरो भन्दा दुनीयाँको बाटो रैछ बेग्लो, सहि बाटो हिड्ने मान्छे हुदो रैछ एक्लो., जन्म दिनेले कस्तो भाग्य लेखिदियौ दैव तिमीले ... यस्तैयस्तै खाले सबैको मनमुछुछ्के शब्दहरूले पूर्ण रहेकोछ उनको गीति सौगात।

सानैदेदिखि घरायसी कामकाज होस् वा फुर्सदको समयमा गीत गुन्गुनाई रहने समला विगतलाई कोट्याउदै भन्छिन्। आफू तीन कक्षामा पढ़दा स्फूलको वार्षिक कार्यकमको वाल गीत गायन प्रतियोगितामा प्रथम भएपछि सजैजनाले तिमीमा गायिका बन्ते गुण, खुवी, स्वर छ भनेदेखीनै उनको वाल मस्तिस्कमा बिजारोपन भएको एउटा अमिट छाप, जस्को वल, आँट, साहस र साधनाले सांगीतीक यात्रामा समला आज यहाँसम्म आईपुगेकी छिन्। हाल उनी साहारा नेपाल हड्कङ् क्लब' को आब्धानमा साङर्गीतिक प्रस्तुतीको लारि हडकड पुगेर फर्कि सकेकी छिन् । उक्त अवसरमा उनलाई खोटाङ सेवा समाज, हड्कडले सम्मान गरेको छ।

समला गीत गायनको अलवा सामाजिक सेवामा रची राख्छिन्। विशेषगरी उनी आफू जस्तै असहायहरूको सेवा गार्न चाहान्छिन् र अहिले उनी ‘असहायको साहारा प्रेरणा नेपाल' को सस्थापक अध्यक्ष रहेर विभिन्न किसिमका रोगीहरूको सहयोगार्थ कार्यक्रम गराई सहयोग गराउदै आएकी छिन्। शारीरिक रुपले कमजोर भएपनि आत्मवल उच्च भएकी समला साहसीलि, आंटिली, स्पष्ट स्वभाव छ उनीमा । गीत संगीत र सामाजिक कर्ममा जीवनको उतरार्द्धसम्म लागि पर्ने सपना सजाएकी छिन् समलाले। हामी कामना गरौं उनको सम्पूर्ण इच्छा, चाहानाहरूले सफलता को चोमोलुड्मा चुमोस् । साथै सुम्निमा पारहाड, सुप्तुलु, युछुबुलु भुमेदेउले सधै साथ दिइरहुन् हाम्रो पुकारा छ।

छुडछुड / छिलछिल (धन्यवाद)

# स्वदेशी तथा विदेशी रक्सिहरु/जुसहरु होलसेल तथा खुद्रा मुल्यमा पाइन्ध। 

प्रो.नबिन दुमीराई<br>

$$
\begin{aligned}
& \text { नविन स्टोर्स } \\
& \text { भन्सिखेल, ललितपर }
\end{aligned}
$$

## 14. हार्दिक शुभकामना

## विजयादशमी तथा शुअ-दीपावली-2060 को

 सुखद उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण ग्राहक तथा शुभचिन्तकमहानुभावहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिंक मंगलमय शुण-वगमना व्यक्त गर्दौँ। नोवेल ग्याँस उद्योग प्रा.लि. प्रधान कार्यालयः सातदोवाटो ललितपुर उद्योग कार्यालय: नक्टाभी, धनुषा
## रूसुकिम संरक्षण

## ाा वाखमचोक बुडा ₹ त्यही केरमा उमने

 भनाईमा सत्महरूले बस्तु बाखा चराउँदा गोठाले， घाँसे，दाउरेहरू बस्ने，विसाउने ढुड़ा वा बाखा राले चोकबाट बाखामचोकभएको भनी बताएका छन्।
 दामथला भएको हो। यसमा＇दामु＇को अर्थ गिद्ध， चिल वा सिकारी चरोलाई धर्जन वा पासो थाप्न गरिएको व्यवस्था र ‘थला’ को अर्थ ठाउँ भन्ने जनाउंछ।

 जोड़लेवाज，गुहेचिल，सिकारी आदिलाई धर्जन थापे ठाउँलाई दामुथला भनियो र कालान्तरमा यो दामथला भन्न थालियो । उत्तिखेर यो धर्जन थाप्ते ठाउँ दाम्थलामा जसमनी राईको घर घडेरीमा थियो कारण त्यकी जग्गाको डिलमा ठूला－ठूला सिमलका रुखहरू धिए र त्यहाँ त्यस्ता सिकारी वाजहरू गुँड लगाएर बस्थ। उपरोक्त भनाई भन्दा फरक सापुवासी
पर्जबहादुर छाचुङ राईको रहेको पाइन्छ। उनको भनाई अनुसार दाम्चो नामको छाचुड़ेको पुर्खाले खाइंखेली आएको थलो वा खुवा वा शिकार खेले
 छत्। मौखिक इतिहासमा बताए अनुसार दाम्चो ？ डिबपेल वीचमा खुवा को विषयलाई लिएर शत्रुता परेको थियो। त्यही समयमा तोदिप्पुले तोदिप्मु विवाह गतन प्रस्ताव डिबुपेलसंग राख्दा तोदिप्पुले उनको शतु
 दुम्देलतिरबाट तोदिप्पु र बतासेडाँडाबाट दाम्चो बीच बाण हानाहान हुँदा तोदिप्पुको तिरबाट दाम्चोको मरण虎荡中居

 Slwhik？jh pets











 बनाएर निर्माण गरिने पवित्र ऐतिहासिक स्थललाई




 अर्थ चारैतीरको भेट्ने साभा ठाउँ वा केन्द्र भन्ने





हुन गयो र त्यसपछि. मात्र तोदिप्युले तोदिप्मुलाई विवाह गरेको इतिहास पाइन्छ ।

## ३. दाम्थला निवासी रड्कासुको मूलघर जसमनी

## राईको घर :

दाम्थलावासी रड्कासुहरूको मूलपुर्खा लामदिजामा सिकाखेल्न आउने तोंदिपु र उनका श्रीमति तांदिप्मासँग जाडिन्छ, । तोदिप्पुको १₹ औ पुस्ता पद्छाडि आउने छोटीरामको दुई छोराहरूमा छोटीराम र बडीराम सिम्पानी गाउँमा वसोवास गरेको वंशावलीबाट थाहा पाइन्छ। परिवारबाट जेठो छोरो बुट्टिदै घरवाट निस्केर जानुपर्ने चलन हुँदाहुदद कुन कारणले हो छोटीरामको कान्छो छोरा करमबोल सिम्पानीवाट दाम्यला आई हाल जसमनी राईको पुरानो घर घडेरीमा वसोवास गरेको बुकिन्छ। त्यसैले उक्त घरलाई अहिलेसम्म पनि दाम्थाले रड्कासुहरूले मूलधर मानेका छन्।

यो स्मरणीय छ कि दाम्बलामा जसमनी राईलाई पछिसम्म मूलघरे भनेर संवोधन गर्दथे। यत्तिमात्र होइन वुडखामा बज्यूथानीको पूजा गर्दा जसमनीको घरबाट लगिएको कुखुराको भाले पहिले भोगबली चढाइन्थ्यो। यसको अर्थ मूलघरलाई पहिलो मान्यता दिएको हो। पुस्ताको गणना गर्दा उदाहरण त अहिले रड्कासुमा करमबोलपछि र रिड्दुमा फेन्दुरामपछि हाल $\hbar$ । पुस्तामा अगाडि बढ़देछ।

करमवोलका छोराहरूमा सुवकर्ण, भक्तुकर्ण र रविकर्ण हुन् । पुर्खाहरुको भनाईमा भक्तुकर्ण जानकारी विहिन वा निसन्तान भएको भन्ने देखाएका छन् भने शुबकर्ण र रबिकर्ण पाँचथर रबीबजार बसाई सरी गएको र कान्छो छोरा बद्धकर्ण (सिबिसे मरमु चादुम्लु मत्तेमु) को छोरा अप्परसिंह रड्कासु र निजका छोरा शुद्वमनी, रुद्रमनी र शुत्रमनीका सन्तानहरू हालको दामथाला र खुलुड डिहीसम्म फैलिएर बसेका छन् । पाँचथर रबीका क्याप्टेन हर्कमान रड्कासु स्वयंले आजभन्दा भण्डै ३४ वर्ष अधि दम्दीगाउँ छेडमा भाह्गु र तापखोलामा ब्रिटिश वेलफेयरको तर्फबाट

फलामे पूल थाप्न आएको समयमा दाम्थलामा आई आफ्नो वंशावली टिपेर लगेको जानकारी पाइन्छ। संभवत उनका पुर्खाहरूले दाम्थला गाउँबाट आफ्ना पुर्खाहरू गएको बताएका थिए होला त्यसैले दाम्थला हानिएर आएका थिए भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ।

उपरोक्त वंशका मूलघर आज नष्ट भईसकेको र जग्गासमेत गैर किरातीहरूमा जाने टड्कारो संभावना देखिएकाले त्यसको संरक्षण गर्नको निमित्त 'रड्कासु सत्म (रिद्दु) रुसुकिम संरक्षण समिति दाम्थला वाखमचोक' को नाममा एकजुट भएर उक्त इतिहासको विरासत थाम्ने प्रयत्न गरिएको हो।

## 8. सत्म रिडदुको मूलघर : दाम्थला

सत्मका तीन भाई छोराहरू कमश : जसहङ, रदड्कु र रिदुहाड् हुन् । रिदुहाडलाई रिड्दु पनि भन्छन् । हाल रिड्दुहरू दारेगौडा, चिउरीखर्क, बाक्सिला र पाँचथर रबीमा बसोवास गर्दछन् । हामीले निर्माण गरिरहे को रुसुकिममा दाम्थलावासी रङकासु र चिउरीखर्कवासी रिड्दुहरूलाई मात्र विशेषत : समावेश गरेका छौं। यी सत्म रिड्दुहरूको पुरानो थातथलो बाक्सिला अड्खा हो। यी नै रिड्दुको छोरा निगुहाङ तापखोला पारीका पुखां रो कोवासीसहित केपिलासगढीका अन्तिम शासक थिए। निगुहाड्को छोरा कायासिंह हुन। उनका ६ भाई छोराहरूमा माइलो फेन्दुराम छुटिएर अड्खाबाट सिम्पानी दुम्देल गएका थिए।

ताया धनरुप राई भन्ने गर्दथे- "अघि फेन्दुरामले रोपेको खिरौको रुख यही हो।" भनेर सिम्पानीमा देखाउंथे । यो खिरौ सिम्पानी शुभकुमार राई (हाल काठमाडौं) को घरमाथिको बाटोमा थियो तर अहिले ढलिसकेको छ। फेन्दुराम सिम्पानीमा वसोवास नभएको भए एकबोट खिरौ रोप्नकै लागि कसरी सिम्पानी पुग्थे होला । यस दृष्टिले फेन्दुराम सिम्पानी तथा दुम्देलवासी थिए भन्ने देखाउँछ। त्यसपछि पुनः उनी आफ्नै ससुरा

करमबोल रङ्कासुको सहयोगले दुम्देलबाट दाम्थला बसाई सरी आए र हाल जहानसिंह राई बसेको जगगामा घरबनाई बसे। त्यसैले यसै घरलाई चिउरीखर्के रिड्दुहरूले मूलघर मान्दै आएका छन्।

फेन्दुराम दाम्थला आएपछि ठूलो घरजम भई $\gamma$ भाई छोराहरू जन्मे । कमश उनीहरू पुत्रसिंह, दत्तकर्ण, दौलतसिंह र कान्छ्रो भुवानसिंह थिए। पुत्रसिंहको बिबाह लुप्पोको छोरी मनभातीसंग भई जन्मेका सन्तान बाटोघरे, सिरानघरे, पाटीडाडे, बरबोटे, माभघरे, पल्लाघरे, बामराङगेनीटोल भनेर अहिलेसम्म चिनिन्छ। माइला र साइलाको छोरीहरू मात्र भए। अब कान्छा भुवानसिंहको सन्तान दामथला जहानसिंह र टंकप्रसाद (भेटे) हुन्। दाज्यूभाई छुटिदा कान्छो भुवानसिंहलाई दाम्थलाको मुलघर छोडेर अरुभाई चिउरीखर्क करे। यसर्थ माथि भनिएका फेन्दुरामको घर मूलघर भएकाले पुर्खाहरूको खसुतप्सु भार्नको लागि मूलघरमा चिन्ता गर्नुपछ भन्ने पुर्खाहरूको सल्लाह भएकाले लगभग २亏 वर्ष अघि ३ पटकसम्म प्रख्यात सेलेमी धामी रसुले लगाई जहानसिंह राईकै घरचुल्हामा ठूलो भाईचिन्तासमेत सम्पन्न गरेको इतिहास साक्षी छ। तर यत्तिखेर जहानसिंह राईले चिउरीखर्के राईहरूले मानीआएको मूलघर र जग्गा छोडिसकेकाले अव मूलचुल्हा र मूलघरको अस्तित्व समाप्त हुन लागेकाले रिड्दु वंशजको मूलघर र मूलचुल्हा संरक्षण गरी आफ्ना सन्ततीलाई इतिहासको बाटो देखाई राख्ने पवित्र उद्देश्यले दाम्थाले रड्कासुसँग मिली साभाघर बनाउने ऐतिहासिक कार्यलाई अगाडि सारिएको हो।

## y. विचार र क्रियाको संयोजन विगत र वर्तमानको परिवेश

इतिहासको एक कालखण्डमा आजभन्दा करिब $9 २ \%$ वर्ष अगाडि चिउरीखर्के रिड्दुहरू वखामचोक आउन अगाडि दाम्थलामानै पेन्दुराम र करमबोल सँगसँगै माथिल्लो गरा र तल्लो

गरामा आआफ्नो घर बनाई बसे का थिए। अहिलेसम्म जाहानसिह रिडदु राई वसेको घर ? जसमनी रङकासु राई बसे को घर घडेरी बल्लोघर र पल्लोघर जस्तो छ। पाछाले भिन्न तर एउटै गरामा बस्नुको तात्पर्य ससुरा र ज्वाईको सम्बन्व नै प्रमुख थियो । यस वाहेक तत्कालको वाध्यता, सुरक्षा, एक अर्कप्रतिको माया र सद्भावको कारण थियो। हालको जग्गाको भोग चलन, आकृति र प्रभावलाई हेदा करमवोल रड्कासुको सन्तान उभोतिर सर्दैं माधिल्लो दामथलासम्म पुगेको र रिड्दुहरू उँधो भर्दै चिउरीखर्कसम्म पुगेको पाइन्छ। जे होस दुवै पाछी पुर्खाहरू जसरी उत्तिखेर मिलेर बसे उसैगरी आजसम्म विद्यमान रहे को घर घडेरी तर गुम्न लागेको इतिहास र सांस्कृतिक सम्बन्धको इतिहासलाई पुनः सगालेर राख्नु पर्दछ भन्ने अभिपायमा एकसाथ जुटेको अवस्था छ।

## ६. सम्पन्न भइसकेका काम

हाल उक्त संरक्षण समितिको कार्यलाई अगाडि बढाउन दुमी किरात राई फन्सिकिमको नाममा जसमनी राईको जग्गा २ रोपनी १ आना $y=$ हजारमा खरिद गर्नें काम भईसकेको छ। यसका सहयोगी महानुभावहरूको नाम यसैसँग प्रस्तुत गरिएको छ। अन्य जग्गाहरू पनि थपगदै लैजाने पहल हुँदै छ।
७. हामीले गर्न चाहेका मुख्य कामहरू

सत्म रिड्दु रड्कासु रुसुकिम संरक्षण समितिले भविष्यमा निम्न कामहरू यस जग्गामा सम्पन्न गनेछ़्त् १. खरिद गरिएको जग्गा र थप जग्गामा एउटा कम्पाउण्ड हाली सुरक्षा गरिनेछ। त्यस जग्गालाई आवाद गरी सुन्दर साका एक नमूना किरात पार्कको व्यवस्था गरिनेछ। यान्रुहरूको सेवाको लागि खानेपानीको उचित व्यवस्था गरिनेछ।
२. यी दुवै पाछाको एक-एक मौलिक घर निर्माण गरिनेछ र त्यस घरलाई चाहिने सम्पूर्ण सांस्कृतिक बस्तुरूू- मतान, ढिकी, जाँतो सहित मौलिक चुल्हाको स्थापना गरिनेछ। सिरान तलामा छिमोदिमोको कोठाहरू राखिने छ र वार्षिक रुपमा सबैको भलाईको लागि आशिश्वाद मागदै भाईबन्धुहरूबाट सामुहिक रुपमा पूजा तथा नुवाइ्यी गरिनेछ।
३. रचनात्मक कार्यकमहरू सम्पन्न गर्नको लागि एउटा हलको व्यवस्था गरी त्यसलाई दुमीहरूको सड्ग्रहालयको रुपमा पनि प्रयोग गरिनेछ र भवनको आगनमा कार्यकम तथा साकेला सिली नाच्चे मैदान निर्माण गरिनेछ।
૪. एक भूमेथानको स्थापना गरि सालपिच्छे साकेला पूजा गरिनेछ।
थ. गाउँघर छाडी बाहिर गएका र घर नभएका रिडदु तथा रड्कासु दुमी राईहरूको लागि यसै घरलाई साभा चुल्हाघरको रुपमा प्रयोग गरी जन्मदेखि मृत्युसम्मका कर्मधर्म तथा क्रियाकाजसमेत गर्नसक्ते साभा घर तथा चुल्होको रुपमा निर्माण गरिनेछ।
६. भवन परिसरमा संस्थालाई योगदान पुच्याउनु हुने सबै दाता महानुभावहरूको फोटो, सिलालेख, अभिलेख र बरिष्ठ दानवीर तथा मूल्याइ्कनमा उत्तम ठहरिएकाहरूको प्रतिमूर्तिसमेत स्थापित गरिनेछ। 5. रिड्दु तथा रड्कासु राईहरूको मुदुम, भाषा, संस्कार संस्कृतिको संरक्षणको निमित्त यस स्थललाई एक केन्द्रीय सांस्कृतिक पाठशालाको रुपमा प्रयोग गरिनेछ।
९. बदलिदो परिस्थिति अनुसार मौलिक किरात थर्म, संस्कृति तथा परम्परालाई बचाई राल्न भरपुर प्रयत्न गरिनेछ।
१०. दुमी किरात राई फन्सिकिमको उद्देश्यलाई पुरा गर्नको लागि सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरैं यसै अनुसारका कार्यहरू विभिन्न क्षेत्रहरूमा अगाडि बढाउँदै लैजान सबैसँग आग्रह गरिनेछ।
乙. आर्थिक सहयोग प्रदान गनु हुने महानुभावहख्लाई

## गरिने सम्मानको आधार ददाता महानुभावहएक

सहयोगलाई इतिहासको रुपमा अंकित गर्न र भावी पुस्तालाई पुर्खांको बाटो देखाउन सहयोगी दाता महानुभावहरूलाई योगदानको आधारमा निम्नानुसार सम्मान तथा कदर गरिनेछ :
१. रुपैया १,०००-सम्म रकम सहयोग गर्ने दाता महानुभावहरूको नाम सिलालेखमा लेखेर राखिनेछ। २.रुपैया ४,०००।- भन्दा माधि सहयोग प्रदान गर्ने दाता महानुभावररूको नाम सिलालेखमा लेखिनेछ र खता ओढाएर सम्मान गरी फोटो कार्यालयमा सजाएर राबी प्रशंशापत्र पनि प्रदान गरिनेछ। यसको अतिरिक्त आजीवन सदस्यतासमेत प्रदान गरिनेछ ।
३. १०,०००।- (दशहजार) भन्दा बढी रकम प्रदान गर्ने दाता महानुभावहरूको फोटो र सिलालेख कार्यालय भवनमा राखी फेटा ओडाएर सम्मान गरी ताम्रपच्नमा प्रशंसापत्त सहित आजीवन सदस्यता र संरक्षक सदस्यता प्रदान गरिनेछ।
૪. २ ००००-पच्चीसहजारभन्दा बडी रकम सहयोग गर्ने दातामहानुभावहरूको फोटो र ताम्रपनमा लेखी सजाएर राबिनेछ। यसको साथै फेटा ओढाएर सम्मान गरिने छ र संस्थाको आजीवन सदस्यता तथा विशिष्ट मानार्थ सदस्यतासमेत ताम्रपन्नमा उल्लेख गरी प्रदान गरिनेछ।

सहयोगको अर्थ नियम अनुसारको चित्तवुफ्दो श्रम र भौतिक वस्तुहरूको सहयोगसमेतलाई मुल्याइ्कन गरिने छ।
५. हालसम्मका आर्थिक सहयोगदाता महानुभावहरू-

क. सं नाम
9 प्रेम राई
२ गणेशभक्त राई
३ नृप राई
$\gamma$ नविन राई
y चतुरभक्त राई
६ मोहन राई
७ अल्बान स्टकहाउजेन जर्मन
5 गोपीकला राई
९ टिकासेर राई
१० प्रवीण राई
११ पारस राई
१२ इखबहादुर राई
१३ देउसी कार्यक्रम
१४ विकास राई
१४ मदन राई,
ठेगाना
दाम्थला
चिउरीखर्क
चिउरीखर्क
दास्थला
चिउरीखक
चिउरीखक

चिउरीखर्क
दाम्थला
चिउरीखर्क
चिउरीखर्क

खार्मी २,०००।
दाम्थला २,०००।
चिउरीखर्क १,०००।
कटारी १,१००।
जम्मा ६३,久००।
१०. अन्त्यमा, अभिवादनसहित :

यस्तो पवित्र भावनाबाट निर्मित साभरा ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलको निर्माणमा एक जुट

भएर हाम्रो इतिहास भाषा, धर्म संस्कार संस्कृतिलाई उठाई संरक्षण गर्न कम्मर कसौं। यो हाम्रो समाजको लागि नौलो प्रयोग पनि हो। यसले सांस्कृतिक एकतालाई मजबुत बनाउनमा ठूलो टेवा दिनेछ। भाषाको उत्थानमा बल मिल्नेछ। आज देश विदेश ₹ शहर पसेर आफ्नो पहिचान संस्कार संस्कृति गुमाएका व्यक्तिहरूको लागि यस्तो सांस्कृतिक थातथलोहरूको संरक्षणले ठूलो ज्ञान उपलब्ध गराउनेछ। हामी महान् हृदय लिएर उठ्यौं भने यो कुनै कठिन काम होइन। भिंगाको टाउको जत्रो विचार र चित्त लिएर उठ्यौं भने यो काम आकाश खसाउनु जस्तै कठिन छ। यो काम अरुको लागि होइन आफ्नै सन्ततिहरूको लागि हो भन्ने संभेर लागी पन्यौं भने त्यहाँ पवित्रता भल्कन्छ। त्यसकारण सोचौं मैले दाज्यूभाईको लागि के गर्न सक्छु भनेर। गर्न सकिदैन भने नगरौं तर यसको विरोध पनि नगरौं। यसर्थ ओठले होइन वास्तविक हातले होस्टेमा हैसे गरेर साभा कार्यलाई माथि उठाउँ भन्ने मूल भनाईका साथ सम्पूर्ण दाज्यूभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछौं।

प्रस्तोता: चतुरभक्त दुमीराई



# छीरीयाक्लो $20 ७ 0$ साकेला उधौली चाडको शुभ अवसरमा सिमेभूमे, सुप्तुलु, युङखुलु एवं सुम्निमा पारूहाङले हामी सबैको रक्षा गरून्। 

मनिराज दुमीराई<br>श्रीमती कल्पना दुमीराई<br>तथा स-परिवार<br>सप्तेश्वर- $\tau$, खोटाङ

## ढुमिभाषा तथा संर्कार प्रधान भाषिक पविका


(मेसो)

- The Way -
$20 \vee O$ थो चियम 04 गते बाटोमा दुमी ब्र/ब खाकबी दुमी जेक्पुहाम्यो कुजु ।


## तिसो आक्ती

दुमीतुम्लो जिड्नु /जिड्ना, छाम्छ्नुपो लागि सुलाम् इसीलीमपो तुक् सु अड्क लक सुरूनोयीम्, तम् हीनाय लम्लु बुरनुकाइ दुमी तुम्लो रुम्जुहेनी खानुप्पा मुनु काराबी सेमुयीम् गोता। तम्लाई इड्की कान्छीहारी/ताक्छीहारी, सागोहारी अक्तो तुम्नाम हेनी मुनु सुलाम्पो खारु, यायातुक्लो बिनु आन्नीपो खारु।

लात्स
दुमी किराबा रदु फन्सिकिम
क
इसिलिम

## चप्सामूल्

## क.सं. लेख

पेज
१. दुमीतुम्लो क
२. साखेल् ले
३. यायोखखा स्थापना ..... ङ
३. माचामुक्ति होपुपो ब ..... च
૪. तिचु रेक्ती क्यै ..... ज
\%. दुमी लेभ
६. इडकी सोगुसी हाड् यलम्बर ..... भ
७. इड्की रदुनाम्चु ..... ज ..... ट
ᄃ. ओदेल का दुमी ब्र
९. दुमी मिक्छेनाक्छे : ब्ब का रिदुम् हदुम्,б
9०. आतेम्वी कविता फ्या चप्तु ..... थ
११. होपुपो/होप्पो छोन्सी ..... द

## क. माक्पा क्षेत्र <br> दुमी ब्र दुसुलाम (दुगीभाषा कार्यशाला) सुदुवा तुक

9. गान्पापो कीमबी तुक्ली ख्लीबा मोता।
२. माम ख्लीबापो नु माकी।
३. चआ तामलाई माखीपा आस्सोआ जेत्तानी।
$\gamma$ तेयो ताम मालो सुक् थोपो तुडा छुकु।
४. तामपो रमगोभाल काकायाम कायो छेछेडाय सम गोता।
६. माकीपो दख्ल घल्सा का तुबु धाप्सा गोता।
७. डीचो तोतोर्या का मीरी सोडसा गोता ।
10. कम्बी लुक्सा का रेक्सा ङीलोमु गोता।
९. कमचोवी नु गोता खोयो नाखील चैं हीयोयो लइस्तान।
१०. हलहुल्तायो ल्याम लात्सोका सड्खुमा लात्ता।
११. कमलाका चक्तीयो खीमु यो लात्ता।
१२. तामआ मीनुलाई चैं हीयोयो कात्तान ।
१३. नुलु इम्स्ती मन सीनम हुक्ता।
१४. मका हीतो चीली फुक्मुत्ता खोयो ललुखा लोता।

१\%. आजीने बोलोङा मीस्ता हेङा यो गोता।

## दुमी ब्र उसुलाम (दुगीभाषा कार्यशाला) सुदुवा सक

१. नाकीमाआ चानुक्सा क खीप्सा नु मु।
२. आम्ना मो खीप्सा आस्सोका ते मीम्दु।
३. मयोडा उवाआ तुक्ली खानुक्सा तुमसुलाम बी।
૪. उम्आ फार्बीन कावालाका घ्रनम च्याक्तीका हुदी।
\%. कीमबी हस्सोका नाङ्लोबी घ्रनमपो लीम सालु।
६. होपुआडा साल्ना न्यार्सोका दाउलोबी (छुप्लुवी) कडकु खाप्ती।
७. कङकु लोक्तुयो काम्टाआ पीसपीची मुसो माम्बी आपे साल्पो घ्रनम ब्याक्ती।
5. चामुना खोक्सीपो ते:ना यो व्यक्तु।
९. का:पी ब्लेत्यदियो मामचोवी बप्ससीपो फुल यो रुक्ती।
१०. का:पीबी रुम ब्याक्तुखोयो खीलम चैं माव्याक्न।
११. मी:स्थीडुयो मुलुससी उरीका खुरुबी हीक्ती।
१२. पाबुपो लोफेआ तुक खेप खानोथे हीली।
१३. मामलाका पीचीची लातुका होपुआङा दाप्तुका वाचीलाई यो दाप्ना बी।
१४. क छुडा आखेडा चानुक्सा छुकुछ।

## बाक्सिला क्षेत्र <br> दुगी ब दुसुलाम (दुमीभाषा कार्यशाला) सुदुवा तुक

१. गान्पापो कीमबी तुक्बो खीबु गोता।
२. मोम् खीबुपो नु माकी।
३. आबो-आबोआ तम्लाई माकीपा आचुक ये देफत्तीनी।
૪. तेम्बेला तम रेक थोपो छुका ।
\%. तमपो रीरामबी कुलुम क दुतुम सम गोता।
६. माकीपो ढख्ल घल्पु क तुबु हाक्सा गोता।
७. ङीचो रेक्सु क मीरी तानाम गोता ।
5. कम्बी लुक्पु क रेक्स डीलोमुल गोता।
९.कमचोइ नु गोता खोय नुखील् चाइ हीनाय लइस्तुन।
१०. हप्लुबी लेम लात्तुक सडखीम लात्ता।
११. कमलक हीना हीना खिमय लात्ता।
१२. तमआ मीनलाई चाइ हीनायो कात्तुन।
१३. नुलुभोरी इम्स्ता मोइक सीनाभोरी हुक्ता।
१४. मोइक हीतो चीली फुक्ताखोय लालुखा लोता।
१४. आबो ने बलङ मीस्ता हे य लोता ।

दुमी ब दुसुलाम (दुमीभाषा कार्यशाला) सुदुवा सक
१. नाकीमाआ चानुप्पा को खीप्नु नु मु।
२. आम्नु म खीप्नु आचुक तुक्छीन मीन्दु।
३. मोम्बेला मीच्मुवाआ तुक्बो खानुप्पा याया वी।
૪. उम्आ धेयीम काहोलक गनम चीखुक पीदु।
y. कीमबी पीदुक खब्बुबी गनम सीरु।
६. उहोपङ सिरनु ङीरुक दात्लोबी कङकु खापु।

ง. कङकु बेल्दुम्पक काम्टाआ तीचुतीचु मुतो मोम्बी लम्लु सीरुम गनम् भक्तु।
5. चानुप्पा मुनु खोक्सीपो दाउन य भक्तु।
९. का:पी बेल्यदुम्वीड मोम् चोइ मुलुससी फुल य छिमु।
१०. काःपीबी रुम् भखु य खीत्लाम् चाइ माभखुन
११. मीन्थदुम्बी मुलुससी लरतुक युक्सबी यीक्तु।
१२. लोफेआ तुक्फेरो खानोते हीलु।
१३. मोइक तीचु लातुक उहोप्ड कादु क मीच्मुवालाई य का:नु बी।
१४. को: छुडड आस्सो हेनीङ चानुप्पा छुकाछ।

सप्तेश्वर क्षेत्र
दुमी ब दुसुलाम (दुमीभाषा कार्यशाला) सुदुवा तुक
१. गान्पापो कीमबी तुम्पु ख्लीबु मोता
२. मम् ख्लीबुपो नु माकी ओ।
३. आवो आबोआ तमबी माखीपा आस्तीम मुत्ता।
૪. तेयो तम् रेक्पु थोपो मात्तै छुकुम्।
4. तमपो रीरामबी कलरी कायो दुदुम सम गोता।
६. माकीपो द区्ल घल्पु कायो तुवु घल्यु गोता।
७. डीचो खोती कायो मीरी तनाम गोता।
5. कम्बी तील्सा क रेक्स झीलोमुल गोता।
१. कोमखोती नु गोता मना नुखील चाइ हीय होतान।
१०. हससवी लेम लात्योका सङखीम लात्ता।
११. कोमबी घरीघरीबी खीमु यो लात्ता।
१२. तमआ मीनुवी चाइ हीयडा कात्तुन।
१३. नुलुगोभाल इम्सीता कायो नाम्ब्रीम्योभाल देफत्ता।
१४. तेसोकाआ हीतो चुलीभुचुम् फुक्तायो खदीर चाहीं लोता।
94. तेयो ने बोलोडा मीस्ता हेडा यो गोता।

## सुदुवा सक

9. नाकीमाआ चानुपा को खीप्सा सागो मुक्तीम।
२. आम्ना मो खीज्ना माका आस्सोका तुक्यरी मीन्दु ।
३. मोमबेलाङा वाआ तुक्पु खानुते बीनीम।
४. उनीमुआ ...... कावावी ग्रनम लेप्सोका पीदीम।
\%. कीमबी पीसोका खाकोबी ग्रनमपो लीम सालु ।
६. तुक्पुडा सिरनु डीरक दाउलोबी काडकु खाप्तु।
७. काडकु लोक्तुक काम्टाआ पीसीची मुसो ताम्बी आपे सालीम ग्रनम भक्नीम् ।
10. चानुपा मुनु खोक्सीपो दाउन यो तुक्तीम ।
९. कापपी लोक्तीयो मामबी चोइ बोप्सससीपो फुल यो तुक्तीम्।
१०. का:पीबी रुम तुक्तीम मखोयो खीलाम चाहीं तुक्तीनीनम् ।
11. मीन्चायो बोप्ससी अर्सोका खुरुबी हीक्तानी।
१२. लोफेआ तुक्पु खानुक्पाडा हीली।
१३. मका पीस्पीची लातुका होपुडा कादु का वाबी यो का:नु बी।
१४. को साँच्चीकैडा आखेडा चानुपा छुकुम गोता। खार्मी क्षेत्र
दुमी ब्र दुसुलाम (दुमीभाषा कार्यशाला)
सुदुवा तुक
१. गान्पापो कीमबी तुक्पु ख्रीवा गोता
२. मम् ख्लीवुपो नी माकी म।
12. आसु आसुआ तम माखीपा जेतुका (आचुका) य जेत्नी मोतेनी।
૪. तेयो तम् मालो सुक् थोपो तुडा छुकु।
\%. तम्प रम भारा माका चुप का।
६. माकीप ढब्ल घल्य का तुवु धाबु गोता।

ง. डीचो थीरी का मीरी संसा गोता।
5. कम्बी छयुँ का रेचु ङीलो गोता।
९. कमचवी नु गोता मेना नुखील परो हीनाम्यो लस्तुनो।
१०. हासासाम्बी ल्याम लन्दुका सड्खीम लस्ता।
११. कमलम्का हीयो हीयो खीमु य लस्ता।
१२. तमआ मीनुवी परो हीनामूयो काक्तुना।
१३. नुला नुला इम्सिता मन सीनम भुर्तम भुस्ता।
१४. मेका हीत्त चीली फुक्तुखय लालुखु परो छुक्ता।

१\%. तमबुनु बलड मीच्चु बात्ता परो गोता।

## सुदुवा सक

9. नाकीमाआ चानुक्पु क खीप्तु मीन्यत्ता।
२. आम्नु म खीप्नु व जेतुक (आचुका) तुक्छीन मीन्ता।
३. ममृबुनुडा वाचीआ तुक्यु खानुक्यु डी बी।
૪. मम्आ तम्फार्बीड कावालाम् घ्रानम पीतुका हुदु।
«. कीमबी हुदुका स्याप्लोबी घ्रानमप च सीरीनी।
६. हपुङ सीनुनु डीरका दालोबी (वुछ्छालवी) काइकु खाप्तुका।
७. काइकु ब्लेतुमबी पेपेरचुआ पीचुपीचु मुसो मम्बी आपे सीरूम घ्रानम भाखीम।
10. चानुक्पु मुनु खोक्सीप तेंना यो भाखीम।
९. खोखाप्तु ब्लेत्युतुम्बी ममृचवीड बक्सासीप फुलवी छेन्चु।
१०. खोबाप्तुवी रुम भक्तुयोनी खीलम परो मभाबुम। १9. मीन्चथतुय बक्सासी उरीनीका खरुम्बी इबुं।
१२. पाबुप लफेआ तुक्फे खानुक्षु हीलु।
१३. ममूलक पीची लातुका उहपुआ दाफीका वाची य दाफ्नु बी।
१४. के छुडाड मीन्त हेम्ड चानुक्पु छुका।

## नेपाली अनुवाद (रुपान्तरण)

## दुमीभाषा कार्यशाला (पाठ १)

9. गान्पाको घरमा एउटा कुकुर छ।
२. त्यो कुकुरको नाम माकी हो ।
३. कस कसैले यसलाई माखीपा भनेर पनि बोलाउने गईन्।
$\gamma$. अहिले यो भर्खर तीन वर्षको मात्र भयो ।
४. यसको जिउभरि काला र सेता रौं छन् ।
६. माकीको टाउको ठूलो र निधार फराकिलो छ।
७. कान ठाडो र पुच्छर लामो छ।
૬. मुखमा तिखा र धारिला दाँतहरू छन् ।
९. मुखमाथि नाक छ तर सिंगान चाहिं कहिल्यै निस्कदैन।
10. गर्मीमा जिब्रो निकालेर पसिना काड्छ।
११. मुखबाट कहिलेकाहीँ च्याल पनि काढ्छ।
१२. यसले मान्छेलाई चाहिँ कहिल्यै टोक्दैन।
१३. दिनभरि सुत्छ अनि रातभरि भुक्छ।
9४. त्यसैले जति रिस उठाएपनि माया चाहिं लाग्छ।

9\%. अब त चाँडै नै मर्ला जस्तो पनि छ।

## दुनीभाषा कार्यशाला (पाठ श)

9. नाकीमाले मीठो तिहुन् पकाउने विचार गरिन् ।
२. आज के पकाउने त' भनेर केहीबेर सोचिन् ।
३. त्यसैबेला बहिनीले एउटा राम्रो सल्लाह दिइन् ।
४. उनले नजिकैको खोलाबाट सिस्नो टिपेर ल्याइन् ।
४. घरमा ल्याएर नाङ्लोमा सिस्नोको मुन्टा केलाइन्।
६. एक्लै केलाइसकेर अगेनामा (बुछालुमा) पानी बसालिन् ।
७. पानी उम्लेपछि, चिम्टाले अलिअलि गर्दै त्यसमा अघि केलाएको सिस्नो हालिन् ।
10. स्वादिलो बनाउन पिँडालुको दाउन् पनि हालिन्।
९. भान उम्लदै गर्दा त्यसैमाथि मकैको पिठो पनि छर्किन् ।
11. भानमा नुन हालेपनि भुटुन चाहिं हालिनन् । १9. पाक्दैगर्दा मकै छोडाएर जाँतोमा पिधिन् ।
१२. (बासँको डाडु)ले एक फेरा राम्ररी दलिन्।
१३. अनि अलिकति निकालेर आफैले चाखित् र बहिनीलाई पनि चाख्न दिइन् ।
१४. तिहुन् साँच्चिकै भनेजस्तैगरी मीठो भएछ।

## व्यक्तिगत चिनारी (होपु छेन्सी)

9. मेरो नाम निहाड्मा हलक्सु दीक्मा दुमीराई हो।
२. अहिले म १० वर्षको भएँ।
३. मेरो गाउंको नाम माक्पा ( ६, नोरुड हो ।)
$\gamma$ मेरो बाबुको नाम नेत्रमणि हलक्सु दीक्पा दुमीराई हो ।
प. आमाको नाम चाहिँ सरिता कोयु राई हो।
६. मेरो मावला पशपतिनगर-ц, ईलाम भन्ने ठाउँमा छ।
७. अहिले परिवारमा हामी $\gamma$ जना छौं।

ᄃ. मेरो एक जना सामसुहाड भन्ने भाइ पनि छ।
९.हामी आरुबारी, काठमाडौंमा बसेको ६ वर्ष भयो। 9०. मलाई दुमी भाषा बोल्न खुवै मन पई।
११. आफ्नो भाषामा आफैले लेख्न मन पनि लागेको छ।
१२. आफूले नै भाषा बोलेमात्र अरूले पनि जान्लान कि जस्तो लागेको छ।
१३. मेरो बाजेको नाम लाकधन हलक्सु दीक्पा दुमीराई हो ।
१४. मेरो बजुको नाम रत्नमाया (हजुर) दीक्मा दुमीराई हो ।

## सुलाम्पो पाध

## भारा दुमी चप्मु चप्पुलाई

 लागि दुमी ब(छाबी एनामुल् फिडनुपी लागि पाछु मुक्ती।

## साखेल ले (सकला गीत)

भि मेंसि बुक्षोनावो नाम्मो छिम्मो दुमि तुम्बो बानोते छुक्जोना रिरामकाइ गोवि
नातिलेम साबेलपो सक्बो कुवि
सेमुइ डिमुइ।
यमलुपो सफो दम्बेना
बादिमा पारुब छाम्बेना
सेमुइमो डिमुई।
ओप्पो पापा बसपावो
ओ चुचाचनमुल छछ़्पा
सेमुयु में डिमुय।
उम्माकाइ आरक तुड़तिमे सङगगमा लुइचोइ दुछतिमे लेल़क्सिमोवो छुम्तिवो। बतसुरूम पिपिरि बोक्वरि छाकानाम् लिकिरि लेलुक्तिमोवो छुम्तिवो। अइक्ने धुतो कक्तिमे कुविपो किम्बम्बु खक्तिमे तैल़क्तिमोवो छुल्तवो। भि मेसि बुस्ता कहलुप्यु साब्दुमि बुब़मा छिमा मोनि अङकुः:
लेलकुक्तमोवो छुम्तिवो।
पोइओओपो चुने बन्नुकाइ
अङक्ने आन्नु उन्सुकाइ
लेलक़क्तिमोवो छुन्तिवो।
साउ-आ लल तुप्तमे
इइकि वादिनिम किम चेलपप खक्चितिप्पापो
लेल़क्तिमोवो छुक्तिवो।
हिना हिना तुम्लो फान्सतिमे
किमलम्बु अइकने आन्सतुमे
तेलुक्तम मोवो छुक्तिवो।
भि-गाई
मेसि-भैसी
बुक्जोनावा-जन्मिरहोस
नाम्मो छिम्मो-आघुड पराघुड
खानोते-राम्रो गरी
छुक्जोना-भइरहोस
सेमुइ डिमुइ-देखायौ है सुनायौ
सक्बो कुबि-दुइटा नागिरे धामी

यम्लु-केरा
दाम्छेना-दाम्चा खादिमा-धर्ति पारुबु-आकास छाम्छेना-फैलिओस ओपापा-मेरो बुबा बसपा-ब्रस्मि मुरह पाछाको पुरुष सामे


टिकामाया मुरह ब्रस्मा दुमी चुचाचु-छोराछोरी
उम्माकाई-जाँडसित
सङ्गर्मा-बुधबारे
लेलुतिमोवो-गीत गाँड है
छुम्तिवो-नाचौ है
बतसुरुमि-बतसुरुमि देउता
पिपिरि- बतसुरुमि देउतालाई चढाउने चोयाको पिपिरि बोक्चरि-चोला
छाकानाम्-मजेत्रो
सिकिरि-लुगा
अङ्कुने-हामीत
धुतो- खन्दै
कक्तिमे -खनौ है
कुबिपो-धामीको
किम्लम्बु-घरतीर
खक्तिमे-जाँउ है
खुस्ता-जान्छ
कङ्कुयि-पानीमा
साब्दुमि-जंगली देउता
बुखुमा-चेली जंगली देउता
छिमा मोनि-रक्षा गर
अङ्कुइः-हामीलाइ
पो:पो-सुगुरको
चुने-बच्चात
बुन्चु-सानो कचल्टेको
साउआ-कामीले
वादिनिम- जन्माएको
चेल्पु- माईति
हिना हिना-कहिले कहिले
तुल्मो-करा
फान्सतिमे-बिग्रन्छ है
किम्लम्बु-घरतिर
आन्सतिमे-फर्कन्छौं

## साउन 22 गते : यायोक्खा स्थापना दिवस

सेवा, आड नीहाडमा हलक्स दीक्मा दुमीराई, आम्ना आनीमुकायो दुमी ब्रवी तुक्ली नुसीपो तम तडुप्तो।
ताम तुम आतीन मालोम डा।
२००० थो पात्तालु २२ बी यायोकखापो सकरेम स्थापना दिवसपो दिन ग। मयो पापाकायो आडु माम प्रोडसीवी सभागृहपी घल्सा हलबी खुचुम् ग।
माम्बी पापाआ छेन्नी हीतो मीनुहाम यो हाम्हमा। हाम्मु भारालाई आहुआ सेवा आस्सो सीखन्नु । उङकु माम्बी हुन्पान्पो पीची यपाका दुसुलाम हाम्चोइसी । आडुलाई हलगोवी सीगासीगा लकावोये, उप्सु उप्सु लुनानीरीम् ग।
एस. एल. सी. बी खानुक्सा मुक्सा पेपे नानाहामआ सोजापो पुरस्कार दोक्ती।
माम दोक्तुका आडुलाई यो खानुक्सा पढेछुक्ता छुक्ता आक्सा नुबी लुडु।
मन्चबी मुक्सा तुक्ली विदेशी मीनुआ छिन्ताङ ब्रबी खरर जेम डीड़यो आडुने आकामुरु छुको ।
उनीमु जेम डीनीका हलबी भाराचुमु आयो चामाचुन्ने डीबाक्ती।
हाम्आ मालो तुडा छिन्ताड ब्रवी पिएच. डी. थेसिस यो चप्नानीरनीम तुम डीआमुन्पो।
माम कार्यक्रमबी प्रा. डा. नोवल किशोर राई (ओपो पापापो चेन्पु) प्रमुख अतिथि हाम्म ।
उनीमुआ हाम्जेयो होपुबी जीक्सामुलाई एफएम बन्द मोनी लुत्नीम डीडुयो आडुलाई रीदीर ल।
माम डीनीयो खेम मीनुमु यो हाम्रे। माम्बीका ने छुडा होपुबी जीना लीत्नी।
मयो सम्मान, कदरपत्र कायो पुरस्कार बीनीम दोक्तुयो आडु नुसी लुसो सेन्बाक्तु।
आङुआ टीभीबी दोक्तुम राजेशपायल राईलाई यो सोडसा दोसोमबी सप्परी द्यार्नीम्ग।
पापालाई यो नगद पुरस्कार, कदरपत्र कायो सप्परी वामुत्नीम दोक्तुयो आडुलाई छोते नुसी छुकु।
सोम्ना सुयोग वापो बुक्सीलाम मानेमुकुवी बोलोडा अइसीना ग।
मका उड्कु दुसुलाम नीरीका पाखा लन्सोका नीनी पुसैपोबी आरुबारी खोड्कु।
माम्बीका उङ्कुआ वापो बुक्सीलाम मानेमुसोका नुहुर्सीन्पो।
-नमस्कार, म नीहाडमा हलक्सु दीक्मा दुमीराइं, आज तपाइंहरुसंग दुमीभाषामा एउटा रमाइलो कूरा सुनाउदैछ्ध।

यो कुरा हिजोअस्ति भरखरैको हो।
२०७० साल साउन महिनाको २२ गते यायोक्बाको २६औं स्थापना दिवसको दिन धियो। पापासंग म त्यस कार्यक्रममा सभागृहको ठूलो हलमा गएका थियौं।

त्यहाँ पापाले चिन्नुभएका धैरै मानिसहरु पनि आउनु भएको थियो।

उहाँहरु सबैजनालाई मैले सेवा भन्दै ढोग गरें।
हामी त्यहाँ पुगेको केही समयपछि कार्यक्रम सुरु भयो।

मलाई भने हलभित्रको होहल्लाले गर्दा होला, दिक्क लागिसकेको थियो।

एस. एल.सी.मा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउनु हुने दाइ दिदीहरुले नगद पुरस्कार पाए।

त्यो देखेर मलाई पनि राम्रो पढ्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा मनमा लाग्यो।

मन्चमा बसेको एकजना विदेशी मान्छेले छिन्ताङ भाषामा खर्र बोलेको सुनेर म त छक्के परें।

ऊहाँ छिन्ताङ भाषा बोलेको सुनेर होला, हलमा सबैजनाले चुपचाप सुनिबसे ।

उनले भरंरै मात्र छिन्ताङ भाषामा पिएच.डी. थेसिस पनि लेखिसकेको कुरा सुनाए।

त्यस कार्यक्रमा प्रा. डा. नोवल किशोर राई (मेरो पापाको सर) प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो ।

उहाँले बोल्नुहुँदा ‘हल्ला गर्नेहरुलाई एफएम बन्द गर्नु' भनेको सुनेर मलाई हाँस उठ्यो ।

त्यो सुनेर अरु मानिसहरु पनि हाँसे । त्यसपछि भने साँच्चै हल्ला बन्द भयो।

त्यतिबेला सम्मान, कदरपत्र र पुरस्कार दिएको देखेर म रमाइलो मानी हेरिबसें।

मैले टीभीमा देखेको राजेशपायल राईलाई पनि लामो कपालमा फेटाले सुहाएको थियो।

पापालाई पनि नगद पुरस्कार, कदरपत्र र फेटा लगाइदिएको देख्दा मलाई निकै खुशी लाग्यो।

बेलुका सुयोग भाइको जन्मदिन मनाउन चाडैं फर्किनु पर्ने थियो।

त्यसैले हामी कार्यक्रम सकिएपछि बाहिर निस्केर निनी पुशैकोमा आरुबारी आयौं।

त्यसपछि हामीले भाइको जन्मदिन मनाएर रमायौं।

## माचामुक्ती होपुपो ब्र

आक्ति "इंकि रदु मेइ" मनकाडा गोता इंकिपो रीदुमहदम, ब्र का खलविका तु। मोसोकाडा इंकि दमी रदुहाम्पो यो चुपिआ मुहुल्लीम रिदुमहदुमकायो ब्र गोता। मोनि, जेनि वौ अस्सो आविन्पोर गोता इंकिपो खुरबी। मिहिसोका चुपिआ आबिन्पो मोसोकाडा इंकिआयो माफाल्ना, माचामना योक्ता छुक्ता । ब्र यो मोसोकाडा चाम्सो खुस्थिडता चुपिकायोडा, इंकीकायो होपुपो व्र जिना छुत्ता लेना ईता। ता ब्र बर्मुना छुक्ता।

जिक्सा मिनुयो जिना लित् वाक्नी। जिक्सा मिनुयो खामा मुक्ति। होपुपो ब्र लेस्सो हाम्बुस्थिडता। होपुपो ब्र लेक्तिखो मो दमी रदु आनाका, कुलुछीदु खखेडा दुमि ब्र चाम्थिड्ता हियोयो माअईसिक्सा मुसोका । होपुपो ब्र मालेस्सो होपुपो चुचाचालाई चेन्सो खक्तिखोखि ताम ब्र प्याईसितो खुस्ता का तुकु पारूनाम्डा हपास्ता ब्र स्याल्सो खक्तिखो चोमोलुडमा यो हेम्ता ताड्डा मिस्ताका खुस्ताका इंकि मिक्वखे छुक्ति ।

इकि ब्र लाई माचाम्नाखिका सिक्तिम गोता दुमीनेपालीअइ्येजी शब्दकोशवी ताम तुक्ति इंक्षो सुपतुतुज नि। इंकिआ होपुपो ब मालेनाइका प्यासों खना छुक्ता। "साऊ व्र माजेम्यै" हाम्भाचिम चुचु पिपिआ कोक्कोंक्सि आडु मीम्बात्तो। हितो गोताम इकि ब्र यो मस्सो खना निरि। आभोविका इंकि चुपिया मिहिसो जियो हाम हका इंकिलाई जिमुतन मोसोकाड इंकिआयो चु चाचालाई जिमुना छुत्ता। उनिमुयो मोसोकाडा जिसोहाम ह होपुडाने हान्जेनो।

होपुपो ब्र जिना लाजि मुना ईता । लाजि

मुक्तिखो लाजि मुसो चईस्ता ब । मिहिसो खास्सा ब जिड्सो खुची मोसोकाङा इंकि ब्र यो जिड्सो खना छुक्ता । इंकि खमुखमु मुक्तिखोयो होपुपो ब्र जिना लेना ईता। मनोज हलक्सु दीस्पा दुमीराई 'खाजाबासमा' बि इंकि माक्मा ६, नोर्ह, खोटाङ हितो दुमी रदु मुक्ति मदुआङा होपुपो ब्र चामुक्तिखो जिक्तिनो खो मो हाम्आस्ता इङकि चुपिआ ? दुमी रदुपो तुकलि छेन्सी होपुपो ब्र यो मोनो नाका ? मिहिसोका इंकिआ होपुपो रिदुमहदुम मुक्ति, साकेला छक्ति मोसोकाङा होपुपो ब्र यो सिप्छेर्माकायो जिना, जेना छुक्ता इंकिकायो खलडा गोता ।

होपुपो ब्र ङा चामुक्तिखो होपुपो छिमोदिमोआयो आयार्ति । मिहिसोका नोक्छोआ चिन्ता मुतायो ऊ लाम्दू माचामुन्ना खिका दित्ता मोसोकाङा होपुपो ब्र यो दिना छुक्ता । तुक्ली जेतानो खो आ ताम्ने जेतानो मो जिना आक्ति मानाकाङा होपुपो ब्र यो चाम्सो खुस्ता । जिक्सा मिनुआयो जिनाडा लित्यत्तानि । का चुपिआने आयार्तिम मोनो रै छ होपुपो ब्र चाम्ता ये आस्सोआ मामासिसि मुनिम रै छ।

लु तेयो बिकाङा होपुपो ब्र जिक्तिका इडसी चुपि आयो लाम्दु दोक्तानि । मोखो इडकी दुमी सदु छुक्तिम मो मानेका मिहिसो चारी दाल्सो खुस्ता, मोसोकाङा दुमी ब्र प्याल्सो खनु, साकेला यानबि दाम्बा, हर कायो छुम्नाका पारुनायम्बि हपान्नु । सुप्तुलु हेङा मुजुनु हियोयो माचाम्नाखिका मेइ।

निरी।

## नबिसौं आफ्नो भाषा

भन्छौौ 'हामी राई है’, त्यसैले नै छ हाम्मो संस्कारसंस्कृति, भाषा र छौ सवैभन्दा माधि। त्यसरी नै हामी दुमी राइहरको पनि पुर्खाहरूले गरि ल्याएको संस्कार संस्कृति र भाषा छ। गर, बोल है! भन्दे दिइराबेका छन्। हाम्रो हातमा जसरी पुर्बाहरले दिएका छन्, त्यसरी ने हामीले पनि नविगारी नहराई बाँडनु पई्छ। भाषा पनि त्यसरी नै हराउदै जाँदे छ, पिता पूर्बाहररसंगै। हामीहरले पनि आफ़नो भाषा बोल्नुपई्छ, छोड्नुहुदैंन । यो भाषा हुर्काउनु पर्छ ।

बोल्ले मान्छे पनि बोल्ल छोड्दैछ़्। बोले मान्छे पनि थोरै छौं, आफ्नो भाषा छोड्दै जांदै छन्- आफ्नो भाषा छोड्यों भने के दुमी राई भन्तु र। बाढी - पहिरो गए भैं दुमी भाषा हराउंडै छ, कहिल्यै नफर्कने गरि। आफ्नो भाषा नछोडददै आफ्नो बालबच्चालाई सिकाउदैै गए पो यो भाषा माधि लहराँउदै आकाश, घामसम्मै पुग्छ। भाषा केलाउदै गईयो भने सगरमाथा पनि काट्छ। यो नै हराएर जान्छ भने हामी मरेतुल्य हुन्छौं ।

हाम्रो भाषालाई नहराउने गरि उनेका छन् दुमीनेपालीअड्गेजी शब्दकोशमा यो एउटा हाम्रो अगेना नै हो। हामीले हाम्रो भाषा नछोडने गरि च्याप्दै लानुपर्छ। "कामी भाषा नबोल है" भनेको बाजे बजुले भलिभाँती मैले सुनिराबेको छु। जति बएको हाम्रो भाषा पनि सक्दै गईसक्यो। पहिलेदेखिन् हाम्रो पिता पुख्वाले जसरी बोल्दै आए र हामीलाई बोल्न सिकाए, त्यसरी नै हामीले पनि हाम्रो बाल बच्चालाई बोल्न सिकाउनु पई्छ। उहाँहरु पनि त्यसरी नै बोल्दै आए, आफै त बोलेनन् ।

आफ्नो भाषा बोल्न लजाउनु हुँदैन ।

लाज मानियो बने लजाउदै भाग्छ भाषा । कसरी खस भाषा खप्दै गयो त्यसरी नै हाम्रो भाषा पनि खप्दै जानुपई्छ। हामी कताकता भए पनि आफ्नो भाषा बोल्नु छाड्नु हुँदैंन ।
'खाजाबासमा' मा हामी जति दुमी छौ त्यतिले नै आफ्नो भाषा बोल्नुपछ, छाड्नुहुंदैन। हामीले नै आफ्नो भाषा विर्सियौ भने के भन्छन् हाम्रो पुर्बाले ? दुमी राईको एउटा चिनारी आफ्नो भाषा हैन त ? वैशाखे पुर्णु, मंसिरे पुर्णे, सकेला नाच आफ्नो भाषा पनि हैन त ? जसरी हामिले आफ्नो संस्क्करसंस्कृति गौौ, साकेला नाँच्छौं त्यसरी नै आफ्नो भाषा पनि एक रति संगे बोल्नु, बोलाउनु पर्छ। हामीसंग सवै छ।

आफ्नै भाषा भुलियो भने आफ्नो देउदेउताल पनि रिसाउँछ। जसरी धामिले चिन्ता गर्दाबेरि बाटो बनिराई चिन्ता गई्छ त्यसरी नै आफ्नो भाषा पनि पहिल्याउनु प₹्छ। एउटा बोलेन भने आ यसले त बोल्दैन के बोल्नु भन्छौं त्यसरी नै आफ्नो भाषा पनि हराउदै जान्छ। बोले मान्छेले पनि बोल्नै छाड्दै छन् र बाजेबजुले रिसाको होइन रैछ आफ्नो भाषा हराउँछ कि भनेर खबरदारी गरेको रैछ। जसरी लुगा लगाईन्छ त्यसरी नै भाषा पनि ओढनुपर्छ र सुहाउँछ।

ल अहिले देखि नै आफ्नो भाषा बोल्न थालौं र हाम्रो पुर्खाहरूले पनि बाटो देख्छन्, नभए हामी दुमी राई भएको के काम र जसरी दुबो लहराउदै जान्छ, त्यसरी नै दुमी भाषा लहराउँदै जाओस। साकेला नाच्चे ठाउँमा ढोल, भयाम्टासंगै नाचोस र आकाश पुगोर। अगेना जस्तै बसिरहोस् हाम्रो भाषा कहिल्यै नहराउने गरि।

समाप्त ।

## तिचु रेक्ती म्थै झाराचु

१. नेपालपो मभो किरावा जिन्जिलिखाबि तुक्बो तुक्सस थो होपाचिनिम् कुम्सो पिपिमोनिम् मो। उम्पो मिन्सीहारी दुवाङ रोदे गो। उम्पो मिन्सीहारिपो तुम्लो डिनिपकरिनिस् सफोपो तुक्बो दुमा दुम्बुइ होपाचिनिछ। गिनिससफो दुमा: इड्किआ डियुम् आन्निपो मिन्सिहारि दुवाङ हारिमिगोताए, लो बालित यले थो मुसुउम्सुम् (४०द७) मा वि आन्निआ महेम् गु क ललवान्सिनिम् गो ? कुम्सो पिपी: पिटिटी लट्टे उफुहेनी जेनी छितपो रुइली, कस्मेरापो बोक्चरी, खेस्पो थप्परी, ढक्लबी गिम्तिपो छाकानाम्, ङिचोबी चेप्टे लल, नुबी ढुड्री क बुलाकी, खुरबी गुरु लल/बाही, गन्दरीबी कन्ठ/जन्तर/हारी (बुलुदाम्पो लल)/पुवालो लल।
गिनिससफो दुमा: आगुइ! तेत्नाक सोपे तुम्लो मिन्नु चाक्पु गोतुम् मवो ? बात्निओ।
कुम्सो पिपि: नानिमोम्बेलापक तेम्बेलातुम्बु तम् गुमुल् क ललमुल्डवान्सथिड्त।
(तम् तुक्लोपो चुरि तुम्लामू हेम् तुम्लो, खारु छाम्छेनुमोम्पो निम्मोइ मुजोनु आस्जोनु लुजोनु आत्पुवो ।)

## (अलिकति हाँसौ है सबैजना)

 नेपालको माभ किरात क्षेत्रमा एकजना सय वर्षपुगेको बुढी बोजु थिइन् उनको सम्कने शक्ति अदभुत थियो उनको त्यो स्मरणशक्तिको चर्चा चलेको सुनेपछि गिनिजबुकको एक टोली उनलाई भेट्न पुगेछ। गिनिजबुक टोली: हामीले सुनेको छौ तपाइको सम्भने शक्तिअत्यन्तै शक्तिशालि छ रे, लु बताउनु होस् त यले दोड् (किरात सम्बत) ४०弓७ को दिन तपाइले कस्तो लुगा र गरगहना लगाउनु भएको थियो ? बृद्ध बोजु: फटाफट लट्टे पड्के भै बोल्न थालिन, छिट्रो फरीया, कस्मेराको चोला, खेसको पटुका,

रुबिना मुरह ब्रस्मा दुमीराई लम्दिजा(बाक्सिला)-६

गिम्तीको पछेडरी, कानमा चेप्टे सुन, ढुड्री बुलाकी, काँडे चुरा/बाहि चुरा, हारी माला, पुवालो माला।
गिनिजबुक टोली. आहा ! यसरी पुरानो कुरा फटाफट सम्भिन सक्ते रहस्य के होला बताईदिनुहोस् न। बुद्ध बोजु. त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म यहि लुगा र गहना लगाईरहेको छुनि ।
(यसको मूल सब्देश के हो भने कुजनै पनि कुराको जगेर्ना गर्न फुलाउन फैलाउनलाई व्यसको प्रयोगमा निरन्तरता दिइरहनु पर्छ भन्बे हो ।)
२. डेक्सु: डाग्डर साहेप, ओप्पो मिन्सिहारि ते दुमो ओप्पो युडसा छुका तुक्छिन लम्लु आचुम् ब चामुत्ताडत अडआ म मुनु ?
डाग्डर : ते हेम् छुकुम हितो छुका ?
डेक्सु : म ? तेहेम् छुकुम् डाग्डर साहेप ? डाग्डरआ सिङसिबु सिडुम् तुम्बु उहोप्आ आचुम् ब भारा चामुत्तुम् गो।
(इङकिआ पाठु मुक्ती इङकि मिन्सिहारि तठ्हेम् माछुकुजा I)
बिरामीः डाक्टर साहेब, मेरो स्मरणशक्ति त यति बेरै कम्जोर भयो एक सेकेण्ड अगाडि भनेकोकुरानै बिर्सिन्छु म कसो गरौ ?
डाक्टर यस्तो भएको कतिभयो ?
बिरामी: के ? यस्तो भएको डाक्टर साहेब ?
डाक्टरले प्रश्न गर्दासम्म आफूले भनेको कुरा बिर्सि सकेको धियो विर्सने बिरामीले ।
हामी प्राथना गरौ हाव्रो स्मरणशाक्ति यस्तो नहोस ।

दुमी ले (दुमी गीत)


रेकबहादुर मुरह ब्रस्पा दुमीरदु लाम्दिजा(बाक्सिला) हल्खुम-६ युड्खुली तोसुखोम् साखेल् नागिलेम् भाराआ बाकिति हल्खुम थाक्कु देल् तुको-तुको रावारेनु युको-युको जावा सुले सिके पुदिनिम् तोमा खेमा छेर्कु मेर्कु हल्कुम थम्पु लाम्दिजाइ काहो दुमि ब चाम्खुचुम् हेम्पाक आ:हो

## भावार्थः

युङुखुली-(भुमे देउता नजिकको ढुड्गा राखिएको पवित्र ठाँउ)
तोसुखोम (भुमे थान नजिकको ठाँड)
साखेल नागिलेम-भुमे देड
भाराआ -सबैले
बाक्किति हल्खुम थाक्कु देल्-भन्छन् हल्खुम गाँउ तुको-तुको रावा-मथिमाथि रावा खोला

## रेनु-ताप खोला

युको-युको जावा-तलतल जायाजुम (किरात उदगम स्थल)

सुले -धागो
सिके-सीप
पुदिनिम-बुनेको
तोमा, खेमा-किरात दिदी बैनी
छेर्कु मेर्के-खोल्सा खोल्सी
लाम्दिजाइ-बाक्सिलामा
काहो-खोला
चाम्बुचुम्-हराइ गएको
दुमि ब-दुमि भाषा
हेम्पाक- कहाँबाट
आ:हो- आयौ

## इडकी सोगुर्सा हाङ: यलक्बर

नेपालबी हीतोक्ली गोतीम्सा हाङमु हाम्म ।
हाम्बीयो यलम्बर आक्सा रदुनाम्चुपो हाङ हाम्म । हाम सोगुर्सा हाङ हाम्म का तुक हीम थो हेद्दु होपुपो खोम थुक्तीम् ग।


सोफि हलक्सु दुमीराई कक्षा: ६ नव अरुणिमा मा.वि. आरुवारी हाम्आ थुक्नीयो गोकर्ण आक्सा रुसीखोम ग। हाम्आ मेइसी तुल्सा, बी तुल्सा हाम्लाई कल्सोका रुसीखोम थुक्नीम्ग।
मकाङा हाम्पो सोगुर्नाआ इड्कीआ होपु रदुनाम्चु का यलम्बर इड्की हाङ आना दोन्पो यो गोता। इड्कीआ होपुपो सोगुर्सा हाङलाई चामुन्ना इता। होपु रदुनाम्चु आस्सोका छेमुइसीना हीयोयो ख्वाइसीक्तीन का होपुपो छेन्सीलाम्बी रदु आक्सा तुन्तुन्ना यो खी छुक्ता ङा।

## About our Great King Yalamber

In Nepal, there were many brave kings. Among them Yalamber was the king of Kirant dynasty.
He was one of the brave kings, and was able to rule 1000 years.
At that time his kingdom was on Gokarna. He defeated many dynasties like Mahispal, Gopal etc.
So by his bravery we can say proudly that we are from Kiranti background as well as Yalamber was our king.
we shouldn't forget our brave king of our clan 'Yalamber'.
We never feel shame to say that we are
Kiranti and ethnic identity is not other than Kirant.

## इडकी खुनाम्यु

अनुवाद
इड्की रदुनाम्चु (हामी किरात जाति)

- किरात पितृभूमिमा पुस्तौं पुस्ताअघिदेखि रहदै बस्दै आएका हामी किरात जातिले आजसम्म पनि आफ्नो पुर्ख्योली रीतिरिवाज पालना गर्दैं आइपुगेका छौं।
- जसरी किरात राजा एलम्बरले इतिहासमा आफ्ता जीवनकथा लेख्नभ्याए, त्यहिँ इतिहास र संस्कृतिले नै किरातीहरु अधि बढ़दै गए र आजसम्म चर्चा पाउन सफल पनि भए।
- आफ्नो रगत र पसिनाको सुद्ध कमाइले इतिहासलाई ओजेल पर्नबाट जोगाएर आजसम्म किरात पहिचानलाई उच्च राखेकै छौं।
- सुम्नीमा र पारहहाङलाई आर्दश पुर्खा र तीन चुलालाई पितृको प्रतिक मानी श्रद्धापूर्वक पूजा गर्ने गई्छं।
- 'उधौली'को अवसर पारेर केटाकेटीदेखि बुढाबुढीसमेत तोसु (साकेला) नाचेर सबै जना रमाउने गछौं।
- त्यसैले पनि होला, मलाई किरात जातिको एक सन्तान हुँ भनाउनमा गर्व लागछ। सीर ठाडो हुन्छ र मन नै फुरुङग हुने गई्छ।
- आफू दुमीराई हुनुमा जति मन प्रफुल्ल हुन्छ, आफ्नो भाषा र संस्कृतिको पनि त्यतिनै माया लाग्छ।
- आउँदा दिनहरुमा पनि किरात जातिको चिनारी सधैसधै फैलिनै रहोस्। सुम्नीमा पारहाडले सबैको रक्षा गरुन् ।


## ओदेल का दुमी ब्र

सन्तोष हलक्सु दीक्पा दुमीराई कक्षा: H
महेन्द बौद्ध उ.मा.वि. बौद्ध, फुलबारी


आडु माक्पा - ६, नोरोदेलबीम् सन्तोष हलक्सु दीक्पा दुमीराई ।
आतिन अम्लुबीका आडु तेयो तुक्ने थोपो छुको । आतासाबा आडु महेन्द्र बौद्ध उ. मा. वि. नुक् कक्षाबी पढेध्धुक्थीङतो।
आडु सेक थोपो मोडुयो येलखोमबी पीयोम् ग । मयो वाकुसे फोपोकायो पीयोम ग ।
कीम्ला लाम्थीना बान्पोयो छोतेडा कीमनामपो ललुखा यो लम्ग ।
खोयो येलखोम सेन्नालाई छोतेडा नु हुर्सीम यो ग। तेयो मीम्तोयो कीम लोन्खन्पोम मामघरी सेमु हेङा लोता।
तुक्ली तीदाम फ्याक्सुम्बी पीपीआ खुर्नीम बप्ससी कायो ग्याक्सी कुरोम ग।
लाम्थीन्बेला चुचुआ आबीन्सुन्पो बुर्सी यो आङुआ ङा कुरो ।
आतासाबा च देल्चु ताम्बी हाम्पीयो कोक्कोक्सी होपुपो देल मीम्पात्तो ।
खोयो होपुपो ब्र चैं पीची चामुस्सो खइसी हेडा लोता।

मोखोयो कीम्बी फोपोआ भारालाई होपुपो ब्रबी आजेक्तीयो चैं नुसी लोता ।

## मेरो गाऊँ र दुमी भाषा

म माक्पा - ६, नोरुड गाऊँको सन्तोष हलक्सु दीक्पा दुमीराई हो ।
अस्ति चैत्रदेखि म अहिले $q \frac{\square}{\text { वर्षको भएँ। }}$ आजभोलि म महेन्द्र बौद्ध उ. मा. वि.मा नौ कक्षामा पढ़द्धै।
म सात वर्षको छदा काठमाडौं
आएको थिएँ ।
त्यतिबेला साहिँला काकासँग आएको थिएँ।
घर छोड्नेबेलामा खुबै परिवारको माया पनि लागेको थियो ।
तरपनि काठमाडौं हेर्नलाई निकै उत्सुक्ता पनि लागेको थियो ।
अहिले सम्भिदा घर छोडेको त्यो क्षण सपना भै लाग्छ।
एउटा सानो भोलामा बजुले भुटेको मकै र भटमास बोकेको थिएँ।
हिँड्ने बेलामा बाजेले दिइपठाउनु भएको काँक्रा पनि सकि नसकि मैले नै बोकें। आजकल कोही गाऊँले मान्छे यहाँ आउनुहुँदा भलभली आफ्नो गाऊँलाई सम्भिन पुग्छ। तर आफ्नो भाषा चाहिँ अलिक बिर्सिदै गएजस्तो लाग्छ।
तैपनि घरमा काकाले सबैजनालाई आफ्तो भाषामा नै बोलाउनु हुँदा चाहिँ खुशी लाग्छ।

## दनी निक्येगात्छ : : का रिदन हदुम

ब्र आक्तिम् तुक्देज दुम्तियो होपुपो नु:गोबिम् तुम् पक्सा लाक्दु आना छुक्ता । ब्र इड्कि मिनु-मिनुबि यो खे-खे छुक्ता । आसिआ मो ब्र रुड्ता, मो जेता, मो कुक्ता खलआ चुना, कोनायो चाप्तिनो । हितोआ दुमोडा ब्र यो कुक्तानि, चुक्तानि । तेसो कोनाचुना खानुक्साङा यो आना छुकत्ता । मिनुआ आसिआयो लाम्लु मोयो कोकत्तिम् छुक्तान। मामाआ आवाक्तिका ता पुखुबि फलु खिम्तिम् बिका जाखा खल तुम् चेइसितो खक्तिम् छुक्ता । तेसो चेइसिक्तीयो खलबिका लाम्लु होपुपो मामापापाआ जिक्सा का जिसो हाम्हम् होपुपो ब्र (मामा ब्र) ङा चेइसिक्ति । ब्रकायो तुतुहेङा होपुपो रिदुम्हदुम यो कोक्सो, चेइसितो खक्ति । हितो बर्सो खकति मोदु खेम् तुम्हाम् यो चेइसितो, कोक्सो खक्ति । तेसो चेइसिक्तिम्, कोक्तिम् तुम्हामङा इङ्कि रिदुम्-हदुम् आक्ति ।

आभो राज्य थुक्साहाक्आ तुक्ली ब्र, तुक्ली रिदुम्हदुम तु ङा खोति तुक्सा उदुवा मुनि । माम् ब्र, रिदुम्-हदुम् ङा खेम् भारा सुथेम्बि पुक्नी । तुक्ली ब्र, धर्म का रिदुम्-हदुम् खेम्थेम्बी सासन मुक्सा हतेर बनेमुनी । तुक्ली ब्र, का रिदुम्-हदुम् तुङा घल्सा हाम्आची। ब्र, रिंदुम्-हदुम् आक्सा तुम् आस्पो यो घल्सा-खामा छुक्तान । ब्र जिक्सा का रिदुम्हदुम् मुक्सा तुङा दुमो-खामा हाम्छुक्ता आक्सा तुम् हियोयो माचुक्निन । मो छुक्सो खुचियो दुमो ब्र, रिदुम्हदुम्हाम् बर्ना, पना मादोक्न । जाखा चाक्सो खुचि । आभो राज्यआ भारा ब्र का रिदुम्हदुम् तुक्ली मिक्सिरुआ सेन्ना माचाप्नाआ दुमो ब्र का रिदुम्-हदुम्हाम् आम्ना चाम्सो खना निरिम् गोता का चाम्ना बातिम् गोता । तेसो ब्र का रिदुम्-हदुम् चाक्सो खना होपुबिङामा मोदु खानुक्सा मोनो ।

पृथ्वीनारायण साहपो नेपाल एकीकरणबिका राणाकाल का पञ्चायतकालतुम्बु हपियुयो नेपालबिम् खेखे ब्र

का रिदुम्-हदुम्आ बर्सा, पक्सा मौका मादोक्निन । माम् छेम् बिडा तुक्ली ब्र, तुक्ली धर्म का तुक्ली रिदुम्-हदुम् भारा सुथेम्बी पुक्नी। पञ्चायतकालपो लखाकायो नेपाल अधिराज्यपो संविधान, २०४७ आ भुखेप् नेपालपो खेखे खोम्बि मामाब्र बि जिक्सा खल ब्रहाम् नेपालपो राष्ट्रिय भाषा आस्सो संवैधानिक व्यवस्था छुकुम्बिका खेखे सुपो ब्र का रिदुम्हदुम्आ बर्ना, पना दोक्नी । खेखे ब्र का रिदुम्हदुम्हाम् चम्सितो पाखा लन्चि। भारा सुहाम् ओपुपो ब्र का रिदुम्हदुम् किर्ना, प्यार्नाहु हास्थुक्सि । मोखोयो मयोतुम्बु दुमो ब्र का रिदुम्-हदुम्हाम् चाम्ना निरिम् ग का हितो चाम्ना बातिम् ग ।

नेपालपो अन्तरिम संविधान, २०६३ भाग १, धारा 4 (१) बि नेपालबि जिक्सा खल मामाब्रहाम् राष्ट्रभाषा छुक्सा, भाग ३, धारा १७ (१) बि भाराआ कानुनबि छुक्खे होपुपो मामाब्रबि पढेछुना दोक्साका (३) बि नेपालबि मुक्सा भाराआ होपुपो ब्र, लिपि, रेवस, रिदुम्हदुम् किर्ना, प्यार्ना दोक्सा तुम् चक्सिम् गोता । ताम्आ भारा सुबि होपुपो ब्र का रिदुम्हदुम् किर्ना, प्यार्नाबि सो गुरिम् गोता । मोखोयो ब्र का रिदुम्हदुम् राज्यपो यो बुलुचासु आस्सोका किर्ना, प्यार्नाबि नुसि माबिनाआ हितो ब्र का रिदुम्हदुम् चाम्सो खुस्थिड्ता। दुमो ब्रला पढेमुसोका दुमो ब्र का रिदुम्हदुम् किर्ना, प्यार्ना चाप्ति, खामा मिनु छुक्सा सुहाम्पो ब्र का रिदुम्हदुम् किर्ना, प्यार्नाबि चु:चु बिकाङा ब्र का रिदुम्हदुम्पो दुबि दुमो ब्रला पढेमुक्तिखो दुमो खानुक्सा छुक्सा तुम् चुक्साकोक्साआ बात्तानि ।

संसारबि खलबिका दुमो मामाब्रपो रेकर्ड तुक्सा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था Summer Institution of Linguistics (SIL) कायो विस्वबि सेक हिम् तुक् सीम्बिका दुमो ब्र गुक्सा तथ्याङ्क गोता । विस्वबि खलबिका दुमो ब्र जिक्सा पा (बा) पपुवा न्युगिनीबि

उक् सीम् सक्सी (弓२०) ब्र हाम्जेता । नेपालपो यपाकाम् मिनुखिस्सी वि.स. २०६६ आ नेपालवि तुक् सीम् सक्रे (१२६) सु का तुक् सीम् सक्सु (१२३) ब्र सेमुतिम् गोता। नेपालबि छुम्पो (खा)/रूजु (जा) मिनु सक् क्रिम् रेक्बु लिम् नुक्बु हीम् नेक् सीम् बुक् । $२, ६ \gamma, \rho \gamma, \% ० \gamma)$ पु बि दुमी सुक् हीम् नेक् सीम् सेक्सी $(३, y ७ ०)$ पु लस्बा का बुक् हीम् सेक्उ। ૪,०७द) पु मिस्मा मुसोआ सेक् हीम् रेक् सीम् सुक्ड (७,६३弓) पु दोक्ती। मिनुखिस्सीबि दोख्वे भाराआ दुमी ब्र ने हाम्जेतानङा मोखोयो पिचिचिबि सक् हिम्बिका दुमोआङा दुमी ब्र जिक्ति हेङा लोता । क्यानेडियन पत्रिका 'दी स्टार' आ खुचिम् जिलो सक् बि विस्वबि गुक्सा सेक् हीम् ब्रगोवि ताम् सताब्दी मुस्तायो तुम्बु फ्या(बा) ब्र चाम्सा आस्सो दुमी ब्र जिक्सा मिनु सन् २००७ बि उक् पु तुडा गमे, तुक्बु दिनवि तुक्ली ब्र चाम्थिड्ताम् ब्र चुक्साकोक्साहाम्पो तुम् चम्सिम् ङीवि तुक्तु ली चाम्नाबातिम् ब्रगोबि नेपालबिम् दुमी ब्र यो गोता का ब्र चाम्ना चाम्नाबातिम् जनावर का चुछ(बा) पो सुकायो घाम्नीम् आक्सा ङी कान्तिपुर पब्लिकेसन्सपो नेपाल साप्ताहिक्बि (संकटमा भाषा, १२, वैशाख) चम्सिम् ग। दी स्टारआ दुमी ब्र जिक्सा उक् पु तुडा हाम्म आना वालाली खोयो दुमी ब्र चाम्नाबातिम ब्र छुकुम् तुम् छिड्ना चाप्तिन, इता।

ब्र का रिदुमहद्रदुम् आक्सा तुम् हितो जिसो, चेइसितो खक्ति मोदु कोक्ति, चेइसिक्ति । हितो जिक्तिन, चेइसिक्तिन मोदु कोक्तिन् का चामुस्सो खक्ति । समाजसास्त्रको संरचनात्मक प्रकार्यवादीहाम्आ दुमा (बा) खेखे रेवस्, रिदुमृहदुम, धर्म, ब्रहाम् दन्सोका बनेछुकुम् छुक्ता। ताम्मुआ होपु-होपुपो उदुवा मुतानिम् छुक्ता । दुमाबि ताम् तुम्हाम् लिस्बाक्ना उदुवा मुतायोमुनाम् छुना छुक्ता। उदुवा मुना चाप्तान, लित्ताखो माम् मिस्ताका खुस्ता, चाम्ताका खुस्ता । उदुवा मुमुक्सा आक्तिम् दुमुसाहित्यका दुमाबि मुक्सा इड्की मिनुडा छुक्ती। तेसो सेड्तीयो इड्की दुमीहाम्पो रेवस, रिदुम्हदुमु, धर्म, ब्र आ उदुवा मामुनाआ का

इड्कीआ उदुवा मुमामुनाआ डा दुमीहाम्पो ब्र का रिदुमृहदुम् चाम्सो खुस्थिङ्ता। दुमी ब्र जिक्सा मिनु आतासाबा ने पिचि चाम्सो खक्थड्ति । जिना लेस्सो खक्सा खो ने मङायो चाम्ताङ। तेसो चाम्सो खुस्ताखो आप्लो इइ्कीङा यो चाम्ती। इङ्की दुमी देलहु दुस्पीछारु, चु:चुमान्चु खलआ हाम्जेथिड्ताङा मोखोयो आभो हेददु ब्र जिक्सा का रिदुमृहदुम् कोक्सा दोक्तीन, मुक्तिन । खम्बि मुक्ति, हुप्पाक्तिखोयो इड्की मिक्छेनाक्छे, छेन्लाम् ने होपुपो ब्र का रिदुमृहदुम्आ ङा आबिक्ती। मकाखि तेयो इड्की ताम् इड्कीपो ब्र का रिदुम्हदुम्आाङा दुमी आस्सोआ छेइसिन्पो गोता । देलकिम्बिका पाखा खम्बि मुक्ति, खक्ति, खिर्सिक्तियोयो आसिआ आनि आसि ? खम् रदु आस्सो सिवा आजेक्तियो आडु दुमी रदु आना चाम्पो गोता। इड्की पो ब्र का रिदुम्हदुम् मागनोम्खो इड्की चाम्ना न्यार्पो छुज्पोहा।

मिनु खामा मुक्तिखोयो खेम् सुहाम्पो हेङाङा दुमीहाम्पो यो होपुपो ब्र, रिदुमहदुम, रेवस् गोता। तुक् वातो (खा) खेम् वातोतुम्बु हुपास्तायो हितो ब्र, रिदुमृहदुम्पो सब्दहाम् चाम्ना चाप्ता। इड्की दुमीहाम्पो यो पिचि ब्र, रेवस्, रिदुमृहृदुम् चामुम् छुना चाप्ता। ब्र का रिदुम्हदुम् चाम्सो खुस्तायो आप्लो तुक्लि सुङा चाम्ना चाप्ता। ब्र का रिदुमृम्दुम्कायो हेम् सु पोयो मिक्छेनाक्छे, छेत्लाम् जोडेछ्कुकुम् छुक्ता। मकाखि इड्की दुमीहाम्पो यो मिक्छेनाक्छे, छेन्लाम् यो इड्कीपो ब्र का रिदुम्हददुम्कायोडा गोता। तेयोतुम्बु ताम्र ब्र का रिदुम्हदुम्आङा खेम्बिका फइसिन्पो गोता का दुमी आस्सो छेइसिन्पो यो गोता। ब्र का रिदुम्हृदुम् चप्नाका तुना चाप्सा, मिनु दुमो मुक्साहाम्पो ब्र का रिदुमृहदुम् आजियो खामा मिनु मुक्साबिका हाम्लिचिम् का गोता। चप्तिका तुक्तिम् ब्र का रिदुम्हदुम् आप्लोतुम्बु गोजोता। ब्र का रिदुमहद्रदुम् किर्नाबि चम्स्तिम् दस्तावेजपो घल्सा महत्त्व छुक्ता। दुमी ब्र का रिदुमृहदुम् किर्ना दुमी रदु फन्सिकिम्आ दुमी-नेपाली-अग्रेंजी सब्दकोस लन्ना निरिम् गोता। ताम्आ इड्की दुमीहाम्पो ब्र का

रिदुम्हदुम् थुनामूपो चोबि नो घ्राखे घ्रामुत्ताका तिताङा। अपिबारा जिड्खे इडकी ब्र का रिदुमृहुद्म् जिडुमुत्ताङा। का इड्की दुमीचुपो ब्र का रिदुमृहदुम् किर्नावि रस्सुखम् (बा) छुस्सोका रिफुम् गोता।

ब्र का रिदुमृहुम् मिनुआङा बनेमुन्पो, चेइसिन्पो का तुक्लि बातोआ बेम वातोवि बिन्पो छुक्ता। मिनुआाड बनेमुम्पोका तुक्लिला खेम्आा चेइसिक्सा, तुक्लि वातोला खेम् वातोबि खुस्ताम् छुक्ता। तुक् खोमृबिम् रिदुमृहदुमु रेवस खेम् खोमतुम्बु हुप्पाक्सा उदुवा यो ब्र आडा मुता 1 इइकी तुक्ली़ी आक्सा का हेम् सु यो तुक्देड मुक्साका तुक्सा उदुधा यो ब्र का रिदुमृहदुम्भाडा मुता। ब्र का रिदुमहद्वुम् मान्दु मिनुपो रिराम् फ्या छुक्ता। क्व का रिद्मृहदुम्आ हेम् सुपोयो आभोम् तुम् कुर्ताम् छुक्ता । म:काखि मिक्छेनाक्छे, छेन्नाम् आक्तिम् इइ्की ब्र का रिदुमृहदुम्डा आना छुक्ता। मुची ॥I
(मामात्र - मातृभाषा, लुखा - अन्त्य, बा- बाक्सिला, चुक्साकोक्सा - विज, पा - देश, मिनुबिबस्सि - जनगणना, छुम्पो - जम्मा, खा - खार्मी, रुजु - जम्मा, जा जात्या, पु - जना, फ्या - आधा, डी - समाचार, चुड् - विर्वा, घाम्सीना - तुलना गन्नु, दुमा - समाज, वातो - पुस्ता , रूसुबम् - मुलखम्बा, मिक्सिरु - दुष्टि)
(नेपाली र दुमी भाषामा भएका शब्दहरूलाई सकेसम्म ठेट भाषामै उत्था गरिएको छ र कति पय शद्दको ठेट अर्थ नभएमा सामान्यकरण गरेर सकेसम्म उस्तै अर्थ दिने गरी राखिएको छ।)

## नेपालीमा रुपान्तरण

हाम्रो पहिचान : भाषा र संस्कृति
किर्ती कुमार दुमी राई
भाषा भनेको एकआपसमा आफ़नो मनभिचका विचारहरु, कुराहरू साटासाट गर्ने माध्यम हो। भाषा हामी मान्छे-मान्बेबीचमा पनि फरक-फरक हुन्ध। कस्ले के भाषा प्रयोग गई, कुल भाषा बोल्ध, के जान्दछ सबैले जान्न, वुफ़न पति सकिदैन। कतिले धैरै भाषा बोल्दछन, जान्दछन् र बुफुदछ्ञन्नने कतिले थोरै भाषामात्र पनि जान्ने, वुफ़ने हुन्छन। बैरे भाषा जान्डु आफैमा रामै

मान्नुपई । मान्छे कसैले पनि अगाडी केही जानिएको हूदैन । आमाको गर्भबाट जब यस धरतीमा पाइला टेकिन्छ त्यस पछि विस्तारै सबै कुरा सिक्दै गइन्छ। यसरी सिक्ने कममा सबैभन्दा पहिला हामीले आफ्नै भाषा (मातृभाषा) सिकिन्छ। भाषाको सिकाइसूगसूगै आफ्नो संस्कृति, रहनसहन, र रीतिरिवाज पनि सिक्दै गइन्छ। हामी जति बढ़दै जान्छौ त्यति अरु कुराहरू पनि सिक्दै र जान्दै गइ राखेका हुन्छू । यसरी सिकिएको, जानिएको कुरा नै हाम्रो संस्कृति हो।

उहिले राज्य सञ्चालकहरूले एउटा भाषा र संस्कृतिलाईमात्र माथि राख्ने काम गरे । त्यही भाषा र संस्कृति अरु सबै जातिमाधि थुपारे । एउटा भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई अरुमाथि शासन गर्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गरे। एउटा भाषा र संस्कृतिमात्र ठूलो भन्ने भ्रम फैलाए। भाषा संस्कृति भन्ने कुरा कसैको पनि ठूलो-सानो हूदैन। भाषा बोल्ने र संस्कृति मान्नेहरूको संख्यामात्र धेरै-थोरै हुन्छन भन्ने कुरा कहिल्यै बुभ्केनन्। जसको कारण धैरै भाषा र.संस्कृतिहरू राम्ररी हुर्कन, बढ्न र फुल्न पाएन। विस्तारै हराउूदै गयो। विगतमा राज्यले सबै भाषा र संस्कृतिलाई समान दृष्टिकोणबाट हेर्न नसक्दा धेरै भाषा र संस्कृतिहरू आज हराएर गइ सकेका छन् भने कति लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन्। यसरी भाषा र संस्कृति हराउूदै जानु आफैमा रामो होईन ।

पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण अभियानदेखि राणाकाल र पज्चायककालसम्म आईपुगदा नेपालका विभिन्न भाषा र संस्कृतिहरूले हुर्कने, बढ़ने र फुल्ने मौका पाएनन् 1 यसै अवधिमा एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति सबै जातिमाथि थुपारियो। पन्चायतकालको अन्त्यसूगै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले पहिलो पटक नेपालका विभिन्न भागमा मातृभाषाको रुपमा बोलिने सबै भाषाहरू नेपालका राष्ट्रिय भाषा हुन् भनी संवैधानिक व्यवस्थापछि भने विभिन्न जातिका भाषा र संस्कृतिहरूले बढ़ने, फुल्ने अवसर पाए। विभिन्न भाषा र संस्कृतिबारे लिखित रुपमा बाहिर आउन थाले । सबै जातजातिहरू आफ़नो भाषा र संस्कृति संरक्षण र सम्बर्धनतिर जुटे। तर त्यतिबेलासम्म धेरै भाषा र संस्कृतिहरु हराइसकेका थिए भने केही हराउन लागिसकेका थिए।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ भाग १, धारा $y$ (9) मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुने र भाग ३, धारा १७ (१) मा प्रत्येक समुदायलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा आधारभुत शिक्षा पाउने हक हुनेछ र (३) मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने हक हुने कुरा लेखिएको छ। यसले सबै जातिलाई आफ्नो भाषा र संस्कृति संरक्षण गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ। हौसला मिलेको छ। तरपनि भाषा र संस्कृति राज्यको पनि सम्पत्ति हो भनेर संरक्षणको लागि उचित चासो नदेखाउँदा कति भाषा र संस्कृति लोप भइरहेका छन् । बहुभाषिक शिक्षामार्फत धैरै भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्न सकिने, अल्प संख्यक जातिको भाषा र संस्कृति संरक्षणमा बहुभाषिक शिक्षाले धेरै राम्रो भुमिका खेल्ने र बच्चामा मानसिक विकाससूगै भाषिक विकास गर्न सके भाषा र संस्कृति संरक्षणमा ठूलो योगदान पुग्न सक्ने कुरा विज्ञहरू बताउूछन्।

संसारमा सबभन्दा धेरै मातृभाषाको लगत राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था Summer Institution of Languitic (SIL) ले विश्वमा ७ हजार एक सयभन्दा बढी भाषा भएको जनाएको छ। विश्वमा सबभन्दा बढी भाषा बोलिने देश पपुवा न्युगिनी जहाँ ६२० भाषा बोलिन्छ। नेपालको पछिल्लो जनगणना वि.स. २०६६ (सन २०११) अनुसार नेपालमा १२६ जाति र १२३ भाषा रहेको तथ्याड्क छ। नेपालको जम्मा जनसंख्या २,६४,९४ yू०४ मध्ये दुमीको जनसंख्या ३, प६० पुरुष र $\gamma, 0 ७ ६$ महिला गरि जम्मा ७,६३६ जना देखिन्छ। जनगणनामा देखिए जति सबैले दुमी भाषा बोल्न सक्दैनन् । तर पनि कम्तिमा दुई हजारभन्दा बढीले दुमी भाषा बोल्न सक्छन भन्ने लाग्छ।

क्यानेडियन पत्रिका 'दी स्टार' ले गत बैशाख २ मा विश्वमा रहेका सात हजार भाषामध्ये यो शताब्दीको अन्त्यसम्म आधा लोप हुने दाबी गर्दै दुमी भाषा बोल्ने व्यक्ति सन् २००७ मा आठ जना मात्र भएको, हरेक १४ दिनमा एउटा भाषा लोप भईरहेको भाषा वैज्ञानिकको

भनाई उद्धृत गरैद लेखिएको समाचारमा 99 वटा जोखिममा रहेका भाषामध्ये नेपालको दुमी भाषालाई पनि समेटेको र भाषा लोपको यो गतिलाई संकटग्रस्त जनावर र विरुवाका प्रजातिसूग तुलना गरिएको भन्ने समाचार कान्तिपुर पब्लिकेसन्सद्धारा प्रकाशित नेपाल साप्ताहिक ( संकटमा भाषा, १४ बैशाख) मा लेखिएको थियो । दी स्टारले दुमी भाषा बोल्नेको संख्या आठ जनामात्र थिए भन्नु गलत भएता पनि दुमी भाषा लोपोन्मुख भाषा भएको कुरालाई नकार्न सकिन्न ।

भाषा र संस्कृति भन्ने कुरा जति बोल्दै र सिक्दै गयो त्यति जानिन्छ। जति बोलिदैन र सिकिदैन त्यति जानिदैन र बिर्सि दै गईन्छ। समाजशास्त्रका संरचनान्मक प्रकार्यवादीहरूका अनुसार समाज विभिन्न परम्परा, चालचलन, रीतिरिवाज, धर्म, भाषा आदि मिलेर बनेका हुन्छन् । यिनीहरूले आ-आफ्नै प्रकारले प्रकार्य गरिरहेका हुन्छन्। समाजमा यि कुराहरू जिवित रहिरहनको लागि त्यसले काम गरिरहेको हुनुपछ । प्रकार्य गर्न सकेन, छाड्यो भने त्यो मरेर जान्छ, हराएर जान्छ। प्रकार्य गराउने भनेको समाज र समाजमा बस्ने हामी मानिस नै हौं। यसर्थ हामी दुमीहरूको परम्परा, चालचलन, रीतिरिवाज, धर्म, भाषा आदिले काम नगरेर र हामीले प्रकार्य गर्न नलगाएर नै हाम्रो दुमीहरूको भाषा र संस्कृति पनि हराउँदै गइरहेको छ। दुमी भाषा बोल्ने मान्छे आजभोलि त अलि हराडूदै गइरहेका छौं। बोल्न छाड़दै जाने हो भने त त्यसै पनि हराडूछ। यसरी हराउँदै जाने हो भने पछि भविष्यमा हामी पनि हराउँछौ। हाम्रा दुमी गाडूतिर जेठापाकादेखि केटाकेटीसम्मले बोल्छन् नै तर पनि पहिलेजस्तो सबैले बोल्ने गरेको पाईदैन। जहाँ बसे, पुगे पनि हाम्रो पहिचान, चिनारी आफ्नै भाषा र संस्कृतिले नै दिन्छ। त्यसैले त अहिले हामी यो हामो भाषा र संस्कृतिकै कारण दुमी भनेर चिनिएका छों। गाउँघर भन्दा बाहिर जहाँ रहँदा, जाँदा, घुम्दा पनि कसैले को हो ? कुन राई हो भनेर सोधदा म दुमी राई हो भनेर भन्न सकेका छौ। हाम्रो भाषा र संस्कृति नभइदिएको भए हामी पनि हराई सक्ने थियौ।

जनसंख्याको हिसाबले थोरै भएता पनि अन्य

जातजातिहरूको जस्तै दुमीहरूको पनि आफनैन छ्धै भाषा, संस्कृति, रितीरिवाज र पर्प्रा छ। तर एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तासम्म पुद्वा कतिपय भापागत शब्दहरु हराउने संभावना पनि हुन्ध। हामी दुमीहरूको पनि केही भाषिक र सांस्कृतिक शब्दहरू हराएका हुनसक्छत्। भाषा ₹ संस्कृति हराउदैै जाँदा कालान्तरमा एडटा जातिको नै लोप हुन्छ। भाषा र संस्कृतिसंग कुने पनि जातिको पहिचान जोडिएको हुन्छ। यसर्थ हामी दुमीहरकको पहिचान पति भाषा र संस्कृतिसूग जोडिएको छ। अहिलेसम्म यही भाषा र संस्कृतिको कारणले नै अरभम्दा फरक छौं र दुमी भनेर चिनिएका पनि छौं। भाषा र संस्कृतिलाई लिखित रुपमा राल्न सक्ते, वहुसंस्यक जनसंख्या भएकाहरको भाषा संख्कृति अस्प संख्यकहरूको भन्दा अभै पनि जिविते छ। लिखित रुपमा राखिएको भाषा र संख्तृति पह्धिसम्म रहिरहन्छ । भाषा र संस्कृतिको संरक्षणको लागि लिखित दस्तावेजको ठूलो महत्व रहेको हुन्छ। दुमी भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्न दुमी किरात राई फन्सिकिमद्धारा दुमी-नेपाली-अगेंजी शब्दकोश प्रकाशन भइसकेको छ। यसले हामी दुमीहरक्को भाषा ₹ संस्कृतिलाई हिमालको चुचुरोमा हिज टलिकए कैं

टल्काएर राल्ने नै छ। बरपीपल बाँचेकैं हाम्रो भाषा र संस्कृतिलाई बचाई राले नै छ। र हामी दुमीहरूको भाषा र संस्कृति जोगाउनुमा मुलखम्बा भएर उभिएको छ।

भाषा र संस्कृति मानव निर्मित, सिकिएको व्यवहार र हस्तान्तरित हुन्छ। मानवद्धारा नै निर्माण भइ एकबाट अर्कोले सिक्ते, एक पुस्ताबाट अर्कों पुस्तामा हस्तान्तरण हुन्छ। भाषालाई संस्कृतिको मुख्य बाहकको रुपमा पनि लिइन्छ। एक ठाउँको संस्कृति अर्को ठासम्म प्रसार हुँदा भाषाकै माध्यम चाहिन्छ। कुनै जातिलाई एक बनाई राले काम पनि भाषा र संस्कृतिले नै गई। यसले हामी एक हौं भन्ने भावनाको विकास गराउँदछ। भाषा र संस्कृतिबिना मानव जीवन अपूर्ण हुन्ध। भाषा र संस्कृतिले कुनै पनि जातिको इतिहास र परम्पराको वहन गरिरहेको हुन्छ। यसर्थ पहिचानको बलियो आधार हाम्रो भाषा र सस्कृति नै हो।

## कीर्तिकुमार दुमीराई <br> माक्पा-६, खोटाङ

हाल- पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढोका, ललितपुर एम ए प्रथम वर्ष, समाजशास्त्र/मानवशास्त्र


## यसपालि कविता आधा लेखें

यसपालि कविता आधा लेखें किनकि पहिलो हरफ लब्दा लेड्दै छोरी रोइन् र फकाउन लागें फेरि बल्ल तल्ल अर्कों हरफ लेल्ल लागें खाना पकाउने समय भएच, हरफ बढ़न समय लाग्यो धुनु, बढान्नु, बजार जानु, छोरा पढाउनु यस्तै, यस्तै
कहिले के, कहिले के !
फेरि बेलुकी लेल्न बसें
लेल्न गाहो भो
भैगो, पर्सि लेबौंला
जीन्दगी आधा बांकी नै छ, भोग्न बाँकी जिन्दगीका लागि यसपालि कविता बाँकी राबें, यसपालि कविता आधा लेखें। (नेपाली दिदीवाहहनीहरक्रतित समर्मिंत)

दुमी भाषा (भावाथ)

## आतेम्वी कविता फया चप्त

आतेम्बी कविता फ्या चप्तु मोना आक्तीयो भुपा हरफ चप्सो मिस्चु उुख़का का ल्याम्ना चोइसु माम्बीक चाप्सो माचाप्सो लाम् हरफ चप्ता चोइसु -गुणराज राई संखुवारम जा खीप्ना बेला छुमुछ
हरफ बरमुना नीनामभुक्तो छुकु
सुरना, फीक्ना, ध बना, लन्दुपु चेन्ना
तेहेम, तेहेमड़
हिनम् मो, हिनम् मो ।
माम्बीका सोम्ना चप्ता डाइसु
चप्नाडा लाम्माचोइसीन
गुनु, नाम्ना चप्तो
रिरामदु फ्या गोउस्ता
हीतो मुना रीराम्पो लागि आतेम्बी कविता एन्मुतु आतेम्बी कविता फ्या चप्तु । (नेपाती विमेंचुहामूवी लुस्सीसोका )

## होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) १

१. ओनु श्रीचन्द्र दुमी रदु।
$२$ ओ पाछा हलक्सु।
$३$ तेयो आडु तुक्रे साल हुपाचो $\gamma$ ओ देलपोनु लुम्दु देल।
$y$ ओ पापापो नु राम बहादुर दुमि रदु हो।
६ ओ मामा पो नु उर्मिला रदु हो ।
$ง$ ओ कीरोदेल बुइपा आक्सा देल्वी गोता । $\zeta$ तेयो ओपो किमबी नेक जना मुक्ता । $\rho$ अड्कु वाफलवी मुक्ताम सक्ने साल छुकु। 90 आङुलाई दुमि ब्र जेना दुमोडा नु लोता । ११ होपू पो ब्रीी होपुआाड चद्वरी यो लम गोता। १२ ब्र जैंकिसो तुडा बेमआयो कुक्तानी य हेडा लम गोता।


होपुपो छेन्ती (व्यक्तिगत चिनारी) २
9 ओनु सुशिला दुमी रदु ।
2 ओ पाछा हलक्सु ।
$३$ तेयो आडु सक्सु साल हुपाचो ।
$\gamma$ ओ देलपोनु लुम्दु देल ।
$y$ ओ पापापो नु राम बहादुर दुमि रदु हो।
६ ओ मामा पो नु उर्मिला रदु हो ।
$\checkmark$ ओ कीरोदेल बुइपा आक्सा देल्वी गोता ।
द तेयो ओपो किमबी नेक जना मुक्ता ।
9 अड्कु वाफलवी मुक्ताम सक्ने साल छुकु। 90 आडुलाई दुमि ब्र जेना दुमोडा नु लोता । 99 होपु पो ब्रवी होपुआङा चप्दरी यो लम गोता। $१ २$ ब्र जेक्तिखो तुडा खेमआयो कुक्तानी य हेडा लम गोता ।

होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) ३
9. ओपो नु नीहाड्मा हलक्सु दीक्मा दुमीराई।
२. तेयो आडु तुक्सी थोपो छुको ।
३. ओपो देलपो नु माक्पा - छ, नोरोदेल, खोटाङ।
४. ओपो पापापो नु नेत्रमणि हलक्सु दीक्पा दुमीराई।
४. मामापो नु चैं सरिता कोयु राई।
६. ओपो कीरदेल पशपतिनगर-ц, ईलाम आक्सा खोम्बी गोता।
७. तेयो कीमनामबी उङकु बालुक्ली मुक्ता।

द. ओपो तुक्ली सामसुहाङ आक्सा वा यो मोता।
९.उङकु आरुबारी, येलखोमबी मुक्ताम रेक्थो छुकु।
१०. आङुलाई दुमीब्र जीना छोतेङा नु लम्गोता।
११. होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता।
१२. होपुआ ङा ब्र जीक्तीखो तुडा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेडा लम्गोता ।
१३. ओचुचुपो नु लाकधन हलक्सु दीक्पा दुमीराई।
१४. ओपीपीपो नु रत्नमाया (हजुर) दीक्मा दुमीराई ।

## होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) 8

१. ओपो नु साम्सुहाङ हलक्सु दीक्पा दुमीराई।
२. तेयो आङु नेक्थोपो छुको।
३. ओपो देलपो नु माक्पा - ६, नोरोदेल, खोटाङ।
४. ओपो पापापो नु नेत्रमणि हलक्सु दीक्पा दुमीराई ।
४. मामापो नु चैं सरिता कोयु राई ।
६. ओपो कीरदेल पशपतिनगर-y, ईलाम आक्सा खोम्बी गोता।
७. तेयो कीमनामबी उङकु बालुक्ली मुक्ता।
5. ओपो तुक्ली नीहाङमा आक्सा नाना यो हाम्मोता। ९.उङकु आरुबारी, येलखोमबी मुक्ताम रेक्थो छुकु। १०. आङुलाई दुमींब्र जीना छोतेङा नु लम्गोता। ११. होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता। १२. होपुआ ङा ब्र जीक्तीखो तुङा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेडा लम्गोता ।

होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) पै
9. ओपो नु सृष्टि हलक्सु दीक्मा दुमीराई।
२. तेयो आडु तुक्सु थोपो छुको ।
३. ओपो देलपो नु माक्पा - ६, नोरोदेल, खोटाङ।
$\gamma$. ओपो पापापो नु ईश्वरमान हलक्सु दीक्पा दुमीराई ।
y. मामापो नु चैं डम्बरकुमारी खालिड राई।
६. ओपो कीरदेल पावै-२, चेपेल आक्सा खोम्बी गोता।
७. तेयो कीमनामबी उङ्कु नेक्ली मुक्ता।
5. ओपो सक्ली वानु मुती।
९.उडकु आरुबारी, येलखोमबी मुक्ताम रेक्थो छुकु।
१०. आङुलाई दुमीब्र जीना छोतेङा नु लम्गोता।
११. होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता।
१२. होपुआ ङा ब्र जीक्तीखो तुङा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेङा लम्गोता ।

## होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) ६

१. ओपो नु सोफी हलक्सु दीक्मा दुमीराई।
२. तेयो आडु तुक्स थोपो छुको।

३. ओपो देलपो नु माक्पा - ६, नोरोदेल, खोटाङ।
૪. ओपो पापापो नु ईश्वरमान हलक्सु दीक्पा दुमीराई।
y. मामापो नु चैं डम्बरकुमारी खालिङ राई ।
६. ओपो कीरदेल पावै-२, चेपेल आक्सा खोम्बी गोता।
७. तेयो कीमनामबी उङकु नेक्ली मुक्ता।
६. ओपो तुक्ली नाना कायो तुक्ली वा मुती।
९.उङकु आरुबारी, येलखोमबी मुक्ताम रेक्थो छुकु।
१०. आडुलाई दुमीब्र जीना छोतेङा नु लम्गोता।
११. होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता।
१२. होपुआ ङा ब्र जीक्तीखो तुङा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेडा लम्गोता।

होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) ७
१. ओपो नु संयोग हलक्सु दीक्पा दुमीराई।
२. तेयो आडु सुक् थोपो छुको ।
३. ओपो देलपो नु माक्पा - ६, नोरोदेल।
$\gamma$. ओपो पापापो नु ईश्वरमान हलक्सु दीक्पा दुमीराई ।
y. मामापो नु चैं डम्बरकुमारी खालिड राई ।
६. ओपो कीरदेल पावै-२, चेपेल आक्सा खोम्बी गोता ।
७. तेयो कीमनामबी उडकु नेक्ली मुक्ता ।
5. ओपो सृष्टि कायो सोफी आक्सा सक्ली नानानु मुती ।
९. उङकु आरुबारी, येलखोमबी मुक्ताम रेक्थो छुकु। १०. आङुलाई दुमीब्र जीना छोतेङा नु लम्गोता । ११. होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता। १२. होपुआ ङा ब्र जीक्तीखो तुङा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेङा लम्गोता ।

## होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) 乙

9. ओपो नु सुशान्त हलक्सु दीक्पा दुमीराई।
२. तेयो आडु तुक्सी थोपो छुको ।

३. ओपो देलपो नु माक्पा - ६,

नोरोदेल, खोटाड ।
४. ओपो पापापो नु कुमार सिंह हलक्सु दीक्पा दुमीराई।
y. मामापो नु चैं रबिका थुलु राई।
६. स्वस्तिका आक्सा ओपो तुक्ली वा यो मोता ।
७. ओपो कीरदेल नेचा-बेतघारी, सोलुखुम्बु आक्सा खोम्बी गोता ।
5. तेयो कीमनामबी उङ्कु बालुक्ली मुक्ता।
९. उड्कु लुक्ला, सोलुखुम्बुबी मुक्ताम तुक्स थो छुकु।
9०. आङुलाई दुमी ब्र जीना छोतेङा नु

लम् गोता।
99. होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता ।)
१२. होपुआ ङा ब्र जीक्तीखो तुङा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेडा लमाोता ।

होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) 5
१. ओपो नु सन्तोष हलक्सु दीक्पा दुमीराई।
२. तेयो आडु तुक्ने थोपो छुको ।
३. ओपो देलपो नु माक्पा - ६, नोरोदेल, खोटाङ।
૪. ओपो पापापो नु टेक बहादुर हलक्सु दीक्पा दुमीराई।
४. मामापो नु चैं शशिकला सत्म ब्राक्सुमा दुमीराई।
६. ओपो कीरदेल तुल्सिङटार, सप्तेश्वर आकसा खोम्बी गोता।
७. तेयो कीमनामबी उङकु रेक्ली मुक्ता ।
5. ओपो तुक्ली पेपे, तुक्ली नाना का तुक्ली वा मोता। ९.उङ्कु आरुबारी, येलखोमबी मुक्ताम रेक्थो छुकु। १०. आडुलाई दुमी ब्र जीना छोतेङा नु लम् गोता। ११. होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता।
१२. होपुआ ङा ब्र जीक्तीखो तुडा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेङा लम्गोता ।

## होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) १०

१. ओपो नु मनोज हलक्सु दीक्पा दुमीराई।
२. तेयो आडु सक्सु थोपो छुको ।
३. ओपो देलपो नु माक्पा - ६, नोरोदेल, खोटाङ।
$\gamma$ ओपो पापापो नु टेक बहादुर हलक्सु दीक्पा दुमीराई।
४. मामापो नु चैं शशिकला सत्म ब्राक्सुमा दुमीराई।

छ. ओपो कीरदेल तुल्सिङटार, सप्तेश्वर आकसा खोम्बी गोता ।
७. तेयो कीमनामबी उडकु रेक्ली मुक्ता ।
5. ओपो सुक्ली वामु हाम्मोता।
९. उड्कु आरुबारी, येलखोम्बी मुक्ताम् तुक्स थो छुकु।
१०.आङुलाई दुमी ब्र जीना छोतेडा नु लम् गोता ।
११. होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता।
१२. होपुआ ङा ब्र जीक्तीखो तुङा खेम हाम्आ यो कुक्तानी ये हेङा लम्गोता।

होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) ११
१. ओपो नु गिनीता हलक्सु दीक्मा दुमीराई ।
२. तेयो तुक्तुथोपो छुको ।
३. ओपो देलपो नु माक्पा - ६, नोरोदेल, खोटाङ।
४. ओपो पापापो नु टेक बहादुर हलक्सु दीक्पा दुमीराई।
४. मामापो नु चैं शशिकला सत्म ब्राक्सुमा दुमीराई।
६. ओपो कीरदेल तुल्सिङटार, सप्तेश्वर आक्सा खोम्बी गोता।
७. तेयो कीमनामबी उङकु रेक्ली मुक्ता
૬. ओपो तुक्ली पेपे का सक्ली वानु मुती।
९.उड्कु लुक्ला, सोलुखुम्बुबी मुक्ताम तुक्स थो छुकु। १०. आङुलाई दुमी ब्र जीना छोतेङा नु लम् गोता। ११. होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता। १२. होपुआ ङा ब्र जीक्तीखो तुङा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेडा लम्गोता ।

## होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) १२

9. ओपो नु स्वस्तिका हलक्सु दीक्मा दुमीराई ।
२. तेयो आडु सक थोपो छुको।

३. ओपो देलपो नु माक्पा - ६, नोरोदेल, खोटाङ।
$\gamma$ ओ ओ पापापो नु कुमार सिंह हलक्सु दीक्पा दुमीराई।
४. मामापो नु चैं रबिका थुलुङ राई।
६. सुशान्त आक्सा ओपो तुक्ली पेपे यो हाम्मोता।
७. ओपो कीरदेल नेचा-बेतघारी, सोलुखुम्बु आक्सा खोम्बी गोता।
10. तेयो उङ्कु कीमनामबी बालुक्ली मुक्ता।
९.उड्कु लुक्ला, सोलुखुम्बुवी मुक्ताम तुक्स थो छुकु।
१०. आङुलाई दुमी ब्र जीना छोतेङा नु लम् गोता।
११. होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता।
१२. होपुआ ङा ब्र जीक्तीखो तुङा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेडा लम्गोता।

## होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) १३

१. ओपो नु सुयोग चाम्लिङ राई ।
२.. तेयो आडु उक्थोपो छुको ।
३. ओपो देलपो नु बैकुन्ठे - ७,
 भोजपुर।
૪. ओपो पापापो नु विष्णु कुमार चांक्लिङ राई ।
२. मामापो नु चैं हर्कशोभा हलक्सु दीक्मा दुमीराई ।
६. ओपो कीरदेल माक्पा - ६, नोरोदेल आक्सा खोम्बी गोता।
७. तेयो कीमनामबी उङकु सुक्ली मुक्ता।
5. उङकु आरुबारी, येलखोमबी मुक्ताम तुक्थो छुकु।
९.आङुलाई दुमीब्र जीना छोतेङा नु लम्गोता। १०. ब्र जेक्ती खो तुङा खेमआ यो कुक्तानी कि हेङाम् लम् गोता ।
११. होपुआ ङा ब्र जीक्तीखो तुङा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेङा लम्गोता ।

## होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) १४

१. ओपो नु एन्जल हजुर दीक्मा दुमी राई।
३. ओपो देलको पो नु माक्पा-ц इलीम
$\gamma$. ओपो पापापो नु सहजीत हजुर
 दीक्पा दुमीराई हो।
४. मामापो नु चाँहि लक्ष्मी देवी वलक्पा दीक्मा दुमीराई
६. ओपो माउलो माक्पा-९, चइन्टार आक्सा ठाँऊबी गोता।
७. तेयो किम्नाम्बी इड्की बालुक्ली मोक्ता।
5. अडुलाई दुमी ब्र दुमोङा जेदिरी लोता ।
९. होपुपो ब्र बी होपुआङा चप्दीरी यो लम गोता।
१०. ब्र जेक्ती खो तुङा खेमआ यो कुक्तानी कि हेडाम् लम् गोता ।
११. ओपो तुक्ली माइती यो हाम्मोतानी ।

क्ञान © 5

होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) १६
१. ओप्पो नु रोशना वलक्पा दीक्मा दुमीरदु हो ।
२. तेयो अडु तुक्सेथो पो छुको ।
३.ओप्पो देलपो नु माक्पा-१,
 चइन्टार हो ।
४.ओप्पो पापापो नु पृर्थी बहादुर वलक्पा दीक्पा दुमीरदु हो ।
y. मामापो नु चैं मिश्रीदेवी खारुबु दीक्मा दुमीरदु । ६.ओपो माउलो माक्पा-९ सम्जना आक्सा ठाँउबी गोता।
७. तेयो किम्नाम्बी इड्की नेक्ली मोक्ता ।

द. इड्की कपन -9 काठमाण्डौ बी मोक्ताम् $\gamma$ वर्ष छुकु।
९. अङुलाई दुमी ब्र दुमोङा जेदिरी लोता ।
१०.होपुपो ब्र बी होपुआङा चप्दिरी लम् गोता । ११. ब्र जेक्तीयो खो ङा खेम् आ यो कुक्तानी कि हेङाम् लम गोता ।

होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) १७
१. ओपो नु निशान हजुर दीक्पा दुमी राई।
२. तेयो अडु तुक्सीथो पो छुको ।
३. ओपो देलको पो नु माक्पा-प

इलीम हो।
૪. ओपो पापापो नु गुणराज हजुर दीक्पा दुमीराई

้. मामापो नु चाँहि सुशीला राई हो।
६. ओपो माउलो माक्पा-९, चइन्टार आक्सा ठाँउबी गोता ।
७. तेयो किम्नाम्बी इड्की सुक्ली मोक्ता।
६. इड्की कपन, तुक काठमाण्डौ बी मोन्पोम् चार वर्ष छुकु।
९. अडुलाई दुमी ब्र दुमोङा जेदिरी लोता ।
90. होपुपो ब्र बी होपुआङा चप्दीरी यो लम् गोता ।
99. ब्र जेक्ती खो तुङा खेमआ यो कुक्तानी कि हेङाम् लम गोता ।

होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) १८
१. ओपा नु डेभीड वलक्पा दीक्पा दुमीराई हो ।
२. तेयो अडु तुक्नु पो छुको ।
३.ओपो देलपो नु माक्पा-९, चइन्टार । ૪.ओपो पापापो नु पृर्थी बहादुर
 वलक्पा दीक्पा दुमी राई हो।
थ. मामापो नु चैं मिश्रीदेवी खारुबु दीक्मा दुमीराई ।
६. ओपो माउलो माक्पा-९ सम्जना आक्सा ठाँउबी गोता।
७.तेयो किम्नाम्बी इड्की नेक्ली मोक्ता ।

द. इड्की कपन -9 काठमाण्डौ बी मोक्ताम् $\gamma$ वर्ष छुकु। ९. अडुलाई दुमी ब्र दुमोडा जेदिरी लोता ।
१०.होपुपो ब्र बी होपुआङा चप्दिरी लम् गोता।
११.ब्र जेक्तीयो खो ङा खेम् आ यो कुक्तानी कि हेडाम् लम गोता ।

होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) १५

१ ओनु मेवना रदु।
२ ओ पाछा सत्म ।
३ तेयो आडु सेक थो हुपाचो ।
$\gamma$ ओ देलपोनु लुम्दु देल।

$y$ ओ पापापो नु मेम भक्त रदु हो ।
६ ओ मामा पो नु देव कुमारी रदु हो।
$ง$ ओ कीरोदेल माक्पा सुक वेब्ला देल।
5 तेयो ओपो किमबी बालुक्ली मुक्ता।
$९$ अङ्कु वौद रामहिटीवी मुक्ताम सुक साल छुकु।
$१ ०$ आङुलाई दुमि ब्र जेना दुमोङा नु लोता ।
११ होपु पो ब्रवी होपुआङा चप्दरी यो लम गोता ।
१२ ब्र जेक्तिखो तुङा खेमआयो कुक्तानी य हेडा लम गोता।

## होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) २१

$१$ ओनु आयुशा दुमी रदु ।
$२$ ओ पाछा सत्म ।
३ तेयो आडु सक थो हुपाचो ।
$\gamma$ ओ देलपोनु लुम्दु देल।
$y$ ओ पापापो नु अम भक्त रदु
 हो ।
६ ओ मामा पो नु यशुमाया रदु हो।
ง ओ कीरोदेल हवौ, ऐसेलुखर्क आक्सा देलवी गोता।
5 तेयो ओपो किमबी नेक्ली मुक्ता।
$९$ अड्कु वौद रामहिटीबी मुक्ताम सुक साल छुकु। $१ ०$ आङुलाई दुमि ब्र जेना दुमोङा नु लोता । $१ १$ होपु पो ब्रवी होपुआङा चप्दरी यो लम गोता। १२ ब्र जेक्तिखो तुङा खेमआयो कुक्तानी य हेडा लम गोता।

## होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) २०

$१$ ओनु रुष्मा रदु ।
$२$ ओ पाछा सत्म ।
३ तेयो आडु रेक थो हुपाचो । $\gamma$ ओ देलपोनु लुम्दु देल।

$y$ ओ पापापो नु मेम भक्त रदु।
६ ओ मामा पो नु देव कुमारी रदु हो ।
$७$ ओ कीरोदेल माक्पा सुक वेब्ला देल ।
5 तेयो ओपो किमबी बालुक्ली मुक्ता।
$\rho$ अङ्कु वौद रामहिटीबी मुक्ताम सुक साल छुकु।
$१ ०$ आङुलाई दुमि ब्र जेना दुमोङा नु लोता । $१ १$ होपु पो ब्रवी होपुआङा चप्दरी यो लम गोता। १२ ब्र जेक्तिखो तुङा खेमआयो कुक्तानी य हेडा लम गोता।

## होपुपो छेन्सी(व्यक्तिगत चिनारी) २२

१ ओनु आशिष रदु ।
२ ओ पाछा सत्म ।
३ तेयो आडु तुक्सु थो हुपाचो ।
$\gamma$ ओ देलपोनु पकली।

$y$ ओ पापापो नु ताराभक्त रदु हो।
६ ओ मामा पो नु जिता रदु।
७ ओ कीरोदेल वेलटार देल।
5 तेयो ओपो किमबी सुक्ली मुक्ता।
९ अड्कु वौद रामहिटीबी मुक्ताम सुक साल छुकु।
१० आङुलाई दुमि ब्र जेना दुमोङा नु लोता ।
$१ १$ होपु पो ब्रवी होपुआङा चप्दरी यो लम गोता।
१२ ब्र जेक्तिखो तुङा खेमआयो कुक्तानी य हेङा लम गोता।

होपुपो घेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) २३
$१$ आमा नङ शोस्तिका थुलुङ। ₹ आमा पाछा दयामुरच्यो ।
३ होम्लो गो ११ वर्षकाम दयुङुरो । $\gamma$ आमा देलकु नड माक्पा- $\gamma$, छुका । $y$ आमा पापकाम नङ मनि कुमार थुलुड हो।

६ मामकाम नड चाहिँ मन कुमारी थुलुङ हो ।
$७$ आमा कुरी देल ज्यामिरे-३ सल्ले रक्पा देलरा बु ।
$\zeta$ होम्लो गोकु नेपा $y$ जना बुकु ।
$\rho$ गोकु काठमाडौंरा बुकुमिम २ू साल द्युस्ता । 90 गोलाई थुलुङ ल्वा जेमु हाप्पा दवा। $१ १$ त्वाकाम ल्वालाड़ा त्वाकाङा यामुव द्वाक्ताम बु । १२: त्वाकु ल्वा जेसिलो कोडङा वाङमिका व थेन्मी रे होप्माम ल्युराम बु।

होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) २४

१ आमा नङ समिक्षा थुलुङ।
२ आमा पाछा दयामुरच्यो । ३ होम्लो गो $९$ वर्षकाम दयुडुरो।
$\gamma$ आमा देलकु नङ माक्पा-४, छुका


4 आमा पापकाम नङ मनि कुमार थुलुङ हो।
६ मामकाम नङ चाहाँ मन कुमारी थुलुङ हो।
७ आमा कुरी देल ज्यामिरे-३ सल्ले रक्पा देलरा बु। 5 होम्लो गोकु नेपा 4 जना बुकु।
$\rho$ गोकु काठमाडौंरा बुकुमिम २६ साल दयुस्ता। $१ ०$ गोलाई थुलुङ ल्वा जेमु हाप्पा दवा।
$१ १$ त्वाकाम ल्वालाड़ा त्वाकाङा चामुव द्वाक्ताम बु। १२ त्वाकु ल्वा जेसिलो कोडडा वाङमिका व थेन्मी रे होप्माम ल्युराम बु।

## होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) २叉

$१$ ओनु प्रदिप दुमी रदु ।
२ ओ पाछा खारुवु।
३ तेयो आडु तुक्सु थो हुपाचो ।
$\gamma$ ओ देलपोनु लुम्दु देल ।
$\psi$ ओ पापापो नु टंक राम दुमि रदु हो।
६ ओ मामा पो नु मित्र कुमारी दुमी रदु हो ।
$७$ ओ कीरोदेल लुम्दु आक्सा देल्वी गोता ।
5 तेयो ओपो किमबी रेक जना मुक्ता ।
$\rho$ अङ्कु वौद रामहिटीबी मुक्ताम सक्सु साल छुकु। $9 ०$ आङुलाई दुमि ब्र जेना दुमोङा नु लोता। ११ होपु पो ब्रवी होपुआङा चप्दरी यो लम गोता । १२ ब्र जेक्तिखो तुङा खेमआयो कुक्तानी य हेङा लम गोता।


होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी)
१. ओनु सुस्तिका दुमी रदु।

२ ओ पाछा वालाक्पा।
३ तेयो आडु तुक्सु थोपो छुको।
$\gamma$ ओ देलपोनु माकिपा देल।
$\%$ ओ पापापो नु गणेश कुमार दुमी रदु हो।
६ ओ मामा पो नु अरुण दुमी रदु हो।
$७$ ओ कीरोदेल लुम्दु देल।
5 तेयो ओपो किमबी बालुक्ली मुक्ता।
$९$ माक्पा ओपो चुपीदेल हो।
$१ ०$ आङुलाई दुमि ब्र जेना दुमोङा नु लोता।
$१ १$ होपु पो ब्रवी होपुआङा चप्दरी यो लम गोता।
१२ ब्र जेक्तिखो तुडा खेमआयो कुक्तानी य हेडा लम गोता।

होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) २७

9 ओनु जेरस रदु ।
२ ओ पाछा सत्म ।
३ तेयो आडु तुक्ने हुपाचो ।
$\gamma$ ओ देलपोनु लुम्दु देल ।
$y$ ओ पापापो नु मातेराज दुमि
 रदु हो ।
६ ओ मामा पो नु बन्दना चाम्लिड़ रदु हो ।
$\cup$ ओ कीरोदेल वेल्टार देल।
$\zeta$ तेयो ओपो किमबी नुक्ली मुक्ता ।
$\rho$ अङ्कु वौद रामहिटीबी मुक्ताम सेक साल छुकु। $१ ०$ आङुलाई दुमि ब्र जेना दुमोङा नु लोता । $१ १$ होपु पो ब्रवी होपुआङा चप्दरी यो लम गोता । $१ २$ ब्र जेक्तिखो तुङा खेमआयो कुक्तानी य हेडा लम गोता ।

होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) २ए
$१$ ओनु एलिना दुमी रदु ।
$२$ ओ पाछा खारुवु।
३ तेयो आङु तुक्ने थो हुपाचो। $\gamma$ ओ देलपोनु लुम्दु देल ।
$y$ ओ पापापो नु असार दुमी रदु हो।
६ ओ मामा पो नु कुमारी दुमी रदु हो ।
७ ओ कीरोदेल सयगड, भापा आक्सा देल्वी गोता ।
5 तेयो ओपो किमबी बुक जना मुक्ता ।
$\bigcirc$ अड्कु बौद रामहिटीबी मुक्ताम सक्सु साल छुकु। $१ ०$ आडुलाई दुमि ब्र जेना दुमोङा नु लोता। 99 होपु पो ब्रवी होपुआङा चप्दरी यो लम गोता। $१ २$ ब्र जेक्तिखो तुङा खेमआयो कुक्तानी य हेङा लम गोता।

## होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) २ट

१. ओनु वर्षा दुमी रदु।
२. ओ पाछा सत्म ।
३. तेयो आडु नेक थो हुपाचो।
૪. ओ देलपोनु लुम्दु देल।
\%. ओ पापापो नु मातेराज दुमि रदु
 हो।
६. ओ मामा पो नु बन्दना चाम्लिड्न रदु हो।
७. ओ कीरोदेल वेल्टार देल।
5. तेयो ओपो किमबी नुक्ली मुक्ता।
९. अड्कु वौद रामहिटीबी मुक्ताम सेक साल छुकु।
१०. आडुलाई दुमि ब्र जेना दुमोङा नु लोता।
११. होपु पो ब्रवी होपुआङा चप्दरी यो लम गोता। १२. ब्र जेक्तिखो तुङा खेमआयो कुक्तानी य हेडा लम गोता।

## होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) ३०

9 ओनु टुकराज दुमी रदु।
२ ओ पाछा सत्म ।
३ तेयो आडु तुक्सु थो हुपाचो। $\gamma$ ओ देलपोनु लुम्दु देल ।
$x$ ओ पापापो नु लाल बहादुर दुमि रदु हो।
६ ओ मामा पो नु धन कुमारी थुलुड़ रदु हो।
$७$ ओपो सुक्ली पेपे कायो सुक्ली नानाहाम हाम्मोता।
५.ओ कीरोदेल लुम्दु आक्सा देल्वी गोता।
९. तेयो ओपो किमबी नुक्ली मुक्ता।

१० अड्कु बौद रामहिटीबी मुक्ताम सेक साल छुकु। $१ ०$ आडुलाई दुमि ब्र जेना दुमोङा नु लोता। $१ १$ होपु पो ब्रवी होपुआङा चप्दरी यो लम गोता। $१ २$ ब्र जेक्तिखो तुङा खेमआयो कुक्तानी य हेडा लम गोता।

होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) ३१

१ ओनु सुजन दुमी रदु।
$२$ ओ पाछा खारुवु ।
₹ तेयो आडु तुके थो हुपाचो ।
$\gamma$ ओ देलपोनु लुम्दु देल।

$y$ ओ पापापो नु असार दुमी रदु
६ ओ मामा पो नु कुमारी दुमी रदु हो।
$७$ ओ कीरोदेल सयगड, भापा आक्सा देत्वी गोता।
5 तेयो ओपो किमबी बुक जना मुक्ता ।
$९$ अइ्कु बौद रामहिटीवी मुक्ताम सक्सु साल छुकु।
१० आडुलाई दुमि ब्र जेना दुमोडा नु लोता।
११ होपुपो ब्रवी होपुआडा चप्दरी यो लम गोता।
$१ २$ ब्र जेक्तिखो तुडा खेमआयो कुक्तानी य हेडा लम गोता।

## होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) ३३

$१$ ओनु कोपिला दुमी रदु।
२ ओ पाछा हलक्सु।
३ तेयो आडु तुक्वे थो हुपाचो।
$\succ$ ओ देलपोनु लुम्दु देल।

$\psi$ ओ पापापो नु राम बहादुर दुमि रदु हो।
६ ओ मामा पो नु उर्मिला रदु।
७ ओ कीरोदेल बुइपा आक्सा देल्वी गोता।
5 तेयो ओपो किमबी नेक जना मुक्ता।
$९$ अड्कु वाफलवी मुक्ताम सक्ने साल छुकु।
१० आडुलाई दुमि ब्र जेना दुमोडा नु लोता।
११. होपुपो ब्रवी होपुआङा चप्दरी यो लम गोता।

१२ ब्र जेक्तिखो तुडा खेमआयो कुक्तानी य हेडा लम गोता।

होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) ३२

9 ओनु गौतम दुमी रदु ।
$२$ ओ पाछा खारुवु ।
₹ तेयो आङु तुक्तु थो हुपाचो ।
$\gamma$ ओ देलपोनु लुम्दु देल ।
$y$ ओ पापापो नु बबी दुमी रदु ।
६ ओ मामा पो नु आसिरा थुलुड्र रदु हो।
$७$ ओ कीरोदेल महेश्री सुक, लोर्से आक्सा देल्वी गोता।
5 तेयो ओपो किमबी बुक जना मुक्ता।
$\rho$ अड्कु वौद रामहिटीबी मुक्ताम सक्सु साल छुकु।
$१ ०$ आङुलाई दुमि ब्र जेना दुमोङा नु लोता।
$१ १$ होपुपो ब्रवी होपुआङा चप्दरी यो लम गोता।
१२ ब्र जेक्तिखो तुङा खेमआयो कुक्तानी य हेडा लम गोता।

## होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) ३४

9 ओनु गौरव दुमी रदु।
२. ओ पाछा खारुवु।
३. तेयो आडु बेक थो हुपाचो।
૪. ओ देलपोनु लुम्दु देल।
४. ओ पापापो नु बबी दुमि रदु।

६. ओ मामा पो नु आसिरा थुलुछ़ रदु हो।
७. ओ कीरोदेल महेशरी सुक, लोर्से आक्सा देल्ली गोता।
5. तेयो ओपो किमबी बुक जना मुक्ता।
9. अड्कु वौद रामहिटीबी मुक्ताम सक्सु साल छुकु।
$१ ०$ आडुलाई दुमि ब्र जेना दुमोङा नु लोता। $१ १$ होपुपो ब्रवी होपुआङा चप्दरी यो लम गोता। १२. ब्र जेक्तिखो तुडा खेमआयो कुक्तानी य हेडा लम गोता।

## होपपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) ३ुप

१. ओप्पो नु दिनायम सरचु युयुमा दुमीराई
२. तेयो आडु मालो सक्थोपो छुक्ताबातु।
३. ओपो देलपो नु खार्मी (३, निभारे ।
૪. ओपो पापापो नु रबिन्द्रराज सरचु बुसुरु दुमीराई ।

४. मामापो नु चैं सोनी बान्तावा राई।
६. ओपो कीरदेल भोजपुर, केराबारी आक्सा खोमूबी गोता।
७. तेयो कीमनामबी उड्कु बुक्ली मुक्ता ।
5. ओपो तुक्ली पे यो हाम्मोता ।
९.उङकु ढोलाहिंटी, येलखोमबी मुक्ताम नुक्थो छुकु।
१०. आडुलाई दुमीब्र जीना छोतेडा नु लम्गोता।
११. होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता।
१२. होपुआ ङा ब्र जीक्तीखो तुङा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेडा लम्गोता ।

## होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) ३६

१. ओप्पो नु विज्ञान सरचु बुसुरु दुमीराई
२. तेयो आडु बुक्थोपो छुको।
३. ओपो देलपो नु खार्मी (३, निभारे ।
૪. ओपो पापापो नु रबिन्द्रराज सरचु बुसुरु दुमीराई।
२. मामापो नु चैं सोनी बान्तावा राई।

६. ओपो कीरदेल भोजपुर, केराबारी आक्सा खोम्बी गोता।
ง. तेयो कीमनामबी उड्कु बुक्ली मुक्ता।
5. ओपो तुक्ली वा यो मोता।
९. उङकु ढोलाहिटीं, येलखोमबी मुक्ताम नुक्थो छुकु।
१०. आडुलाई दुमीब्र जीना छोतेङा नु लम्गोता।
११. होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता।
१२. होपुआ ङा ब्र जीक्तीखो तुङा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेडा लम्गोता ।

## होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) ३७

१. ओप्पो नु कावामा सरचु युयुमा दुमीराई
२. तेयो आडु मालो तुक्थोपो छुक्नाबातु।
३. ओपो देलपो नु खार्मी (३, टारिखेत।
४. ओपो पापापो नु भुवन सरचु बुसुरु दुमीराई ।
y. मामापो नु चैं जानुका थुलुड राई।
६. ओपो कीरदेल ससर्का, पुरानोगाऊँ आक्सा खोम्बी गोता।
७. तेयो कीमनामबी उङ्कु सुक्ली मुक्ता।
5. ओपो नाना, पे, वा आबोयो हाम्मामुन ।
९.आडु येलखोमबी बुखोम ।
१०. आडुलाई दुमीब्र जीना छोतेडा नु लम्गोता।
११. होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता।
१२. होपुआ ङा ब्र जीक्तीखो तुङा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेडा लम्गोता ।

## होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) ३ $२$

१. ओप्पो नु जेनिसा सरचु युयुमा दुमीराई २. तेयो आडु मालो सुक्थोपो छुक्ताबातु।
३. ओपो देलपो नु खार्मी ( ३, टारिखेत।
૪. ओपो पापापो नु जितेन्द्र सरचु बुसुरु
 दुमीराई।
४. मामापो नु चैं अमिता साम्पाङ राई।
६. ओपो कीरदेल पाथेका, भाँगो आक्सा खोम्बी गोता।

ง. तेयो कीमनामबीं उड्कु सुक्ली मुक्ता।
5. ओपो नाना, पे, वा आबोयो हाम्मामुन।
९.आहु येलखोमबी बुखोम ।
१०. आडुलाई दुमीब्र जीना छोतेडा नु लम्गोता।
११. होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता।
१२. होपुआ ङा ब्र जीक्तीखो तुङा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेङा लम्गोता ।

होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) ३५
१. ओप्पो नु हेन्सल सरचु बुसुरु दुमीराई २. तेयो आङु मालो तुक्थोपो छुको। ३. ओपो देलपो नु खार्मी (३, निभारे। $૪$ ओपो पापापो नु जितेन्द्र सरचु बुसुरु दुमीराई।
4. मामापो नु चैं अनिता साम्पाङ राई।
६. ओपो कीरदेल पाथेका, भाँगो आक्सा खोम्बी गोता ।
७. तेयो कीमनामबी उङ्कु बुक्ली मुक्ता।
5. ओपो तुक्ली नाना यो हाम्मोता।
९.उङकु ढोलाहिंटी, येलखोमबी मुक्ताम नुक्थो छुकु।
१०. आडुलाई दुमीब्र जीना छोतेडा नु लम्गोता।
११. होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता।
१२. होपुआ ङा ब्र जीक्तीखो तुङा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेडा लम्गोता ।

## होप्पो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) 89

9. ओप्पो नु रुविना मुरह ब्रस्मा बसमा दुमीरदु वो।
२. तेम्बेला अड् सक् रेक थो पो छुक
३. ओ देलपो नु हल्कुम वो।
४. ओ पापापो नु रेकबादुर ब्रस्पा दुमीरदु वो।

10. ओ मामापो नु रत कुमारी हदी दुमीरदु वो।
६. ओप्पो किरदेल लाम्दिजा गैरी देल आत्पु थम्पुबि गोता।
७. तेम्बेला इडकि किम्बि सुम् जाना मोति ।
11. इङकि यलखोम धोबिघाटबि मोयिम रेक थो छुका ।
९. अडलाई दुमि ब जेनु दुवाड यादिरलोता।
१०. होप्पो ब होप्आङ चप्नु यादिर लो:म् गोता।
12. तुम्लो जेक्तिखो मात्तै खेम्आ ए कुक्तिनि हेनि लोता।
13. ओप्पो नु आयुष्मा (सिम्रोन) सरचु युयुमा दुमीराई। छुको।
३. ओपो देलपो नु खार्मी (३, टारिखेत।

४. ओपो पापापो नु भानु सरचु बुसुरु दुमीराई ।
y. मामापो नु चैं हेमा लोहोरूड राई।
६. ओपो कीरदेल धुपु २ खाँदबारी, आक्सा खोम्बी गोता।
७. तेयो कीमनामबी उङ्कु सुक्ली मुक्ता।
14. आङुलाई दुमीब्र जीना छोतेङा नु लम्गोता ।
९. होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता।
१०. होपुआ ङा ब्र जीक्तीखो तुङा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेङा लम्गोता ।

## होप्पो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) ४२

१. ओप्पो नु निशाना हदी छेकामा दुमीरदु वो ।
२. तेम्बेला अड् सक सु थो पो छुक।
३. ओ देल्पो नु गैरी देल वो ।
४. ओ पापापो नु मनिप्रसाद हदि छछपा दुमीरदु वो।
y. ओ मामापो नु मनकुमारी दुमीरदु वो ।
६. ओप्पो किरदेल लाम्दिजा सिम्पानी बात्पु थम्पुबि गोता ।
७. तेम्बेला इङकि किम्बि उम् जाना मोति ।

द. इडकि यलखोम शान्तिनगरबी मोयिम तुम् थो छुका।
९. अङलाई दुमी ब जेनु दुवाङ यादिरलोता।
90. होप्पो ब होप्आड चप्नु यादिर लो:म् गोता।
99. तुम्लो जेक्तिखो मात्तै खेम्आ ए कुक्तिनि हेनि लोता ।

होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) ४३
9. ओप्पो नु परिचित सरचु बुसुरु दुमीराई २. तेयो आडु मालो उक्थोपो छुक्नाबातु।
३. ओपो देलपो नु पाथेका खोटाड। ૪. ओपो पापापो नु धनप्रसाद सरचु बुसुरु दुमीराई।
४. मामापो नु चैं लिला कुमारी (बान्तावा) राई।
६. ओपो कीरदेल तोमाने, फेदी आक्सा खोम्बी गोता।

ง. तेयो कीमनामबी उङ्कु बुक्ली मुक्ता।
5. ओपो तुक्ली वा यो मोता।
९.उङकु शान्तिनगर, येलखोमबी मुक्ताम दुमो थोङा छुकु। १०. आडुलाई दुमीब्र जीना छोतेडा नु लम्गोता। ११. होपुपो ब्रवी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता। १२. होपुआ ङा ब्र जीक्तीखो तुङा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेङा लम्गोता ।
१. ओप्पो नु चर्चित सरचु बुसुरु दुमीराई २. तेयो आडु मालो रेक्थोपो छुको।
३. ओपो देलपो नु पाथेका खोटाङ।
४. ओपो पापापो नु धनप्रसाद सरचु बुसुरु दुमीराई ।
y. मामापो नु चैं लिला कुमारी (बान्तावा) राई।
६. ओपो कीरदेल तोमाने, फेदी आक्सा खोमूबी गोता ।

ง. तेयो कीमनामबी उड्कु बुक्ली मुक्ता ।
5. ओपो तुक्ली पेपे यो हाम्मोता।
९.उङकु शान्तिनगर, येलखोमबी मुक्ताम दुमो थोङा छुकु ।
१०. आङुलाई दुमीब्र जीना छोतेडा नु लम्गोता।
१9. होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता।
१२. होपुआ ङा ब्र जीक्तीखो तुङा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेडा लम्गोता ।

## होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) 8 צ

१. ओप्पो नु सुरुची सरचु युयुमा दुमीराई ।
२. तेयो आडु मालो तुक्बुथोपो छुक्नाबातु।
३. ओपो देलपो नु पाथेका, खोटाङ।

४. ओपो पापापो नु राम प्रसाद सरचु बुसुरु दुमीराई।

## y. मामापो नु चैं निरा चाम्लिङ राई ।

६. ओपो कीरदेल दोर्पा चिउरीडांडा आक्सा खोम्बी गोता।
७. तेयो कीमनामबी उङ्कु बुक्ली मुक्ता।
६. ओपो तुक्ली वा यो मोता।
९. आडु शान्तिनगर, येलखोमबी बुखोम ।
9०. आङुलाई दुमीब्र जीना छोतेङा नु लम्गोता। ११. होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता।
१२. होपुआ ङा ब्र जीक्तीबो तुडा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेडा लम्गोता ।

## होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) 8६

१. ओप्पो नु प्रिजना सरचु युयुमा दुमीराई
२. तेयो आडु मालो सेक्थोपो छुक्नाबातु ।
३. ओपो देलपो नु पाथेका, खोटाङ।
$\gamma$ ओपो पापापो नु राम प्रसाद सरचु
 बुसुरु दुमीराई।
y. मामापो नु चैं निरा चाम्लिङ राई।
६. ओपो कीरदेल दोर्पा चिउरीडाँडा आक्सा खोमूबी गोता ।
७. तेयो कीमनामबी उड्कु बुक्ली मुक्ता ।
૬. ओपो तुक्ली नान यो हाम्मोता।
९. आडु शान्तिनगर, येलखोमबी बुखोम ।
१०. आङुलाई दुमीब्र जीना छोतेङा नु लम्गोता।
११. होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता।
१२. होपुआ ङा ब्र जीक्तीखो तुङा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेडा लम्गोता ।

होप्पो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) 8७
9. ओप्पो नु अन्जना हदी छेकासा दुमीरदु वो ।

थो पो छुक।
३. ओ देलपो नु गैरी देल वो ।

४. ओ पापापो नु सेरबादुर हदी छछपा दुमीरदु वो।
y. ओ मामापो नु रेनुका दुमीरदु ।
६. ओप्पो किरदेल चप्लेटी सप्तेश्वर आत्पु थम्पुबि गोता। ७. तेम्बेला इड्कि किम्बि सुम् जाना मोति ।
5. इड्कि यलखोम सरसतिनगरबी मोयिम रेक थो छुका।
९. अङ्लाई दुमी ब जेनु दुवाङ यादिरलोता ।
१०. होप्पो ब होप्जङ चप्नु यादिर लो:म् गोता ।
9१. तुम्लो जेकतिखो मात्तै खेम्आ य कुक्तिनि हेनि लोता।

होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) $8 \tau$
$१$ ओनु स्नेहा दुमी रदु ।
मु $२$ ओ पाछा वालाक्पा।
$३$ तेयो आडु सुक थो हुपाचो ।
$\gamma$ ओ देलपोनु माक्पा सुक बेप्ला।
$y$ ओ पापापो नु मोहन दुमी रदु ।
छ ओ मामा पो नु सिर्जना रदु।
$\checkmark$ ओ कीरोदेल वेप्ला आक्सा देलवी गोता ।
$\zeta$ तेयो ओपो किमबी नुक्ली मुक्ता ।
$\rho$ अड्कु आरुवारिबी मुक्ताम तुक्ने साल छुकु।
90 आडुलाई दुमि ब्र जेना दुमोडा नु लोता। $१ १$ होपु पो ब्रवी होपुआङा चप्दरी यो लम गोता । $१ २$ ब्र जेक्तिखो तुङा खेमआयो कुक्तानी य हेङा लम गोता ।

होप्पो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) 84
9. ओप्पो नु सन्जीव हदी छचपा दुमी राई वो ।
२. तेम्बेला अड् तुक्नु थो पो छुक।
३. ओ देल्पो नु लाम्दीजा हल्खुम वो ।

૪. ओ मामापोनु जयन्ती कुमारी कोयी ।
y. ओप्पो किरदेल् सोदेल् खाजु आत्पु थम्पुबि गोता ।

ง. तेम्बेला इड्कि परिवारबि सुम् जना मोति ।
5. इड्कि भिमसेनगोला यलाखम्वि मोयिम सक थो छुका।
9. अङलाई दुमी ब जेनु दुवाड यादिरलोता।
90. होप्पो ब होप्आड चप्नु यादिर लो:म् गोता । 99. तुम्लो जेक्तिखो मात्तै खेम्आ ए कुक्तिनि हेनि लोता ।

होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) प०
9. ओनु दियुन दुमी रदु ।
२. ओ पाछा हज्रुर ।
३. तेयो आङु सक्थो हुपान्ना बातु । $\gamma$ ओ देलपोनु माकिपा देल ।

$x$ ओ पापापो नु दिपक रदु हो ।
६ ओ मामा पो नु विनिता रदु ।
७ ओ कीरोदेल सातदोबाटो देल ।
$\zeta$ तेयो ओपो किमबी सुक्ली मुक्ता ।
9 अड्कु सरस्वती नगरबी मुक्ताम सुक साल छुकु।
90 आडुलाई दुमि ब्र जेना दुमोडा नु लोता।
$१ १$ होपु पो ब्रवी होपुआडा चप्दरी यो लम गोता।
$१ २$ ब्र जेक्तिखो तुडा खेमआयो कुक्तानी य हेङा
लम गोता ।

होपुपो छेन्सी（व्यक्तिगत चिनारी）प१

9）ओपो नु रामकाजी छाचुड़ दुमी रदु हो।
२）तेयो आडु २९ थोपो छुको।
३）ओपो देलपा नु जालपा $\overline{5}$ ， साबालुड़ हो।
૪）ओपो पापापो नु कृष्ण बहादुर
 दुमी राई हो ।
घ）एमापो नु कलिमाया दुमी राई हो।
६）ओपो कीरदेल खार्पा आक्सा खोम्बी गोता।
७）तेयो उड्कु कीमनामबी $\varsigma$ मुक्ता।
5）उड्कु कपन，काठमाडौंबी मुक्ताम तुक्स थो छुकु।
९）आडुलाई दुमी ब्र जीना छोतेडा नु लम् गोता । १०）होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता । ११）होपुआ डा ब्र जीक्तीखो तुङा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेडा लम्गोता ।

होपुपो छेन्सी（व्यक्तिगत चिनारी）प२

१）ओपो नु गंगा छाचुक्ष दुमी रदु हो २）तेयो आडु २२ थोपो छुको।
३）ओपो देलपा नु जालपा $\overline{\text { ，सावालुक्न }}$ हो।
૪）ओपो पापापो नु गोपाल छाचुद्र दुमी राई हो ।
廿）एमापो नु रामकुमारी दुमी राई हो।
६）ओपो कीरदेल जालपा $\overline{\text { ，साबालु⿶凵्शवी गोता। }}$
ง）तेयो उड्कु कीमनामबी $x$ मुक्ता।
5）उड्कु कपन，काठमाडौंबी मुक्ताम $y$ थो छुकु।
९）आडुलाई दुमी ब्र जीना छोतेडा नु लम् गोता।
१०）होपुपो ब्रवी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता।
११）होपुआ डा ब्र जीक्तीखो तुडा खेम् हाम्भा यो कुक्तानी ये हेडा लम्मोता।

## होपुपो छेन्सी（व्यक्तिगत चिनारी）प३३

१）ओपो नु कल्पना छाचुछ्न दुमी रदु हो
२）तेयो आङु २४थोपो छुको।
३）ओपो देलपा नु जालपा $\varsigma$ ，
 साबालुद्र हो।
૪）ओपो पापापो नु गोपाल छाचुड्र दुमी राई हो ।
२）एमापो नु रामकुमारी दुमी राई हो।
६）ओपो कीरदेल जालपा $\overline{\text { ，साबालुड़बी गोता। }}$
७）तेयो उड्कु कीमनामबी $y$ मुक्ता।
5）उड्कु कपन，काठमाडौंबी मुक्ताम $y$ थो छुकु।
९）आडुलाई दुमी ब्र जीना छोतेङा नु लम् गोता।
$१ ०)$ होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता।
११）होपुआ ङा ब्र जीक्तीखो तुङा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेडा लम्गोता ।

## होपुपो छेन्सी（व्यक्तिगत चिनारी）पूष

१）ओपो नु मौलिधन छाचुड़ दुमी रदु हो।
२）तेयो आडु २亏 थोपो छुको।
३）ओपो देलपा नु जालपा $\overline{\text { ，साबालुछ़ }}$ हो।
૪）ओपो पापापो नु आईवर्ण दुमी राई हो।
४）एमापो नु सुखमाया दुमी राई हो।
६）ओपो कीरदेल जालपा $९$ ，खर्बारी आक्सा खोमूबी गोता।
७）तेयो उड्कु कीमनामबी $y$ मुक्ता।
द）उड्कु कपन，काठमाडौंबी मुक्ताम तुक्स थो छुकु।
९）आडुलाई दुमी ब्र जीना छोतेडा नु लम् गोता।
१०）होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ना नु यो लमूगोता। ११）होपुआ डा ब्र जीक्तीखो तुङा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेडा लम्गोता।

## होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) पूप

9) ओपो नु मिलन (समिर) छाचुज्न दुमी रदु हो
२) तेयो आडु २० थोपो छुको।
३) ओपो देलपा नु जालपा $\varsigma$, साबालुड्ग हो।
४) ओपो पापापो नु देव बहादुर
 छाचुड़्न दुमी राई हो ।
そ) एमापो नु विविमाया दुमी राई हो।
६) ओपो कीरदेल कुभिन्डे आम्बोटे बी गोता।
७) तेयो उड्कु कीमनामबी $७$ मुक्ता।
10) उड्कु काडाघारी, काठमाडौंबी मुक्ताम $\gamma$ थो छुकु।
९) आडुलाई दुमी ब्र जीना छोतेडा नु लम् गोता। १०) होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता। ११) होपुआ ङा ब्र जीक्तीखो तुङा खेम् हाम्भा यो कुक्तानी ये हेडा लम्गोता ।

## होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) पै

१) ओपो नु जितेन्द्र छाचुड़ दुमी रदु हो
२) तेयो आडु १९ थोपो छुको ।
३) ओपो देलपा नु जालपा $\overline{\text {, }}$
 साबालुड्ग हो ।
૪) ओपो पापापो नु गोपाल छाचुड़ु दुमी राई हो ।

ข) एमापो नु रामकुमारी दुमी राई हो ।
छ) ओपो कीरदेल जालपा 5 , साबालुड़्रबी गोता ।
७) तेयो उड्कु कीमनामबी $y$ मुक्ता ।

द) उङ्कु कपन, काठमाडौंबी मुक्ताम $y$ थो छुकु।
९) आङुलाई दुमी ब्र जीना छोतेङा नु लम् गोता ।
१०) होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता।
११) होपुआ ङा ब्र जीक्तीखो तुङा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेडा लम्गोता ।
१) ओपो नु जमुना छाचुड़ दुमी रदु हो
२) तेयो आङु २२ थोपो छुको।
३) ओपो देलपा नु जालपा $\tau$, साबालुड़ हो।
४) ओपो पापापो नु गोपाल छाचुड्र
 दुमी राई हो ।
y) एमापो नु रामकुमारी दुमी राई हो।
६) ओपो कीरदेल जालपा $\overline{\text {, साबालुद़ब़ी गोता। }}$
७) तेयो उड्कु कीमनामबी $y$ मुक्ता ।
5) उड्कु कपन, काठमाडौंबी मुक्ताम $y$ थो छुकु।
९) आडुलाई दुमी ब्र जीना छोतेडा नु लम् गोता। १०) होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ता नु यो लम्गोता। ११) होपुआ डा ब्र जीक्तीखो तुङा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेडा लम्गोता।

होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) प८
१) ओपो नु अविनाश छाचुड़ दुमी रदु हो ।
३) ओपो देलपा नु जालपा $\varsigma$, साबालुड़ हो।

૪) ओपो पापापो नु हस्त बहादुर छाचुड़्र दुमी राई हो ।

้) एमापो नु विमला दुमी राई हो।
६) ओपो कीरदेल जालपा ७, दिम्लोबी गोता ।
७) तेयो उड्कु कीमनामबी $y$ मुक्ता ।

द) उङ्कु काडाघारी, काठमाडौंबी मुक्ताम $y$ थो छुकु।
९) आडुलाई दुमी ब्र जीना छोतेङा नु लम् गोता।
१०) होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ता नु यो लम्गोता।
११) होपुआ ङा ब्र जीक्तीखो तुङा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेडा लम्गोता ।

होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) १६५
१. ओप्पो नु रिवाज सत्म ब्राक्सुपा दुमीराई २. तेयो आडु तुक्बुथोपो छुको। ३. ओपो देलपो नु सप्तेश्वर-चिउरीखर्क, खोटाड।
$\gamma$ ओपो पापापो नु पारस सत्म ब्राक्सुपा दुमीराई।
4. मामापो नु चैं बेलु (गुरुङ) दुमीराई।
६. ओपो कीरदेल लाम्दीजा (बाक्सिाला) आक्सा खोम्वी गोता।

ง. तेयो कीमनामवी उड्कु सुक्ली तुङा मुक्ता।
5. उडकु नयोबानेश्वर, येलखोमबी मुक्ताम दुमोथोडा छुकु।
९. आडुलाई दुमीब्र जीना छोतेडा नु लम्गोता।
१०. होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता।
११. होपुआ ङा ब्र जीक्तीखो तुडा खेम् हान्आ यो कुक्तानी ये हेडा लम्गोता।

## होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) ६१

१. ओप्पो नु दिक्षान्त वलक्पा दुमीराई
२. तेयो आडु नेक्थोपो छुको।
३. ओपो देलपो नु रातमाटे, खाँदबारी न.पा., संखुवासभा।
૪. ओपो पापापो नु गुणराज वलक्पा दुमीराई।
₹. मामापो नु चैं कमला (बाहिए) दुमीराई।
६. ओपो कीरदेल जेरे, मोली, ओखलढुंगा आक्सा खोम्वी गोता।

ง. तेयो कीमनामबी उङ्कु सुक्ली तुङा मुक्ता।
5. उडकु चावहिलबी मुक्ताम नेक्थो छुकु।
९. आडुलाई दुमीव्र जीना छोतेडा नु लम्मोता।
१०. होपुपो ब्रवी होपुआ चप्ना नु यो लमुगोता।
११. होपुआ ङा ब्र जीक्तीबो तुडा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेडा लम्गोता।

## होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) ६०

9) ओपो नु मनकुमार रदु हो तेयो आडु 95 थोपो छुको।
३) ओपो देलपा नु जालपा $७$, चहुर हो।
૪) ओपो पापापो नु कालुमान राई हो ।
ฯ) एमापो नु राजकुमारी राई हो।
६) ओपो कीरदेल जालपा $y$, ससर्काबी गोता।
७) तेयो उड्कु कीमनामबी ७ मुक्ता।

द) उड्कु काडाघारी, काठमाडौंबी मुक्ताम $y$ थो छुकु।
९) आडुलाई दुमी ब्र जीना छोतेडा नु लम् गोता।
१०) होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता। ११) होपुआ ङा ब्र जीक्तीखो तुङा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेडा लम्गोता ।

## होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) ६२

१. ओप्पो नु हिम्मत हजुर दुमीराई तेयो आडु २० थोपो छुको।
३. ओपो देलपो नु माक्पा-र, इलिम, खोटार्न।
૪. ओपो पापापो नु सूर्यविकम हजुर
 दुमीराई।
4. मामापो नु चैं रुपा (छाचुछ्र) दुमीराई।

७. तेयो कीमनामबी उइकु बालुक्ली तुडा मुक्ता।
5. उडकु कपनवी मुक्ताम रेक्यो छुकु।
९. आडुलाई दुमीब्र जीना छोतेडा नु लम्गोता।
१०. होपुपो ब्रवी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता।
9१. होपुआ ङा ब्र जीक्तीखो तुडा खेम् हाम्आा यो कुक्तानी ये हेडा लम्मोता।

होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) ६३
१. ओप्पो नु सन्लिजा सत्म दुमीराई।
२. तेयो आडु $९$ थोपो छुको।
३. ओ देलपो नु सप्तेश्वर - $\varsigma$, बरबोट।
૪. ओ पापापो नु खगेन्द्र सत्म दुमीराई।
४. मामापो नु चैं सर्मिला रंकासु दुमीराई।
६. ओपो कीरदेल सप्तेश्वर - ९, दाम्थाला खोम्बी गोता।
ง. तेयो उड्कु कीमनामबी १४ मुक्ता।
5. उड्कु शान्तिनगर काठमाण्डौ मुक्ताम मु थो छुकु।
९. आङुलाई दुमी ब्र जीना छोतेडा नु लम् गोता ।
१०. होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता।
११. होपुआ ङा ब्र जीक्तीखो तुङा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेडा लम्गोता ।


होप्पो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) ६४
१. ओप्पो नु जेम सत्म दुमीराई ।
२. तेयो आडु १३ थोपो छुको।
३. ओ देलपो नु सप्तेश्वर - $\overline{\text {, }}$ बरबोट।
૪. ओ पापापो नु दिनेश सत्म दुमीराई।
४. मामापो नु चैं हेमन्त दुमीराई।
६. ओपो कीरदेल माक्पा $-१$, माक्पा खोम्बी गोता।
७. तेयो उड्कु कीमनामबी १४ मुक्ता।

ऽ. उड्कु शान्तिनगर काठमाण्डौ मुक्ताम मु थो छुकु।
९. आडुलाई दुमी ब्र जीना छोतेङा नु लम् गोता। १०. होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता। ११. होपुआ ङा ब्र जीक्तीखो तुङा खेम् हान्आ यो कुक्तानी ये हेङा लम्गोता।

होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) ६घ
१. ओपो नु अग्रिम हजुरचु दीक्पा दुमीराई ।
२. तेयो आडु तुक् थोपो छुक्ना बातु।
३. ओपो देलपो नु लामिडाँडा ३, चिउरिबास ।
૪. ओपो पापापो नु अमर हजुरचु दीक्पा दुमीराई ।

ฯ. मामापो नु चैं उर्मिला थुलुङ राई ।
६. ओपो कीरदेल देउसा १, रनेम, सोलुखुम्बु आक्सा खोम्बी गोता ।
७. तेयो उड्कु कीमनामबी सुक्ली मुक्ता ।
5. उड्कु धरान १४, बाभोगराबि मुक्ताम तुक्स थोदुमो छुकु।

## होप्पो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) ६६

१. ओप्पो नु रहरसोभा हदी छेकामा दुमीरदु वो ।
२. तेम्बेला अड् मु ङ थो पो छुक।
३. ओ देल्पो नु लाम्दीजा हल्खुम् वो ।
૪. ओ पापापो नु सन्तबादुर हदी
 छछपा दुमीरदु वो ।
ข. ओ मामापो नु कृपालक्ष्छी रड्कसु दुमीरदु।
६. ओप्पो किरदेल लाम्दीजा गौरुङटोल आत्पु थम्पुबि गोता।
७. तेम्बेला इङकि किम्बि तुम् जाना मोति ।
5. इड्कि यलखोम बानेस्वरबी मोयिम तुक थो छुका।
९. अङलाई दुमी ब जेनु दुवाड यादिरलोता।
9०. होप्पो ब होप्आड चप्नु यादिर लो:म् गोता।
११. तुम्लो जेकतिखो मात्तै खेम्आ ए कुकतिनि हेनि लोता ।
9. ओप्पो नु संजिवनी सत्म दुमीराई।
२. तेयो आडु 99 थोपो छुको।
३. ओ देलपो नु सप्तेश्वर - ५, बरबोट।
४. ओ पापापो नु खगेन्द्र सत्म दुमीराई ।
y. मामापो नु चैं सर्मिला रंकासु दुमीराई।
६. ओपो कीरदेल सप्तेश्वर - $९$, दाम्थाला खोम्बी गोता ।
७. तेयो उड्कु कीमनामबी १४ मुक्ता ।
5. उङ्कु शान्तितगर काठमाण्डौ मुक्ताम मु थो छुकु।
९. आङुलाई दुमी ब्र जीना छोतेङा नु लम् गोता ।
१०. होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता ।
११. होपुआ ङा ब्र जीक्तीखो तुङा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेङा लम्गोता ।

होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) ६५
१. ओप्पो नु जिमी सत्म दुमीराई।
२. तेयो आडु ७ थोपो छुको ।
३. ओ देलपो नु सप्तेश्वर - ऽ, बरबोट।
૪. ओ पापापो नु दिनेश सत्म दुमीराई।
₹. मामापो नु चैं हेमन्त दुमीराई।
६. ओपो कीरदेल माक्पा -9 , माक्पा खोम्बी गोता।
७. तेयो उड्कु कीमनामबी १४ मुक्ता।
5. उड्कु शान्तिनगर काठमाण्डौ मुक्ताम मु थो छुकु।
९. आडुलाई दुमी ब्र जीना छोतेङा नु लम् गोता ।
१०. होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता।
११. होपुआ ङा ब्र जीक्तीखो तुङा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेडा लम्गोता ।

होप्पो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) ६ट
१. ओप्पो नु नृसुहाङ दुमीराई । तेयो आडु मु थोपो छुको।
३. ओ देलपो नु सप्तेश्वर - $\overline{\text {, }}$ चिडरीखर्क।
૪. ओ पापापो नु नृप सत्म दुमीराई।

้. मामापो नु चैं सुमिता कोयीराई।
६. ओपो कीरदेल सप्तेश्वर -९, बेहेरे खोम्वी गोता।
७. तेयो उड्कु कीमनामवी नु मुक्ता।
५. उड्कु चावहिल काठमाण्डौ मुक्ताम मु थो छुकु।
९. आडुलाई दुमी ब्र जीना छोतेडा नु लम् गोता।
१०. होपुपो ब्रवी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता।
११. होपुआ ङा ब्र जीक्तीखो तुङा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेडा लम्गोता।

## होप्पो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) ७०

१. ओप्पो नु अलनसोड सत्म दुमीराई।
२. तेयो आडु ₹ थोपो छुको।
३. ओ देलपो नु सप्तेश्वर - १, चप्लेटी।
૪. ओ पापापो नु अर्जुनभक्त सत्म दुमीराई।
४. मामापो नु चैं रामशोभा दुमीराई ।
६. ओपो कीरदेल बाक्सिला डाँडागाउँ खोम्बी गोता।

ง. तेयो उड्कु कीमनामबी $y$ मुक्ता।
丂. उड्कु शान्तिनगर काठमाण्डौ मुक्ताम ३ थो छुकु।
९. आडुलाई दुमी ब्र जीना छोतेडा नु लम् गोता ।
१०. होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता।
११. होपुआ डा ब्र जीक्तीखो तुङा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेडा लम्गोता ।

होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) ७१
9. ओप्पो नु जेनीहाङमा हदी दुमीराई २. तेयो आडु $ง$ थोपो छुको ।
३. ओ देलपो नु बाक्सिला - ७, साक्सिला ।
$\gamma$. ओ पापापो नु टपकुमार हदी दुमीराई ।
y. मामापो नु चैं सुष्मा (तामाङ) राई।
६. ओपो कीरदेल भापा खोम्बी गोता ।
७. तेयो उङ्कु कीमनामबी १२ मुक्ता ।
५. उड्कु चावहिल काठमाण्डौ मुक्ताम ७ थो छुकु।
९. आडुलाई दुमी ब्र जीना छोतेङा नु लम् गोता ।
१०. होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ता नु यो लम्गोता ।
११. होपुआ ङा ब्र जीक्तिखो तुङा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेडा लम्गोता ।

होपुपो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) ७३
१. ओप्पो नु डेनीशा दुमीराई । तेयो आडु २ थोपो छुको ।
३. ओ देलपो नु बाक्सिला - ७, साक्सिला।

४. ओ पापापो नु राजीव लुप्पो दुमीराई ।
४. मामापो नु ईन्चु राई ।
६. ओपो कीरदेल दार्जिलिङ खोम्बी गोता।
७. तेयो उङ्कु कीमनामबी १२ मुक्ता।
5. उड्कु सुकेधारा काठमाण्डौ मुक्ताम १६ थो छुकु।
९. आङुलाई दुमी ब्र जीना छोतेङा नु लम् गोता ।
१०. होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता।
११. होपुआ ङा ब्र जीक्तीखो तुङा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेडा लम्गोता ।

होप्पो छन्सी (व्यक्तिगत चिनारी)

9. ओप्पो नु पारु हदी दुमीराई ।
२. तेयो आडु $y$ थोपो छुको ।
३. ओ देलपो नु बाक्सिला - ७, साक्सिला।
૪. ओ पापापो नु टपकुमार हदी
 दुमीराई।
y. मामापो नु चैं सुष्मा (तामाङ) राई ।
६. ओपो कीरदेल भापा खोम्बी गोता।
७. तेयो उङ्कु कीमनामबी १२ मुक्ता ।
5. उड्कु चावहिल काठमाण्डौ मुक्ताम ७ थो छुकु।
९. आडुलाई दुमी ब्र जीना छोतेङा नु लम् गोता।
१०. होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता।
११. होपुआ ङा ब्र जीक्तीखो तुङा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेडा लम्गोता ।

## होप्पो छेन्सी (व्यक्तिगत चिनारी) ७४

१. ओप्पो नु विकल सत्म दुमीराई।
२. आंड २०४६/१०/१૪ बुखो ।
३. ओ देलपो नु सप्तेश्वर - $\varsigma$, चिउरीखर्क, दिक्तेल बुखो माम्मिका विङा बुरो।

૪. आडु सिबिसे अव, आडु डक्टर छुक्तो।
y. आडु इसिलिम पढ्नु खधिरलोता, आडु फुटबल चिम्सिना खदिर लोता
६. ओ पापापो नु गणेशभक्त सत्म दुमीराई, मामापो नु बालकुमारी दिक्पा दिखामा दुमीराई ।
७. उड्कु सामे ब्राक्सुपा-ब्राक्सुमा ।
5. ओपो कीरदेल माकिपा छुका आस्ता।
९. उड्कु सान्तिनगरु? काठमाण्डौ मुक्ताम मु थो छुकु।
१०. आडुलाई दुमी ब्र जीना छोतेडा नु लम् गोता।
११. होपुपो ब्रबी होपुआ चप्ना नु यो लम्गोता।
१२. होपुआ ङा ब्र जीक्तीखो तुङा खेम् हाम्आ यो कुक्तानी ये हेडा लम्गोता ।

## मातृभाषा बचाउमा

## भाषिक सँस्कार. सँस्कृति र सहभागिता

भाषा एउटा यस्तो शब्द हो कि जुन संसारको गतीविधिको अदृश्य शक्ति हो। भाषा त्यो हो जस्ले संसारलाई एक बनाएको छ भने राज्य राज्यलाई फरक बनाउदै तिनीहरूको अस्तित्व कायम राखेको छ, जस्ले राज्यलाई एकधारमा बाँधी समाज तथा सम्प्रदायलाई विविध पहिचान दिएको छ। भाषाले विभिन्न सम्प्रदाय, समाज, परिवार तथा व्यकि विशेषको गौरवलाई चुल्याएको हुन्छ। दुई वा सो भन्दा बढी व्यकिहरूको अन्तरसम्बन्धलाई निकट बनाउदै उनीहरू बीचको सज्चारलाई सरल बनाएको हुन्छ। भाषा जान्नु भनेको जहाँको भाषा हो त्यहाँको लागि सामयिक बन्नु हो । कि अमेरिकालाई अंग्रेजी, साउदी, कतारलाई अरवी जाने हुन्छ र कोरियाको लागि कोरियन भाषा त जापानलाई जापानिज आदि ।

हामी नेपाली हौ नेपालमा छौं त नेपाली भाषा जरुर थाहा छ। हामिलाई यो पनि थाहा छ कि नेपाल एकतामा विविधता भएको देश हो। यहाँ भौगोलिक, साम्प्रदायिक, धार्मिक, जातिय तथा भाषिक विविधता छ। भाषा यसरी बनेको हुन्छ कि जुन सम्प्रदायले आफ्नो आपसी सन्चारको लागि बोलिने गरिन्छ । भाषा तव कसैको हकवाला बन्छ र दावी गर्न सकिन्छ की जब त्यही भाषाको सम्प्रदायमा जन्मिन्छ। एउटा जातिय परिचयमा भाषिक पहिचान लिएर जन्मेको मानिसले विभिन्न परिस्थितीमूलक कालखण्ड त अवश्य भोग्दै जाँदछ। तर जन्मेकै दिनबाट त्यो बालकले सुन्ने भाषा हो आमाले बोल्ले भाषा मातृभाषा। हाग्रो नेपाल जस्तो पितृसतात्मक देशमा बावुको भाषालाई मातृभाषाको रूपमा लिने गरिएको छ। तर विरोधाभासको विषय यहि छ कि कतिपय अवस्थामा

-पि.के. (सत्म) दुमीराई माकिपा बो लुम्दु, खोटाङ

मावली भाषा भनेर चिनिने आमाले वोल्ले भाषा मात्र जान्ने गरेको स्थिति छ। यसरी आमा पहिलो पाशठाला भएको सत्यताले विशेष गरी राईहरूको समाजमा मातृभाषाको विषयमा एउटा गहकिलो प्रश्न खडा हुन्छ कि, कुनै व्यक्तिले मावाली भाषा बोल्छ, बाबुले बोल्ने भाषा जान्दैन भने के त्यसलाई मातृभाषा बोल्न जान्दैन भन्ने ? होईन दुबै भाषा बोल्नु उत्कृष्ट हो भने कम्तिमा एउट भए पनि बोल्नु उत्तम हो। जान्दैन भन्नु न्ययिक हुँदैन र भाषिक संस्कारको अवहेलना हुन जान्छ।

मानिस एउटा सम्प्रदायमा जन्मन्छ त्यहि हुर्कन्छ र आफ्नो जीवन व्यतित गर्दछ। जस्ले जन्मदा एउटा परिचय लिएर आएको हुन्छ त्यो परिचय, चिनारी अलग-अलग कोणबाट वृहत र अपार हुन जान्छ। त्यसै चिनारी मध्यको एउटा मुर्त रुप, खण्डनरहित परिचय हो आफ्लो भाषा र संस्कृति। हामि राईको हकमा आफ्तो भाषा जान्नु पर्दछ। संस्कृति जान्तु पर्दछ। यदि भाषा, संस्कृति नजान्ने हो भने त नामको पछाडि राई लेखुको अर्थ नै के रत्यो र ? क्षेत्री, वाहुन, कामी, दमाई सँग के फरक रह्यो ? शरीर, अड़न, रड़न

हेरेर सबैलाई त छुट्याउन सकिदैन। तर आफ्नो भाषा जानेको छ भने तव भन्न सकिन्छ कि मैले मेरो भाषा जानेको छु, सस्कृति जानेको छ त्यसैले म राई हुँ। त्यसैले हामिले आफ्नो, आफ्नोपनाको फरकता देखाउन र कायम राख्नको लागि, आफ्नो पृथक अस्तित्वको लागि आफ्नो भाषा, संस्कृति जान्नै पर्दछ। अर्कोतिर हामि हाम्रो आफ्नो भाषा प्रती अति संकुचित छौं। त्यही जन्मन्छौ, त्यही हुर्कन्छौं र मर्दछौ पनि । तर पनि त्यही भाषा सिक्न र जान्नबाट किन टाढा छौं ? ताकि हामि क्षणिक समयको लागि विदेशी भाषा सिक्न लालायित हुन्छौ। विदेशी मुलुकमा गुलामी गर्नको लागि ती देशको भाषा सिक्न कति आतुर छौं कि जस्तै कोरियन, जापानिज, चाईनिज, जर्मनी आदि । यसरी जीवनको सिमित अवधिको लागि विभिन्न भाषा सिक्न सक्छौं भने हाम्रो पुरै जीवनको वास्तविक परिचय र पहिचान बोकेको आफ्नै भाषा चाहि किन नसिक्ने ? त्यसैले आफ्नो भाषा सिकौं, सिकाऔं र वचाऔं। भाषिक संस्कार

मातृभाषाको संरक्षण, संवर्द्धन र विस्तारमा भाषिक संस्कारको ठूलो योगदान रहेको हुन्छ। भाषिक संस्कार भन्नाले सम्बन्धित भाषा प्रतिको सकारात्मक विचार सहितको गौरवमय वकालत लाई बुभिन्छ। भाषा बचाउ तथा उत्थानमा विभिन्न तरिकाहरू : कक्षा सन्चालन, प्रत्यक्ष वोलचाल, प्रशिक्षण, टिका टिप्पणी, सन्चार तथा सञ्जालको प्रयोग, कलाकृतीहरू आदि प्रयोगमा आउने गर्दछन् । यी सबै व्यावहारिक परिपालना अन्तर्गत पर्दछन् । तर भाषिक संस्कार मानिसको मनोवैज्ञानिक पक्ष हो कि जस्ले अन्तरहृदय देखिको आत्मबललाई उत्दृत गर्दछ। भाषिक संस्कारले कुनै पनि पाठ पढाउदैन तर पाठ पढ्ने शक्ति प्रदान गर्दछ। तेरो र मेरो भाषा भन्दै भाषिक विविधताको खण्डन र विरोध गर्नुको सट्टा हाम्रो भाषा, भाषिक विविधता हाम्रो सम्पत्ति, सामूहिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नु

हामि सबैको कर्तव्य हो भन्ने करालाई जोड दिने गर्दछ। भाषा जो सुकैको, जे सुकै किन नहोस् यो हाम्रो, हामि नेपालीको सम्पत्ति हो । हाम्रो देश नेपालमा कैयौं भाषाहरू (करिव १२३ वटा -राष्ट्रिय तथ्याइ २०११) अस्तित्वमा रहेका छन् भने कतिपय भाषाहरू लोपोन्मूख हुँदै लोप पनि भैसकेको जान्कारीमा आईरहेको छ। यती थेरै भाषाहरू बोल्न सक्नु राष्ट्रिय गौरवको विषय हो। त्यसैले १२३ वटा जुनै भाषा भए पनि यसको संरक्षण, संवर्द्धन गर्नु हामि सबैको दायित्व हो । यसरी भाषा प्रति सकारात्मक हुनु भनेको आफ्नो भाषा सिक्न र जान्नको लागि शत प्रतिशत बल प्राप्त गर्नु हो। त्यसैले भाषिक संस्कारको अवलम्बनले मातृभाषा बचाऊमा ठूलो सहयोग पुच्याउँदछ।

## संस्कृति

संस्कृति शब्द हामि सबैको चिरपरीचित शब्द हो र यो संघीय लोकतान्त्रिक परिप्रेक्षमा प्रमूख नारा पनि रहेको छ। परापूर्व कालदेखि अलौकिक शक्तिको दृढ विश्वासका साथ विभिन्न अवसरमा गरिने क्रृयाकलापहरू नै संस्कृति हो। संस्कृति एउटा निश्चित क्षेत्रमा निश्चित समूहले निश्चित परीस्थितीमा मान्ने गरिनछ। भाषा टिकाउनमा संस्कृतिको महत्वपूर्ण हात रहेको हुन्छ। अधिकतम संस्कृति भाषा सँग सम्बन्धित हुन्छ। मानिसको जम्म देखि मृत्यूपर्यान्त विभिन्न किसिमको रितीरिवाजहरू पुरा गर्ने प्रचलन हुन्छ। त्यहि रीतिरिवाजहरूको कमवद्ध परिपालना नै मौलिक संस्कृति हो। संस्कृति क्षेत्रगत, जातिगत तथा भाषागत रुपमा फनरक-परक हुन्छन्। हामो चलिआएको परम्मरा अनुसार आफ्नो रीतिरिवाज आफ्नै भाषामा मान्नु र सम्पन्न गराउनु पर्ने हुन्छ। तर वर्तमान परीस्थितीमा यस्तो प्रकृया दिनानु दिन घट्दो ऋममा रहेको छ। यसरी घट्ने जती घट्यो अब बाँकी बचेको रीतिरिवाजहरूलाई परिपालनाका

साथ प्रसारको पनि जरुरत छ। हामिले हाम्रो हरेक रीतिरिवाज, परम्परा मनाउनु पर्दछ ₹ त्यो पनि आफ्तै भाषाबाट सम्पन्न गर्नु पर्दछ। जव कि भाषा आउदैन भनेर अन्य तरिकाहरू अपनाउन गयौँ भने मातृभाषा बचाउको लागि त्यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरु केहि हुन सक्दैन। त्यसैले त्यस्तो दुर्भाग्यबाट जोगिनलाई हामिले विंशेष तीन पक्षको प्रमूख भूमिका निभाउनु पर्ने देखिन्छ। ती हुन् :-
१) म, २) हामी र ३) ऊ ।

पहिलो पक्ष हो म। हामिले हाम्रो भाषा, संस्कार तथा संस्कृति बचाउँदै बढाउने हो भने पहिलो पक्ष स, आफु यस प्रती कटीबद्ध रहनुपर्दछ । म मेंरो परिवारको सबै रितीरिवाजहरू आफ्नै भाषाबाट सम्पन्न गई्छु भन्ने अठोट लिनु पर्दछ। आफुले नजानेको हरेक पलमा अरु जान्ने व्यक्तिबाट सहयोग लिने गर्नु पर्दछ। यसरी रीतिरिवाजका ज्ञाताहरूबाट एक पछि अर्को गदै हरेक काम आप्तै भाषामा तमाम् गर्न थाले पछि विस्तारै-विस्तारै आफ्नो भाषामा सुधार आउन थाल्नेछ। र हामी पछिल्लो पुस्ताको लागि फेरि ज्ञाता भएर निस्कने छौं र निरन्तर प्रकृया अगाडि बढ्ने छ।

दोसो पक्ष हो हामि । यस अन्तर्गत भाषा सुधार तथा विस्तार को लागि संस्कृतिको सम्बन्धमा सामुहिक पहल गर्न सक्छौं। यस अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रगत समूहहरू गठन गरी त्यस भित्र हुने रीतिरिवाजहरू, जातिगत सामाजिक कार्यहरू आफ्नै भाषामा सम्पन्न गर्ने र गराउने गर्नु पर्दछ। विभिन्न समूहहरू विच आपसी छलफल तथा परामर्श गरी प्राप्त अनुभवहरू वारबार गर्नु पर्दछ। समूहले आफ्नो सदस्यव्यक्ति तथा परिवारमाथि नजर राख्ने र उस्लाई संस्कृतिको पालना तथा भाषाको प्रयोगमा सर-सल्लाह र दवावका कुराहरू पनि आउँदछन् । सदस्यहरूमाथि सुरु-सुरुमा दवावको कुराहरू भए पनि पछि विस्तारैविस्तरै सर सल्लाह तथा समभ्दारीमा आउनेछन् ।

यसरी सामाजिक रुपमा गरिने कार्यहरू भाषालाई उच्च प्राथमिकता दिएर सामूंहिक तकरले गर्ने गरेमा वृहत हौसलाका साथ भाषाको सुधार तथा विस्तार हुनेछ।

अर्को तेसो पक्ष हो ऊ। भाषाको प्रचार-प्रसार र विस्तारमा जानेको व्यक्तिले तेस्रो 'ऊ' पक्षको सहंयोग गर्नु अनिवार्य रहन्छ। आफ्नो लागि तेसो पक्ष 'ऊ' हुन्छ भने तेस्रो पक्षको लागि आफु 'ऊ' भई्छ। त्यसैले यो पक्ष भाषा विकास तथा विस्तारको महत्वपूर्ण पक्ष हो। आफुले जानेको कुरा हरू अरुलाई सिकाउने, अरुको काममा खबर आएको खण्डमा अनिवार्य सामेल भै सु-सम्पन्न गर्ने गर्नुपर्दछ। जस्ले रितीरिवाज, संस्कार, सस्कृति र भाषा प्रति चाँसो राख्दछ भने उसलाई जान्ने व्यक्तिले आफ्नो अमुल्य समय खर्चेर अमर बनाउनु पर्दछ ताकि आफ्नो ज्ञान तथा उपदेशका कुराहरू पुस्तौं पुस्ता सम्मलाई बाढियोस्। यस्तो किसिमले अगाडि बढियो भने हाम्रो लोपोन्मूख संस्कृति तथा भाषाको उत्थान हुँदै सुधार तथा विस्तार हुनेछ।

## सहभागिता

यहाँ सहभागिता भन्नाले रीतिरिवाजको कामहरूमा जिम्मेवारी दिनुलाई बुभाउँछ। हाम्रो परम्परा अनुसार हरेक काममा भाँतिबद्ध तरिकाले आफ्नो भाषामा रीत बोल्ने गरिन्छ। रीत बोले व्यक्तिहरू विशेष भाषामा पोख्त हुने गर्दछन्। यसरी रीत बोल्ने क्रममा नयाँ पुस्तालाई पनि सहायक भूमिका दिनु पर्दछ। उनीहरूलाई जिम्मेवारी पूर्ण काममा सहभागी गराउनु पर्दछ र मात्र उनीहरूले पनि दोसो कामको लागि पूर्वतयारी गर्नेछन्। एकपटक नजाने पनि दोसो पटक म पूरा गर्छु भन्ने अठोट लिनेछन्। यस्तो अठोट भनेको भाषाको सर्वोत्कृष्ट परिचालन र सुधार हो । त्यसैले भाषा बचाउ तथा सुधारको लागि सकेसम्म धैरै भन्दा धैरै नयाँ व्यक्तिलाई रीतिरिवाजको जिम्मेवारी पूर्ण काममा सहभागिता गराउनु पर्दछ।

इसीलीम अर्धवार्षिक भाषिक पत्रिका

## परिचय

## फन्सिकिमका अग्रज जग्गादाता : चन्द्ध छिरिङ राई

वि. सं २०१२ साल फाल्गुन ९ गते दशकतेवासी राजमान राईको परिवारमा माइलो सुपुत्रको रुपमा चन्द्र छिरिड राईको जन्म भयो। आज उहाँलाई 'छिरिड सर' को नामले थेरै संवोधन गरिन्छ। त्यत्तिखेर कसलाई थाहा थियो होला कि यी व्यक्ति आम दुमीहरूको लागि एक प्रेरणाको स्रोत बन्नेछन् । दुमी राईहरूले आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिलाई पुर्ख्यौली सम्पदाको रुपमा स्वीकार्दै यसको संरक्षणमा लागीरहेको थियो तर रैथानेको रुपमा रहेको दुमी राईहरूको आफ्तो थातथलोमा एउटासम्म कार्यालय भवन बन्न जगगा जोहो गर्न हम्मे परिरहेको त्यस दु:खद परिस्थितिमा चन्द्र छिरिङ राईको महान योगदानले बाक्सिला बजार नजिकै एक जग्गा निशु:ल्क रुपमा उपलब्ध हुन सक्यो यो आम दुमीजनकै लागि गौरब र भाग्यको कुरा थियो। त्यसैले चन्द्र छिरिड राईलाई दुमी किरात राई फन्सिकिमको मानार्थ सदस्यता प्रदान गरिएको छ।

केही व्यक्तिको जन्मले संसारलाई परिवर्तन गर्नमा कोशेढुड्रा साबित हुन्छ, छिरिएको जन्मले पनि साधा जीवन तर उच्च विचारलाई अग्ल्याउँदै दुमी किरात राईहरूको भाषा धर्म, संस्कार, संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नको लागि मात्र होइन आम समुदायकै लागि एउटा महान उदाहरणीय कार्य बन्न गएकाले यो ऐतिहासिक उपलब्धी भएको छ। यसरी नै सबैले एक थुकी सुकी सयथुकी नदी गर्दै जाने हो भने हाम्रो सांस्कृतिक, भौतिक, मानसिक विकास हुनमा कुनै कठिनाई पर्नेछैन । हाम्रा चन्द्र छिरिड राईहरू जस्ता थैरै व्यक्तित्वहरू जन्म होईरहुन सुम्निमा पारहहाङसंग यही प्रार्थना छ।

बाक्सिलाको पछिल्लो इतिहासमा जत्तिखेर

सबतलाल राई, सेरबहादुर घले, सन्तवीर गुरुड, मदन धले, हजारमान राईहरूको प्रयत्नले बाक्सिला बजारमा प्राइमरी स्कुलको स्थापना भई पढाई शुरु भईरहेको थियो । विद्यालय उही थियो जो आज श्री पृथ्वी उच्च मा वि को रुपमा स्थापित छ। चन्द्र छिरिड राई २०२४ सालमा १३ वर्षको उमेरमा त्यस विद्यालयमा भर्ना हुन पुगे । अहिलेको जस्तो कपी र कलमको चलन नभएको हुँदा अँगारले लिपेको कालोपाटीमा खरीको माध्यमबाट घरमा बुबा र स्कुलमा मास्टरहरूद्वारा पढाई शुरु भयो । दशकते, सिम्पानी, साक्सिला, बाक्सिला आदि गाउँका साथीहरूका साथमा पढाई अगाडि बढ्यो । विद्यालय भवनको स्थिति कमजोर रहेको हुँदा कहिले हालको बुधवारे बजारको चउरीमा त कहिले बाक्सिला आहाल छेउको कोदोबारीमा नोलको ठोसा


चन्द्र छिरिड राई, रामशोभा राई
भत्काउदै पलेटी कसेर बस्नुपर्थ्यों। चिसो भुइँलाई कुर्सी र आफ्नै दाहिने फिलालाई टेबल बनाएर लेखु बस्तुपर्थ्यो। छिरिड भन्नुहुन्छ- "स्कुलमा टिफिनको समयमा कहिले थाङनाको त कहिले रबरको सानो गोलालाई भलिबल बनाई खुब खेलिन्थ्यो। बाँसको टुप्पोलाई नेट र खम्बा बनाई खेलिन्थ्यो ।"

यो पंतीकारले चन्द्र छिरिडसंगै कैयौं पटक बुधवारे बजारको दुईवटा पसले डेरालाई खम्बा बनाई बाँस त्यर्स्याएर नेट बनाई रामकाजी, भक्तराज, केबल खन्री आदिसँग खुव भलिकल खेलेको धियो। अहिले त्यो जीवनमा फर्कन पाए हुन्य्यो भन्ने लाग्छ कहिले काहीं सम्फदा । केही समय त्यस्तो लहर आयो कि टिफिन भयो कि विद्यार्थीहरू गट्टा खेल्न चउरीभरी भेला हुन्ये। कसैले पाँचवटा त कसैले सातवटा डुज्ञाको गद्टा बनाई खेल्ये। अली पछि ढुछ्नाढालेर अप गर्ने र गुच्चाको चलन पनि आयो। गुच्चा खेल्दा सेग्चुरीहुँदै नोभेम्बर डिसेम्बरमा गेम हुन्थ्यो। विद्यार्थीहरू हालको बुधवारे बजार वरीपरी थाड्नाको गोली बनाई भलिबल खेल्ये। कोही

## पारिवारिक विवरण:

नाम: चन्द्र छिरिड राई, हदी, छछ्छपा छास्मी, वाक्सिला-७ साक्सिला
बोलाउने पहिचान : छिरिड सर
थरम पत्नी : रामशोभा राई नाछिरिड, सप्तेश्वर, खोक्पादेल

## छोरा बुहारीहर

जेठा : पारस राई/सिर्जना राई माइलो : टपकुमार राई/सुष्मा तामाड राई कान्छो : रावल राई/लुना गुरुड राई छोरीहरू : रुभाना र रिहाडमा मावली : चप्लेटी सिड्नलभक्त सत्महरू

घनिभुत बनाउँयो। अनी, लाहुरेररूलाई देखेर जिब्रो टोक्तेहरू आज जसरी छन् उत्तिबेर पनि उसैगरी थिए। लाहुरेहरू छ महिने छुद्दिमा घर आउँदा विद्यालयलाई भलिबल, नेट, बास्केटवल, व्याडमिण्टन,
$\qquad$ टेवलघडी, फोनगिराफ आदि ल्याइंदिन्ये। आजको जस्तो जुन थालमा खायो त्यदीथालमा चुठेर हिड्ने, जसले सिकायो उसैलाई सिकाएर हिड्ने, जसले पूण्यको लागि दानगग्यो फेरी फर्काउने, जसले तातीगर्न सिकायो उसैलाई लात हानेर हिड्ने चलन थिएन। विद्यालयसंग औधि माया थियो। विद्यालय र शिक्षकहरूलाई खुव मान मनितो गरिन्थ्यो। त्यसैले बेरै दाताहरूले विद्यालयलाई कबडी त कोही गद्व अनी कोही गुच्चा बेल्ये। कहिले काहीं खेल नसकी नै स्कुलको घण्टी लागदा आधिखेल छोडेर क्लासमा बस्न पुग्नुपर्य्यों। क्लासमा ढिलो आएमा कान पक्रेर उठबस गर्नुपर्य्यो। भीम जोशी, तिलक श्रेष्ठ, नरनाथ दहाल, मौलिधन राई, सूर्यबहादुर सुतुवार सरहरूदेखि विद्यार्थीहरू छुलछुल हुन्थे भने उता जनताहरू श्रीभमक, बासु, भलपुंडे, जीबे, रत्नमनी जस्ता नामका पुलिसहरूदेखि डरले थर्कमान हुन्ये। यो धियो चन्द्र छिरिड सरको ठिटौली अवस्थाको वातावरण ।

तत्काल बाक्सिला सिम्पानी चोखुम आदि गाउंका हडकडका नयाँ लाहुरे दाईहरू रेडियो बजाउँदै वुधदारे बजार आउंथे। लाहुरे निस्केको बेला बुधवारे बजारको चालढाल नै अर्को हुन्यो। टल्केको कालो जुता, हातमा साइको घडी र काँधमा पानासोनिक रेडियो भिरेर बजाउदै हिड्दा बजारै सुहाउदिलो र जग्गा दान दिएका धिए- मेरा साखा सन्तान भाई भतिजा र इष्टमित्रका छोरा छोरी पढुन र देशको विकास गरन भनेर । बाक्सिलामा उत्तिबेर लाहुरहहरूको तिफटले नै आउटडोर गेम धानेको धियो। यही धियो छिरिड सरको बाल्यकालको जमाना।

तत्कालीन लाहुरे परिवेशको समाजमा छिरिड सरका दाई जेठा बीरबहादुर राई पनि हडकडके लाहुरे हुन पुगे। यो परिवारको ठूलो खुसीको कुरा धियो। तर चन्द्र छिरिड भन्छ्नत्- "त्यसपछ्धि घरमा कामको ठूलो दुःख भयो। घरमा कामगर्ने मानिस कोही नभएकाले मैले स्कूल छाडुनु पर्ने सल्लाह आमा बुवाले दिन थाल्नु भयो।" यो बिडम्बना पनि अचम्मको छ तर घर परिवारमा साधारण बनेर आइ दिन्छ। नेपालको बेरै समुदायमा अभे पनि परिवारको एकजनालाई पढाएर अरूले काम गर्नु पर्ने प्रचलन कुनै नौलो करा होइन। घरको दु:खको कारणले यो पतीकारलाई पति बुबाले

एकपटक त्यही सल्लाह दिदै भन्नु भएकों थियो - "सप्पै पट्ने भएर कस्ले गरिदिन्छ काम, भो पदैन पट्नु, यसो बही तमसुक गर्नेभए हुन्छ, पढीगुनी कौनै काम हलोजोती खायो माम।" चन्द्र छिरिड यस्तै कुराले अलमलिन पुग्नुभो। तर तत्काल पनि गाउँका टाठा बाठाहरू"लडिकाहरू स्कूल पढ्न पठाउनु पर्छ" भन्दै उर्दी लाउँदै पाएसम्म आफ्तो भागमा सरेको जाँड तन्काउँदै गाउँघर चाहार्थ तर चन्द्र छिरिडलाई स्कुल पठाउनु पई्छ भन्ने मानिस कोही निस्केन। उत्तिखेर अरुकासमेत घरको बाक्लो जहानमा एक जनाले मात्र पढ्न पाउँथ्यो तर अरु भने काममा जाकिनु पर्थ्यो। छिरिड सरको पनि त्यस्तै अवस्था भयो। माता पिताको आज्ञाअनुसार उनी पढाई छाडेर घरको हलो कोदालोमा जोतिन थाले। यसलेगर्दा पढाई छुट्यो, पढेको कुरा विर्सियो, कपि कलम थन्कियो, कितापहरू चिल्सा लागे र फ्याँकिए। उनी बाद्रवर्षसम्म निठ्ठा घरको काममा लादिए र घरको कामबाटै जीवन पुरा हुन्छ भन्ने सोचेर त्यतै लौसिए। यो एक वाध्यता पनि थियो। यस्तैमा उहाँको विवाह २०३३ सालमा उनी आफैले रोजेको खोक्पादेलको धनमुखि नाछिरिड राईको छोरी रामशोभा राईसँग मागी विवाह सम्पन्न भयो। ती धनमुखी राई सप्तेश्वरमा हास्य कलाकारका अगुवा र सबैको रमाइलो नाम राख्ने पण्डितको रुपमा प्रख्यात थिए। विवाहपछि बालबच्चाहरू धमाधम जन्मिने अवस्था र साथैमा पढाउन थाल्नुपर्ने स्थिति पनि नजिकै आउँदै थियो। उनी भित्रभिन्रै कुँडिदै थिए आफ्नै जीन्दगीदेखि।

समय निकै घर्कीसकेको थियो। तर पनि उनलाई बाह्य वातावरणले फेरी ततायो। सँगैका साथीहरू कोही लाहुरे त कोही लेखाई पढाईमा लागेको देखेर मनलाई फेरी पढाईतिर घुमाउन थाले । त्यसैको परिणती थियो उनले २०३ऐ सालबाट पढाई फेरी आठौं कक्षाबाट शुरु गरे। उनी पहिले चन्द्रको नामले चिनिन्थे तर पढाई शुरु भएपछि भने चन्द्र छिरिङको नामले चिनिन

थाले। यसपछिको एस एल सीसम्मको अध्ययन श्री पृथ्वी मा वि बाट पुरागरी छाडे र २०४४ सालमा त्यहां नै अस्थायी शैक्षिक सेवासमेत शुरु गरे। दोस्रो वर्ष शैक्षिक सेवा स्थायी भएकाले जनता प्रा वि चोखुममा प्रधान अध्यापकको जिम्मेवारी लिदै हालसम्म सेवारत छन हाम्रा चन्द्र छिरिड सर ।

बाल्यवस्थाको वातावरण कसरी वित्यो त भन्न कुरा सोधनी हुँदा छिरिड सर भन्छन्- "पनेलाको दौरा सुरुवाल र कालो जीनको भोटो लगाइन्य्यो। बुवासंग पेन्सन थाप्त ओखलढुड्रा जाँदा जीवनमा पहिलो चोटी चार रुपैयामा जुत्ता किनेर लगाएको थिएँ।" अभै अगाडि भन्छन- "बाक्सिलामा थाहा पाएसम्म $\sum$ र रुपैया पाथी धान, २ रुपैया सेर रक्सी, २० पैसा पेला चिया, $\gamma$ रुपैया धार्नी भैंसीको मासु पाइन्थ्यो। 2 सुकाको मासु किनबेच भएको सुनिन्थ्यो।"

जीवनमा नराम्रों अनुभव केही छ भन्ने प्रश्नको उत्तर यसरी आउँछ-" परिवारले मलाई पढाई छोडाएको घट्ना आज सम्कदा साहै नरमाइलो लाग्छ। जेठो दाईले पनि पढाई छोड् भन्नुहुन्थ्यो र भन्ने गर्नुहुन्थ्यो " म तँलाई हेर्छु...। तर उहाँको पनि त्यो हैसियत रहेन।" जीवनमा सबैको केही न केही तिता मीठा कुराहरू हुन्छन् नै त्यो छिरिङ सरको जीवनमा पति रहेको पाइन्छ। त्यसैले गरिब निमुखाप्रति दया जाग्छ उहाँलाई। जीवनमा राम्रो गरौं भन्ने लागेको थियो तर अध्ययनको कमीले त्यो अधुरो रहेको दु:ख पोखेर नमीठो मान्छन्। आफूले नसकेको काम आप्ना बालबच्चाले पुरा गरेर देखाउन सकुन भन्ने उहाँको चाहना छ।

किरात संस्कार संस्कृतिप्रति औधि सद्धा छ उहाँलाई। परिवारमा नै दुमी भाषा नबोलेकाले उक्त भाषा बोल्न आउंदैन तर पनि हिजो आज विस्तारै विवाह संस्कारमा कलिया बनेर हिड्न शुरु भएको छ। आफू सफल हुनलाई विचार उच्च हुनु पर्दछ भन्ने छिरिड सरको मान्यता रहेको छ। फन्सिकिम

हुर्केर जान सकोस भन्ने प्रबल चाहना रहेको पाइन्छ । त्यसैको परिपास हो $20 \xi$, साल पौष 20 गते मङगलबारका दिन चन्द्र सरले दुमी किरात राई फन्सिकिमको नाममा आम दुमीहरूको लागि जरगा दिएर अजम्बरी गुण लगाउन सफल हुनु भएको छ। आज मुखले मात्र फलाकेर सहयोग गर्नेहरूको संख्या भन्दा हातले सेवा गरेर संस्थालाई माथि उठाउने मानिसको खाँचो छ। आज छिरिड सर त्यही पछिल्लो पंतीको सेवीमा पर्नु भएको छ।

संस्थाले यत्तिखेर यस्ता पवित्र जगगादातालाई संख्थाको मानार्थ सदस्यको रुपमा मान्यता दिने निर्णय गरिसकेको छ। अव छिरिड सर तथा धर्मपत्नी रामशोभा सहितको फोटो कार्यालय भवनमा आदरकासाथ सजाएर राखिनेछ। इतिहास निर्माण गर्न सजिलो छैन धैरै कठिन बाटो हिड्नु पर्दछ । अनी कसैले चाहदैमा पनि इतिहास निर्माण भर्ईाल्ने पनि होइन। समय, परिस्थिति र आवश्यकताले त्यसलाई साथ दिन सक्नु पर्दछ। आज मानिसलाई गोजीबाट yूo रुपैया निकालेर कसैलाई

सहयोग गर्न हम्मे हम्मे पई। नमीठो बचन सहनु पई मागनेले । तर छिरिड सरको यस्तो अमूल्य सहयोगलाई हामीले भुल्ने हो भने इतिहासले हामीलाई सराप्नेछ । छिरिड सरबाट फन्सिकिमलाई भएको जगगादान माग्नेलाई $y$ पैसा फालेजस्तो होइन, यो त अमूल्य, अविष्मरणीय, ऐतिहासिक र कालजयी भएर रहिरहने सम्पत्ति हो। यसैले उहाँलाई अमरत्व प्रदान गर्नेछ। यो जगगा प्राप्तिपछि फन्सिकिमलाई नि:शुल्क जगगा दानगर्ने महानुभावहरूको अभियान द्रुतगतिमा अगाडि बढिरहेको छ।

तसर्थ एक पटक सम्पूर्ण दुमीजनको तफर्फबाट चन्द्र छिरिङ राई र सपरिवारप्रति दुमी किरात राई फन्सिकिम हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिदै स्यालुट गर्न चाहन्छ र सुख समृद्धि, सुखशान्ति र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामनासमेत गर्न चाहन्छ । यो पंतिकारको पनी उहाँ र सपरिवारप्रति हद्रयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद र सेवा छ।

प्रस्तोता: चतुरभक्त राई

## छीरीयाग्लो $20 ७ 0$ तोसी-उधौलीको

## शुभ उपलक्ष्यमा सिमेभूमे, सुप्तुलु, युङखुलु एवं सुम्निमा पारूहाङले हामी सबैको रक्षा गरून्।



टंक खारुब दीक्पा दुमीराई श्रीमती मित्र कुमारी (हलक्सु) दुमीराई तथा स-परिवार माब्पा-8, लुन्दु, बोटाइ हालः रामहहंत, बौद, काठमाडौं


## फन्सिकिमका जग्गादाताहरूको चिनारी

केपिलाखणढीको जकादाता मानार्थ सदस्य नक्षो अष्टबहादुर हदी राई : एक चिनारी नक्षो अष्टबहादुर दुमी हदी राई दुमी किरात राई फन्सिकिमका मानार्थ सदस्य हुनु हुन किरात धर्म, संस्कार संस्कृतिका सरक्षणक निमित्त दुमी किरात राई फन्सिकिमलाई उहाँले ३ रोपनी १० आना ३ दाम जग्गा केपिलासगढीमा निशुल्क उपलब्ध गराउनु गराउनु भएकाले उहाँलाई विधानत सम्मानका निमित्त फन्सिकिमको मानार्थ सदस्यता हार्दिकतापूर्वक प्रदान गरिएको हो।


अष्टबहादुर दुमीराई जग्गादाता

उहाँ किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय कार्य समितिका जिम्मेवार धामीसमेत भई किरात दाज्यूभाईहरूको सेवामा रातदिन खटिराल्नु भएको छ। यसै सिलसिलामा दुमी किराता राई फन्सिकिमले उहाँका परिचयलाई यस स्तम्भमा प्रस्तुत गरी जानकारी गराउने प्रयत्न गरिएको छ।

नक्षोको जन्म वि सं २००४ साल जेठ १२ गते खोटाङ दिक्तेल सप्तेश्वर गाबिस-६ पोक्लु छेत्रीगाउँमा हर्कवहादुर राईको परिवारमा कान्छोो सुपुत्रको रुपमा जन्म भएको हो। उहाँका नाम नवरान खाने बज्यूहरूले अष्टबहादुर भनेर राखीदिएछन्। घरछेउमा एउटा पानीको पँधेरोसमेत भएकाले उहाँलाई गाउँघरमा पँधेरे भनेर बोलाउँछन्। $७$ वर्षमा नै छिमोले मनपराउन थालीसकेको थियो। त्यसैले १३ वर्ष पुगदा नपुग्दै सिपुलुङ्का नक्षो जयबहादुर राई उर्फ रसुले धामीको चेलाको रुपमा धामी उत्री बेरामीहरूलाई फुकफाक गर्न थाल्नुभयो।

पोक्लुगाउँ छेत्री र राई जाति मिसिएकाले क्षेत्रीहरूसंग सङ्गत बस्यो र गाउँको अल्लारे बल्लारेमा छेत्रीसाथीहरूसँग वाल्यकाल र युवाकाल वित्यो।

राखाको केशरमाया नाछिरिड्सँग विवाह भयो र र चोरा र दुई छोरी भए तर छोराहरू कोही तकेनन्। दुई छोरी र नाती नातिनाहरू मात्र साथमा छन्। उनीहरूकै माया र आडमा उहाँ जिउनुको अस्तित्व निर्वाह गरिराल्नु भएको छ।

बलबैश हुँदा रमाइलो गर्ने, दशैं, तिहारमा पिडथाप्ते, मच्चाउने, नाच्ने, गाउने, अर्मापर्मा गर्ने सबैकुरा गर्नुभयो। धरान, मुक्सार र लाहानदेखि नून बोकेर घरमा खुवाउनु भयो । गाउँघरमा बर्माली, लाहुरेहरू थुप्रै थिए। उतिखेरको चलनमा पनि उमेर आएपछि भर्ति जानुपर्छ भन्ने भएकाले आसाम राइफलमा भर्ति हुन मैयुडाँडा काटेर जानु भयो। त्यो यात्रा धरान, जोगमनी हुदै कटिहारबाट डिम्मापुर पुग्यो। डिम्मापुरबाट आसाम पुगेर प्रहरीसेवामा भर्ति हुन पुग्नु भयो।

तर यता शरीरमा किरात छ्刀िमोले पक्रिसकेको हुनाले बाखाको मासुखान नहुने भयो। छाक बार्नुपर्ने, जुठोबाट चोखिनु पर्ने, परपरै हुनुपर्ने, छोइछिटो गैै नहुने कारणले छ महिना उता टिक्न सक्ने स्थिति भएन। त्यसमाथि रिक्रुटलाई थौरै खान्की, कठिन तालीमले पत्टने जीवन सुखमय भएन । अर्कोतिर नम्बरी साथीको गल्तीको कारणले सजाय भोग्नुपर्दा त्यो सजाय काट्नुभन्दा नाम्लुबारीको गोठमा भैंसी चराउन उहाँलाई सहज लाग्यो। मेसको चियाभन्दा छोरीचेलीको रक्सी नै मीठो लाग्यो र वस्तातको पाँडे गालीभन्दा रानीवनको गीत नै उनको लागि पवित्र ठहर भयो। तसर्थ उहाँ जस्तै दुंख खेप्नै अर्कासाथीसंग भित्रभिन्रै बहकिन थाल्नु भयो। मन एकोहोरिदै गयो र थाम्नै नसक्ने भयो। अन्ततोगत्व

रिकुट तालीम सकिन केती दिन वाँकी ख़्द़ एकजना साथीसँगग सदाको लागि सैनिक क्याम्प छाइने गोण सल्लाह गर्न लाग्नु भयो।

अकांको गुलामी गरेर चामलको भात बानुभन्दा आप्षै बारी जोतेर हिंडो खाएको जीत हुन्ध भन्ने सोचेर एडटा भिन्दी गोलगन्जी र हाफप्याण्ट मान्र लगाएर कहिल्यै नफक्वने गरी सैनिक क्याम्प बाहिर दुवे भाई बाहिरिए। यसपछि जीवनमा ठूतो आनन्द अनुभूति भयो। मानौ पिंजडाबाट ख्वतन्न सुगा मुक्त भएको छ। वल्ल स्वतन्ताको मीठो अनुभव भयो। वास्तवमा यो उहाँको परतन्त्रतिको कटाक्षता भिंयो। त्यसपछ्धि केही दिन उहाँ तुके बस्न पयो। कारण पकेर लय्यो भने कोटगाईंमा कैदी जीवन बिताउन पर्य्यों। एक दुई दिन आफल्तकोमा वस्तै घर आउने खर्च जुटाउनको लागि मजदुरी गर्न वाध्य हुतु पयो। खर्च पुगदो भएपछ्धि वृद्ध वुवामुमाको आशिष थाप्त फेरी घरको बाटो लागी पोक्तु आउनु भयो।

उहां भन्नु हुन्ध - "युवा जोश धियो शीर निहुराएर गुलामी जागिर बानुभन्दा गाउँमा स्वतन्न भएर हलो कोदालो गर्न बेस भनेर बुसीले पल्टन छड़ें। कहिले कहीं पैसाको दुब हुँदामात्र यो पुर्डोमा यत्ति नै लेबेको रहेछ भनेर पछुतो पनि लाग्ध।"

गाउँ फर्केपछ्धि किरात राइहरको धर्मे, संस्कार, संस्खृतिको क्षेत्रमा दाज्यूभाई, नरनाता र इष्टमम्रहरकको निर्त्तर सेवा गदै बस्न शुरू भयो। आमा र श्रीमति केशरकुमारीसमेत साथैमा भएकाले उनलाई आनन्द अनभूति हुन्य्यो। तर गाउँको संस्कृतिमा भिज्जै गएपधि़ पुर्बाको धर्म र साखामको करणले उहाँलाई फुर्सदिलो भएर बस्से अवस्था रहेन। गाउँमा एउटा दुछता थामी त चाहिन्छ नै भन्दै सबैले थामी छिन्चिनु पर्छ भनेर कर गर्न थाले। हलबल दिन दाज्यूभाईहर तयारी भए। तौ तब दाज्युमाइले त्यसो भन्छ्धी भने ठिके छ भनेर ढोल काट्ने, सामासर्दाम जुराउने, भाई बाँधने, ढोले र

ताया बाँधने काम भयो र शुरु भयो- किरातको संस्कृति र सास्कृतिक कर्म सम्पन्न गर्न। गाउँमा नागीरे धामी नभएकाले उहाले सेले र नागिरे दुबे काम गर्न थाल्नु भयो।

यो सांस्कृतिक कर्म निरन्तर गदै आएको लगभग प्र० वर्ष भैसकेको छ। उहाँलाई बिसाउन पाउने कुनै फुर्सद छैन। निरन्तर फुकफाकमा धाउनु पई्छ, निन्द्रा बिगारेर रातभर चिन्ता बस्न पई्छ। मोच मार्न, सियाँ मार्न, मृतकलाई बाटो लाउन, जुठोबाट फुकाउन, ग्रहदशा सार्न, खापकर चिन्ता गर्न जस्ता कामहरू गर्न पई्छ, कहिल्यै खाली हुँदैन। उहाँ भन्नुहुन्छ- "के गर्ने मासुभात खाएर मस्त सुतेको मध्यरात नहुंदै कहिं न कहिंबाट लौ न बेरामी साहो भयो, भन्दै बोलाउन आइपुग्न्। अन्तत मन राखनको लारि पनि जानै पन्यो । गयो, उतै रात वित्छ। ।"

उहाँका सहयोगीहरूमा कुरुमीको रुपमा डुक्पा राई, ढोलेहरू पट्नबहादुर र कृपा राई, मस्युमदीमा आफ्नै छोरी र मनुला राई छन् । भदौ लागन थालेपछि साठीघरमा नुवागी र नागु तिधाम गर्नु पई । अहिले त गाउँको दाज्यूभाई नरनाता काठमाडौंदेखि मधेश तराइसम्म पुगेकाले त्यहाँसम्म चुल्हा हान्न गइदिनु पर्दछ। साच्चे नै नक्छो अष्टबहादुरको यो कुरा नियाल्दा उहाँको सेवा कष्टसाध्य रहेको छ। तर हाम्रो समाजले कहिले बुभ्ने होला धामी किरातको मात्र होइन सारा नेपाली संस्कृतिको जिवित अभियन्ता भनेर। कहिले पाउने हुन सम्मान- किरात संस्कारको महानायक भनेर । तर यत्ति अवश्य हो -उहाँ कर्मयोगी हुनुहुन्छ। त्यही सत्कर्मले धेरैको उदार भएको छ।

मानिस कर्म र ज्ञानले महान हुन्छन् भन्ने उक्ति नक्षो अष्टबहादुर राईबाट थाहा पाउन अव कठिन पर्दैन । उहाँ सच्चा जातीय प्रेमी मात्र होइनन् किरात राईहरूका भाषा, संस्कार संस्कृति र इतिहासप्रति प्रतिवद्ध पनि हुन् भन्ने उदाहरण खोटाङस्थित सप्तेश्वर र

बाक्सिलाको सिमानामा पर्ने लगाभग ६०० वर्ष पुरानो केपिलासगढीको ३ रोपनि १० आना ३ दाम जग्गा दुमी राइंहरूका छाता संस्था दुमी किरात राई फन्सीकीमलाई निःशुल्क प्रदान गरेर एक सच्चा समाजसेवीको रुपमा स्थापित भैसक्तु भएको छ। मानिस एक हातले सेवा गरेर अर्को हातले मेवा लिन चाहन्छन् तर नक्षो अष्टबहादुरमा निस्वार्थ भावना प्रवल रहेको छ। वि सं २०१७ सालदेखि किरात कर्म, धर्म, संस्कार संस्कृति अनुसार समाजसेवाप्रति तल्लिन हुनु हुन्छ। मुलुकमा छद्मभेषी समाजसेवीहरू गरिबको जग्गा जालकेलगरी आफ्नो नाममा पारेर विद्यालय स्थापना गर्न, अस्पताल खोल्न दिएर ठूलो समाजसेवी बन्न खोज्नेहरूको लर्को पनि थुप्रे छन् । कतिले सार्वजनिक जग्गा, विद्यालयको जग्गा मिचेर किनवेच गरेर मालामाल हुनेहरूको संख्या पनि उत्तिकै छ। तर नक्षो अष्टबहादुर त्यस वर्गका मानिस हुँदै होइनन् । यसैले उहाँमा निष्कलड्क भावना छ। सेवागर्ने छात्ति पहाड जत्रो छ। अनी जातीहरूको संस्कार, संस्कृति, धर्म, इतिहास बचाउने ज्वश छ। लोभ र तुच्छताको आभास हामी पाएदैनौ उहाँमा। कति गहिरो छ उहाँको चिन्तन । त्यसैले अव नक्षो अष्ट हामो समाजमा उदाहरणीय र आदरणीय व्यक्तित्वको रुपमा स्थापित हुन पुगेको पाइन्छ।

देख्दा साधारण लाग्ने तर विचार उच्च भएको व्यक्तित्वको रुपमा अव नक्षो अष्टबहादुर राईलाई चिन्नुपर्ने भएको छ। हामी पढेलेखेको शिक्षक, राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता, व्यापारी, ठेक्केदारको रुपमा दुईखुट्टा उभिएका बुजुकहरूले पनि अव अष्टबहादुर राईबाट पाठ सिक्नु पर्ने भएको छसेवा र नैतिकताको । अनी मनन् गर्नुपर्ने भएको छ- उहाँको योगदान। यथार्थमा हामो हातले अष्टबहादुर राईले जस्तो कहिले गर्ने होला सेवा ? अक्सर धेरै मानिसहरू दुई हातले भन्दा दुई ओठले सेवा गर्नेहरू धैरै हुन्छन् । अनी, हामी यस्ता पनि

छौं स्वार्थ रहेसम्म पछि लाग्छौं अनि तुष्टि भएपछि त्यसैलाई लात माई्छीं।

समाजमा घुमाई फिराई कुरागर्न जान्ने, राइफाँडो लगाउने मानिसहरू पनि अबत बेरै उत्पादन भइसके। पार्टीका नेताहरू पनि थुप्रै भइसके। हाम्रा भोट पनि पाइसके। तर नि:शुल्क सेवा गर्न जान्ने मानिसहरूको खडेरी जस्ताको तस्तै छ। हो त्यही कुराको अभावको पूर्ति नक्षो अष्टबहादुर राईले निर्वाह गर्नु भएको छ। यस रुपमा आदरणीय अष्टबहादुरलाई समाजले चिन्न जरुरी भएको छ।

मानिस राम्रो काम गर्दा पनि आलोचित हुन्छन, नराम्रो काम गर्दा फन बढी आलोचित हुन्छन् । आज अष्टबहादुर राईजस्तो दानी व्यक्तिलाई पनि अवश्य कसैले आलोचना गर्न सक्तछन्। तर ति व्यक्तिले अष्टबहादुरको जस्तो योगदान गरेर बहादुरी देखाई दिनको लागि चुनौती दिइन्छ। किनकी कुरा र काम एउटै होइन । र, अक्सर बेरै कुरा गर्नेले काम गदैनन्। कसैले भन्छन्-् 'सामाजिक सेवा त थन हुनेले मात्र गर्ने हो 1 ' तर यो सतप्रतिशत सत्य भने होइन। किनकी अष्टबहादुर धनी सम्पन्न मानिस हुँदै होइनन् । उनीभन्दा थेरै सम्पन्न मानिस यो समाजमा बग्रेल्ती छन् तर मन र विचारको गरिब भएपछि धन आफै सेवाको लागि तत्पर हुंदैन । त्यसको लागि मन, इच्छाशक्ति र आँट प्रबल हुनु पर्दछ।

हामी कामना गरौं नक्षो अष्टबहादुर हदी लगायत दुमी किरात राई फन्सिकिमलाई जग्गा दिएर योगदान गर्ने व्यक्तित्वहरू आर एस एम पर्जबहादुर राई र चन्द्र छिरिए हदी जस्ता दानवीर व्यक्तिहरू यो समाजमा जन्मदै जाने हो भने सामाजिक संघ सस्थाहरूको अवस्था माथि उठ्न कुनै कठिनाई हुनेछैन। तसर्थ जसले जे गर्न सक्छौं त्यो काम गरेर समाजलाई माथि उठाउँ। आहिले समाजमा एउटा घटिया प्रचलन आउँदै छ-बाबुले स्वच्छ मनले दिएको उपहार पनि छोराले जबरजसी

खोस्न खोज्छ। बाजेले रोपेको धर्म नातीले उखेल्छ,, यो विसंगती मात्र होइन पुरै विकति हो । थुकेको थुक चाट्नु कत्तिको श्रेयकर हुन्छ, कसैलाई दान दिएपछि, फेरी फर्काउनु कत्तिको पूण्य हुन्छ यो अरुले भनी दिने विषय होइन आफैले नैतिक धरातलमा उभिएर छात्तिमा हात राखेर बुभ्ने कुरा हो। यी सबै विसङगतिको बाबजुद अष्टबहादुर राई, पर्जबहादुर राई र चन्द्र छिरिड हाम्रा अगाडि समाजसेवीको रुपमा किरात धर्म संस्कार, संस्कृति

र इतिहासको संरक्षक भएर आदरणीय व्यक्तित्वको रुपमा उदाएका छन् । यसले हामी सबैलाई प्रेरित गरून नायम पारहाडसंग प्रार्थना छ।

अन्त्यमा यी व्यक्तित्वहरूको दीर्घायु र सुस्वाथ्यको कामना गरैै दुमी किरात राइहरूको छाता संस्था दुमी किरात राई फन्सिकिमलाई निशु:ल्क जग्गा प्रदान गरेर इतिहासलाई फराकिलो बनाउने काम गरेकोमा उहाँहरू सपरिवारलाई हार्दिक-हार्दिक धन्यवाद छ।

## छीरीराग्लो $20 ७ 0$ तोसी (साकेला उधौली) चाडको शुभ अवसरमा सिमेभमे, सुप्तुलु, युङखुलु एवं सुम्निमा पास्हाङले हामी सबैको रक्षा गरूत्। <br> महेन्द्र हमृचु दुमीराई श्रीमती बबिता दुमीराई तथा स-परिवार जालपा-४, पुरानो गाऊँ, खोटाङ हालः अस्ट्रेलिया

## छीरीयाम्लो श०७० तोसी (साकेला उधौली) चाडको शुभ उपलक्ष्यमा सिमेभुमे सुप्तुलु, युङखुलु एवं सुम्निमा पारूहाङले हामी सबैको रक्षा गरून्।



श्रीमती जयकुमारी (थुलुङ) सत्म दुमीराई तथा स-परिवार माक्पा-8, लुम्दु, खोटाङ हाल: रामहिँटी, बौद्ध, काठमाडौं

## समाजसेवाको अर्को नाम आर.एस.एम.पर्ज बहादुर राई

भनिन्छ 'मानिस जन्मले होईन कर्मले महान् हुन्छ' तर संसार स्वार्थी छ, स्वार्थी संसार बस्ने मानिसहरू स्वार्थी नहुने कुरै भएन । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि कपिपय मानिसहरू विभिन्न किसिमका जघन्य अपराध गर्न पछि नपरेको यथार्थ हामीसंग छर्लड्ग छ। 'मै खाउँ मै लाउँ........ भन्ने छुद्र भावनाले अभिप्रेरित मानिसहरूको भीडले देश, समाज, समुदाय र व्यक्ति ग्रसित छ। यस्तो परिबेशमा सामाजिक से वामा अन्तरमनदेखि प्रतिवद्ध व्यत्ति व्यत्तितत्वको खडेरी पर्नु स्वभाविक नै हो । तथापि यही संसारमा कोही-कोही यस्ता मानिसहरू पनि


अवकासप्राप्त व्रिटिश आर्मी हुनुहुन्छ। २०११ सालमा हर्कबोल राई (चुवाघरे) को जेठी छोरी अत्तममाया राईसंग सामाजिक परम्परा अनुसार उहाँको विवाह भएको थियो। २०१६ कार्तिक २६ गते गाउँबाट गल्लावालसंग भर्ती हुनको लागि हिड्नुभएका पर्ज बहादुर राई सन् $१ ९ \% ९$ सेक्टेम्वर $२ \%$ मा पक्लिहवा, नौतनवा भारतबाट विटिश भर्ती सुरु) भर्ती हुनुभएका आर. एस. एम. पर्ज बहा.दुर राईको नं २११ะ०७९२ हो। (धरानमा २०१७ सालबाट मात्र त्यसवेलाको भर्तीबारे राई भन्नुहुन्छ, 'पक्लिहवाबाट रेलमा कलकत्ता पुग्न एक हप्ता, कलकत्ताबाट पानीजहाजमा पेनाङ, मलेसिया पुग्न नौ दिन लागेको थियो । मलेसियाको सिंगपटानीमा $१ 9$ महिनाको तालिम पछि उहाँ $2 / 7$ GR मा छानिनु भयो । तीनवर्ष पछि १९६४ मा छुट्री आउँदा त्यसवेलाको उहाँको तलव $૪ ૫$ मलेसियन डलर र त्यो भन्दा अगाडी ७प भारतीय रुपैया थियो ।

पहिलो छुट्टि १९६२ मा हडकडबाट पानीजहाजमा कलकत्ता, कलकत्ताबाट रेलमा जोगमनी त्यसपछि गाडीमा धरान (तत्कालीन व्रिटिश क्याम्प) आई एक हप्ता पतिया वस्नुभई (चोखोनितो गर्न मन्दिर जानुपर्ने त्यसवेलको प्रचलन) मुलघाट तमोर, सुनवालुवा, भोजपुर हुँदै घर चोखुम पुग्नु भएको कुरा राई सम्कनुहुन्छ।

भर्ती भएको ६ वर्षमा उहाँ Less Corporal , ११ वर्षमा Corporal, १९ वर्षमा Staff Sergeant, त्यसको सात महिनापछि W/2 (Warrant Officer) हुँदै त्यसको दुईवर्षपछि़ W/1 'RSM' (Regiment Sergeant Major) सम्मको सेवा उहाँले गर्नुभएको छ। सेवाकालमा Buckingham Royal Palace यु. के मा सवैभन्दा पहिला 7 GR ले Guard गरेको कुरा पनि उहाँ स्मरण गर्नुहुन्छ।

## पारिवारिक विवरण:

नामः आर. एस. एम.पर्ज बहादुर दुमीराई
श्रीमती : अतमसरी दुमीराई
छोरा बुहारीहरु
विषण राई/ममता लिम्बु- यु के
उपेन्द्र राई/रोश्नी राई -यु.के.
छोरीज्वाईहरु
बीना राई/ज्ञानकुमारराई -यु के
मीना राई/शिवप्रसाद दुमीराई-यु.के.
सूर्यकर्ला/नारायण दुमीराई-सिंगापुर
नातीनातिनीहरु (१० जना)
३ जना छोरा पट्टी र ७ जना छोरीपट्टी पनाती १ जना

दोश्रो छुट्टिमा आफ्ना परिवारलाई मलाया लानु भएका राईले त्यसपछि पनि पटक-पटक हङकड लानुभएको छ। तेश्रो छुट्टिसम्म कलकत्ता, जोगमनि, धरान हुदैं घरसम्म फर्कनुभएका राई चौथो छुट्देदेख मात्र काठमाडौंमा हवाइजहाजको सुविथा पाएको वताउँनुहुन्छ। हाल सुनसरीको धरान- $\varsigma$ भोटेपुलमा आफ्ना जीवनसंगीनी अतमसरी राईसंग वसोवास गरिरहनु भएका राईका सम्पूर्ण छोराछोरीहरू देशवाहिर रहनुभएको छ।

सेवा अवधिमा उहाँ हङकड, व्रनाई, यु.के., मलेसिया, जर्मन, फिजी आदि देशहरूमा पुगनु भएको छ। यस कममा १९६२ मा ब्रुनाईमा रहनु हुँदा १९६२ देखि १९६६ सम्म ईन्डोनेसिया संगको लडाइमा छ- छ महिनाको अन्तरालमा तीनचोटी सहभागी हुनु भएको छ।

समाजिक संस्थाहरूमा आर.एस.एम.पर्ज बहादुर राई :
१. यलम्बर खेल मैदान धरान - $̄$ को उपाध्यक्ष : २०४६-४९,
२. दुमी किरात राई फन्सिकिम, दुमकिम (प्रा. का.स.) धरानका प्रथम अध्यक्ष : २०प६ (निरन्तर दुमकिम धरानको वरिष्ठ सल्लाहकार),
३. किरात राई यायोक्वा प्रा. का.स. धरानको अव्यक्ष : २०६४,
૪. कृष्णटोल सडक संरक्षण समिति सदस्य हुँदै हाल अध्यक्ष,
4. डिपोट मा.वि.धरान-१७ को विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य
६. यलम्बर सामुदायिक वन, धरान : सल्लाहकार
७. दुमी किरात राई फन्सिकिमको सल्लाहकार तथा हाल केन्द्रीय सदस्य आदि।

## उहाँको योगदानहरू :

9. दुमी किरात राई फन्सिकिम धरानको भवन निर्माणका लागि धरान १४ स्थित करिव १० लाख रुपैया बराबरको ७. $y$ धुर जग्गा फन्सिकिम (संस्था) लाई निशुल्क प्रदान ।
२. किरात राई यायोक्खा ईटहरीलाई किराया भवन निर्माणको लागि ६ लाख रुपैया सहयोग। ३. आफू जन्मे हुर्केको स्थान चोखुममा स्थापित श्री कालिका जन जागृति पाथमिक विद्यालयलाई २ लाख रुपैया सहयोग।

## चिनारी

४. यसैगरी यलम्वर खेल मैदान धरान, भू.पू. सैनिक पार्क विष्णुपादुका, यलम्वर संग्रहालय धरान-११, घण्टाघर निर्माण आदि सामाजिक कार्यहरूमा पनि उहाँले उल्लेख्य सहयोग गर्नुभएको छ।
y. धरान $9 \%$ स्थित खोरिया वस्ती सिरानटोललाई खानेपानी व्यवस्थापन गर्नको लागि रु. प०,०००1- (अक्षेरेपी पचास हजार) सहयोग उपलब्ध गराउँनु भएको छ।
छ. त्यही वस्तीलाई संरक्षण गर्न सेउतीखोला तटवन्ध गर्न पू० बोरा सिमेण्ट उपलब्ध गराउँने प्रतिवद्धता ।

यी बाहेक पनि उहाँका सामाजिक सेवामा अनेकौं योगदानहरू रहेका छन्। सामाजिक सेवामा नै आफूलाई सन्तुष्टि मिल्ने वताउनुहुने राई आफ्नो वाँकी जीवन समाजसेवामा नै समर्पित गर्ने बताउनु हुन्छ। निस्वार्थ रुपमा समाजसेवामा अनवरत रुपमा लागिरहनु हुने आर. एस.एम. पर्ज बहादुर राई तथा उहाँका सम्पूर्ण परिवार धन्यवादका पात्र हुनुहन्छ। उहाँको यी पाईलाहरू सत्कर्म अनि सद्मार्गमा निरन्तर यसरी नै अगाडि वढि रहोस्, हाम्रो पनि शुभकामना ।

प्रस्तुति- नृप दुमीराई

## छीरीयाग्लो श०७० तोसी (साकेला उद्धौली) चाडको

 शुभ अवसरमा समस्त महानुभावहरूलाई उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।राजकुमार दुमीराई श्रीमती निर्मला दुमीराई तथा स-परिवार सप्तेश्वर-२, खोटाङ, हालः क्यानडा

## भान्य नेपालतारा क्याしटेन मानबहादुर राई : एक विनारी

२०३४ सालतिरको कुरा हो- एउटा सभा भईरहेको थियो ऐसेलुखर्क शुकवारे प्राईमरी स्कलमा। त्यो प्रजातन्त्र दिवश थियो। एकदुईजना वक्ताको बोल्ने पालो गइसकेको थियो। कषष्णप्रसाद ढुड्नाना सरको उद्घोषणपछि एउटा गोराकिलो मानिस, सेतो दौरा सुरुवाल र हरियो-हरियो रड्को कोटमा ठांटिएका अलिक मोटो देख्दै शानदार लागने एउटा मानिस- भाषण गर्न उठे। मानौ उनी त्यस सभामा उपस्थित जनहरूमध्येमा सवैभन्दा खाइलाग्दा थिए। संवोधनपछि कुरा निस्क्यो - "हजूर ! म त बन्दुके मान्छे केही जान्दिन, तपाई सरहरू विद्वान हुनुहुन्छ, जानकार हुनुहुन्छ, तपाईहरूले हामीलाई सिकाउनु पछ .... ।"

ढुड्नाना सरको उद्घोषणबाट थाहा पाइयो उनी क्याप्टेन मानबहादुर राई थिए। लागछ, त्यसदिनदेखि नचिन्ने न दे खने हरू-विद्यार्थी, शिक्षक र सर्वसाधारण सबैले मानवहादुर क्याप्टेन साहेबलाई राम्ररी चिन्ने मौका पाए। पन्चायती शासनको काल थियो। त्यसैले सबैले श्री $y$ को बरद नेतृत्व छ त भन्नै प्रयो। क्याप्टेन साहेबबाट पनि त्यो शब्द छुट्ने। त्यसमा पनि भन् उहाँ त राजाको शिन्दुर पहिरिनुको नाताले पनि लामो समयसम्म राजाको अगलबगलमा बसेर देशको सेवा गरि रिटायर्ड लाइफ विताउन आप्न जन्मथलो माक्पामा आइपुग्नु भएको थियो ।

मानिस अभै पनि भन्ने गईन्- "राजाको शिन्दुर पहिरिनु पनि उस जन्ममा भाग्यमा लिएरै आएको हुनु पर्दछ ।" त्यो राजाको भन्नुको अर्थ देशको वा अहिले गणतन्त्रान्त्रिक कालमा भन्ने हो भने राष्ट्रपतिको हो भन्न खोजिएको हो । उहाँ क्याप्टेन साहेब पनि त्यस्तै


लाखौं भाग्यमानीहरूमध्येमा एउटा पर्नु भएको रहेछ। त्यसैले क्याप्टेन दर्जा लिएर आउनु भयो। त्यसबेला यो रावाखोलामा किराती राईले खुद श्री $y$ को सरकारको तर्फबाट पाएको यो सबभन्दा ठूलो दर्जा थियो क्यारे ।

क्याप्टेन साहेबले क्याप्टेन दर्जाको फूली काँधमा भिर्नुभन्दा अगाडि मान्य नेपालतारा विभुषणले विभुषित भईसक्नु भएको थियो । लाग्छ हामीलाई- मान्य नेपालतारा पदले उहाँलाई क्याप्टेन मात्र होइन जर्नेलसम्म बनाउनु पर्ने हो वा उपल्लो जातिको भए चिफ अफ आर्मी स्टाफ नै बन्नु पर्ने हो। तर के गर्ने शताब्दियौंदेखि यो देशमा आदिवासी जनजाति, दलितहरू उपर हेपिनु दवाइनुको कारणले माथि उक्लन सक्ते ठाउँ भएर पति दिंदैनथे। यो इतिहासदेखिको तातो यथार्थता आजसम्म कायम रहेकै छ। सायद क्याप्टेन साहेब उपर पनि त्यो हेपाई र होचो देखाई उस्तै परेको थियो। नत्र आज ९१ वर्षको उमेरमा पनि शारिरीक तन्दुरुस्ती छ, आँखाको डिठ जस्ताको तस्तै छ, कानको सुनाईमा अलि कम हो कि भन्ने लागछ, तर कुरोको चुरो उस्तै निखन्नु हुन्छ, कुनै सन्त महात्मा बोलेजस्तो, उहाँसँग विताएको समयको पत्तै हुँदैन, सन्तुलनता उस्तै छ। उहाँ चश्मा नलगाई नै खबरकागज पढ्न सक्नु हुँदो रहेछ यो उमेरमा। वाह ! जीन्दगी त यस्तो पो जिन्दगी। उहाँले पनाती भेटाउनु भएको छ। यो पनि कर्ममा नै लिएर आउनु पछ्ध। त्यो उहाँले लिएर आउनु भएको रहेछ। यदाकदा यस्ता मानिस हजारौंमा एक हुन्छन् । त्यसमा क्याप्टेन साहेब पनि पर्नु भएको छ। प्रार्थना छ- सुप्तुलु युड्खुलुले

इसीलीम अर्धवार्षिक भाषिक पत्रिका

उहाँलाई शक्ति दिउन दीर्घायू र सुस्वास्थ्यको। क्याप्टेन साहेवको बयान रावाखोला भरी चल्य्यो- उन्नाइस वीस सालतिर पनि। एउटा सेतो अग्लो घर अलिअलि रखखले छलेको आकारमा देखिन्थ्यो माक्पामा- दारेगौडा चिउरीखर्कतिरबाट हेर्दा। भन्ये"त्यो माक्षा कप्दनको घर हो।" नाम थाहा छैन, कप्दनको, तर यत्ति थाहा छ उनी नेपालका सिपाही हुन रे । वश यत्ति । कि साँगु बनाउनेको नाम चल्छ कि भत्काउनेको। क्याप्टेन मानवहादुरको नाम चाहीं बनाउनेको नामबाट चलेको हो । भदौको लुँडिमा कोदो रोप्ते पर्मेलीले वातमारेको सुनिन्थ्यो- "पोहोर पराहार कप्दनलाई लडाईमा गोली लागेकाले असेलुखर्कबाट हावाजासले बोकेर नेपाल लैजाँदा हामी पनि हेर्न गाकोथिड्। हावाजासको त फलेकको पखेटा हुँदो रैछ।" त्यो कुरो सुन्दा साँच्चै नै कप्दनसँग भेटेजस्तो, हावाजास छेवैमा देखेजस्तो लाग्यो। त्यो हावाजास देले मानिस पनि कत्ति भाग्यमानी जस्तो पनि लाग्यो भने भन् चढ्ने मानिस त कति भाग्यमानी होलान् भन्ने पनि लाग्यो।

त्यो हावाजास आएर कप्दन मानबहादुरलाई लैजानुको बास्तविक इतिहास पछि मात्र बुभियो। क्याप्टेन मानवहादुरलाई गोली हान्नेहरू अरु कोही नभएर हामै खोलापा का डाँडापारीका किरात दाज्यूभाईहरू नै रहेछन् । उनीहरू दिक्तेलतिरबाट गएका त्यत्तिवेलाका महशुर सर्वधन राईहरू थिए छन्। तर फरक यत्ति कि उनीहरू प्रजातन्त्रतर्फका सिपाही थिए भने यता क्याप्टेन साहेबहरू सरकारी सेनातर्फका सिपाही। लोहाको जोडी लोहा नै हुन्छ भने जस्तो अजिड्गरलाई तह लगाउन गडुल भएर क्याप्टेन मानवहादुर अगाडि बढ्नु भयो। अन्तत : सर्वधन राईहरू हताहत भए।

कर्तव्य भन्ने कुरा पनि अचम्मको हुन्छ। कानुन र कर्तव्यले कसैलाई चिन्दैन। उसले बाबुलाई पनि

नेलकडी ठोक्छ। उ सत्यको बाटो हिड्छ। कसैलाई लाखापाखा गर्दैन। कासाव्याङ्का नामक अङ्गेजी कवितामा एक नाभिकको पुत्र बाबुको आज्ञा पालन गर्दागदै जिउँदै जलेर खरानी हुनु परेको एउटा साहसिलो पुत्रको संभना आउँछ।

क्याप्टेन साहेब यस्तै कर्तव्यपथमा अविचलित रहनु भयो र २०१६ सालमा मातृशोकमा परेकाले शुद्वाईको निमित्त काठमाडौबाट छुद्टिमा घर आएको बेला प्रजातन्त्र ल्याउँछौ भन्ने कान्तिकारीहरू दिक्तेलबाट भरुवा बन्दुक बोकेर ऐसेलुखर्क हुदै सोलु हान्न हिडेछन्। यत्ति नै बेला ऐसेलुखर्क कब्जा गर्न बसेका छन् भन्ने जानकारी क्याप्टेनलाई पनि हुन आएपछि लौ न त प्रजातन्त्र प्राप्तिगर्ने मानिसहरूको अनुहार चिनिहालौं भनेर ऐसेलुखर्क निस्केको समयमा अकस्मात क्याप्टेन साहेब भरुवा बन्दुकको आक्रमणमा पर्नुभयो। यो २०१६ साल मंसिर १६ गतेको घट्ना थियो। दोहोरो गोलीचल्यो। छर्राले उहाँको टाउकोमा चोट पुच्यायो। केही छरराहरू पेटमा गाडिए। तर पनि उहाँ साहसकासाथ लड्नु भयो अन्ततोगत्वा क्याप्टेन साहेबको समुहका अगाडि विपक्षीहरूको केही जोड चलेन।

प्रजातन्त्रवादीहरू भन्छन्- " मंसिरको चिसोमा भरुवा बन्दुक ओसिएकाले पड्कन सकेन र थौरै बन्दुकद्वारा लड्नु पर्दा हामी हार्यौं।" (प्रजातन्त्रका सेनानी स्व. श्री सर्वधन राई स्मृतिग्रन्थ)। जे होस् उनीहरू त्यहाँबाट भाग्न सफल भए। केहीलाई पक्रे भ्यालखाना पुच्याइयो।

क्याप्टेन साहेब गम्भिर घाइते हुनु भए पनि नेपाली सेनाको बिजय भयो । सुन्दा यो लडाई एकातिर प्रजातन्त्रवादीहरूको लागि हार थियो भने सेनाको लागि कर्तव्यको दृष्टिले जीत थियो । भन्छन् -" निमकको सोभो चिताई काम गर्नु ...।" यो शब्द लामो समयदेखि चलिआएको एक ऐतिहासिक गरिमामय शब्द हो। तसर्थ यसले अत्यन्त ठूलो महत्व बोकेको छ। यो

कर्तव्य, नैतिकता, इमानदारीता र विश्वाससँग गांसिएको महत्वपूर्ण विषय हो। तसर्थ यदि मानिस निमकको सोफो हुनबाट बच्चित भयो भने जरुर यसले राष्ट्रलाई ठूलो हानी गई्छ। त्यसैले राष्ट्रसेवकसँग संधैं भन्ने गरिन्छु- "नूनको सोको चिताई काम गर्नु।"

पराक्रमले मानिसलाई हानी होइन लाभ तुल्याउँछ। यो संसारकै भोग्य र लेख्य इतिहास हो । पराकमी मानिसको जयजयकार जीवीत अवस्थामा हुन नसके मरणोपरान्त पनि हुन सक्छ। भविष्यले इतिहासको खोजी अवश्य गर्दछ। क्याप्टेन मानबहादुर राई यस मानेमा उहाँले $9 \varsigma$ सालमा ऐसेलुखर्कमा देखाउनु भएको पराक्रमवापत उहाँलाई मान्य नेपालतारा नामको विभुषणले विभुषित गरियो भने लप्टनबाट कप्तान दर्जामा पदोन्नति गरियो।

जीवनमा अनेकौ उतार चढाउको नियति भोग्नु हुने क्याप्टेन साहेब वि सं १९९६ सालमा नै नेपाली सेनामा शम्शेरदलमा भर्ना हुन पुग्नु भएको थियो। त्यो थियो - श्री ३ पदम शम्शेरको शासनकाल। छ महिनाको रिकुट समाप्त हुनसाथ दोसो विश्वयुद्धमा बृटिशलाई सघाउन रावलपिण्डी पुग्नु पर्यो। क्याप्टेन राई भन्नुहुन्छ,"तर लडाई सुलह भएकाले हामीले लड्नु परेन ।" उनको पल्टन नेपाल फर्म्यौं र उनी काठमाडौंको गोलघर जेलमा डिउटी बजाउन लागे । कैदीहरू 'हवलदारसाप' भनेर बोलाउँथे। त्यतिखेर मासिक तलब १४ रुपैया मात्र थियो। सिपाहीलाई व्यारेकमा राख्ने चलन थिएन। डेरा गरेर आफै पकाई तुल्याई खानुपर्थ्यो। गोलघर जेलमा लौहपुरुष गणेशमानसिंहहरू कैदी जीवन विताउँदै थिए। जुद्धशम्शेरको उछितो काढिन्य्यो -जेलमा। जनता र राजा राणाहरूको शोषणमा परेका छन् भन्ने छलफल चल्थ्यो। यस्तो छलफलले क्याप्टेन साहेबको मन प्रजातन्त्रतर्फ मोडियो। र, अन्ततोगत्वा उहाँ जागिर

छाडेर घर आउनुभयो। त्यहीबेला जेठी श्रीमतीको पनि माक्पामा देहान्त भयो।

२००७ सालको आन्दोलन चर्कदै थियो । वीरगञ्ज पजातन्न्रवादीरूले कब्जा गरे तर प्रतिक्कान्ति भएकाले पुनः राणाहरूले नै शासनसत्ता फिर्ता गरिछाडे । त्यसपछि नेता नारदमुनि थुलुङ, रामप्रसाद राईहरूले २००७ साल मंसिर २४ गते भोजपुर सफलतापूर्वक कव्जा गरे। त्यसपछि लामाखुबासी मुगाधन राईको कमाण्डमा ओखलढुड्रा गएको शक्तिले ओखलढुड़ा कब्जा भयो तर प्रतिक्रान्ति भई पुन: राणाहरूले नै फिर्तागरे । यस्तैमा भोजपुरबाट पुन : रामप्रसाद राईहरूको फौज बढेर दिक्तेल हुँदै ओखलढुड्ना हानियो। यता क्याप्टेन मानबहादुरहरू पनि कान्तिकारी पदमबहादुर राईसहित गाउँका धेरै कान्तिकारीहरूका साथमा त्यतै हानिए। यो शक्तिको संयोजनले अन्ततोगत्व २००७ साल माघ $१$ गते ओखलढुड्रा पुनः कब्जा भइछाड्यो। त्यहाँ राणातपर्क को सिपाहीहरू पात्तालेखोला, घर्तिगाउँ आदिमा क्याप्टेन मानबहादुर राईकै कमाण्डमा पक्रन सफलता प्राप्त भयो। मानबहादुर भन्नुहुन्छ्- "ति सिपाहीहरु कतिपय क्या क्याप्टेनका पुराना पल्टनीया साथीहरू थिए त्यसैले सजिलै हात उठाए।" यी विरताको इतिहास कसले लेखिदिने होला। आखिर मानिस शक्तिका पूजारी हुन्छन्। शत्तिका इतिहास लेखिन्छन् निम्छराका लेखिदैनन्। कर्णेल सुरवीर राई, ऐसेलुखर्कका टुँडीखेल खनाउने पदमबहादुर राई र धेरै-थेरै कान्तिकारीहरूको इतिहास आज गुम भएको छ.। कसले व्युँताउने होला ?

ओखलढुड्ना पुन: कब्जाले कान्तिकारीहरूको उभारलाई माथि उठाउन ठूलो हौसला मिल्यो। त्यसपछि बिजयी फौज चरिकोट हानियो। क्याप्टेन मानबहादुर

## परिचय

चाहीं घर फकनु भयो। चरिकोट पुगोका क्रान्तिकारीहरूले चरिकोट पनि कब्जा गरे। त्यसपछि उत्त फौज धुलीखेल पुरयो र काठमाडौं कब्जागर्ने ट्याक्टिस गर्न लाग्यो। तर यता दिल्ली संकौताले २००७ सालको कान्तिलाई समाप्त पारे पछि कान्तिकारीहरु ठूलो असन्तुष्टिकासाथ रामप्रसाद राइहरु काठमाडौं पुगो र थेरैले त आफ्नो बन्दुक ढुड़ामा बजादै भाँचेर घर फर्कें।

काठमाडौं पुगेका क्रान्तिकारीहरूबाट एउटा रक्षादल गठन भयो। कतिपय चाहिं असन्तुष्टिमा नै घर फर्कें। क्याप्टेन भन्नुहुन्छ-"सुरवीर राई कर्णेलमा भर्ति भए। $1^{"}$ तर जोदाहा रामप्रसाद राईले क्याप्टेन मात्र दर्जा पाए। उनको यो दोस्रो असन्तुष्टि थियो । त्यसैले रामप्रसाद राईले तत्काल क्याप्टेन दर्जाको खिल्ली उडाउदै भनेका थिए- "यस्तो क्याप्टेन त मैले कान्तिको सिलसिलामा बाटो बाटोमा थेरैलाई बनाउँदै आएको छु ।" वास्तवमा यो उनीमाथिको ठूलो अन्याय र अपमान थियो। यता क्याप्टेन मानबहादुर राईले पनि तत्काल रक्षादलमा ऐटन मात्र दर्जा प्राप्त गरे । साहेद उनको भूमिकाले क्याप्टेन वा त्यो भन्दा माथिको दर्जा पाउनु पर्ने थियो। तर जे भयो क्याप्टेन मानबहादुरले त्यसलाई स्वीकारे र २०१४ सालमा लप्टनमा पदोन्नती हुँदै २०१न सालमा ऐसेलुखर्क काण्डको सफल अवतरणले उहाँको जीवनमा एउटा नयाँ आयाम थपियो त्यो थियो -नेपालतारा विभूषणबाट विभूषित र त्यसपछि क्याप्टेन दर्जामा पदोन्नति ।

त्यसपछिको ११ वर्ष क्याप्टेनमा नै वित्यो र २०२६ सालमा रिटायर्ड भई आफ्नो थातथलो माक्पामा नै फर्की गाउँलेहरूसँग हातेमालो गर्न लागे। पराक्रमी र साहसी मानिस त्यसै दिन गनेर बसिरहन सक्तैनन् । क्याप्टेन साहेवलाई पनि सबैले अनुरोध गर्न लागेप्रधानपञ्च भईदिनु पय्यो भनेर । सबैले भन्छन् भने किन पछि हट्ने भनेर अधि सर्दा तीन कार्यकाल गाउँ

पञ्चायतको प्रथानपञ्च, दुई कार्यकाल जिल्ला पञ्चायतको सदस्य र दुई कार्यकाल गाउँ विकास समितिको अध्यक्षसमेत भएर सत्ता चलाउने अवसर जनताले विश्वासकासाथ उपलब्ध गराए। त्यही विश्वासको प्रतिफल हो क्याप्टेन साहेब अहिलेसम्म पनि माक्पामा मात्र होइन खोटाङ्को उत्तरी क्षेत्रमा नै एकमात्र पूजनीय व्यक्तित्व हुन सफल भएका छन्। आँखामा लगाउँदा पनि नविभाउने मानिसको रुपमा उनको अस्तित्व स्थापित भएको छ।

क्याप्टेन साहेब संधै नयाँ प्रयोग गर्न रुचाउने मानिसको रुपमा रहेको वोध हुन्छ। २亏।२९ सालतिर यो स्तम्भकार त्रिभुवन पब्लिक हाई स्कुलमा पढ्थ्यो। क्याप्टेनले संधै हामी खेल्ने ऐसेलुखर्कको टुँडीखेल लगायत वरपर दुईहल गोरु नारेर जोत्न लागे। त्यहाँ फापर छरियो । यत्रो जगगाको फापर कति मुरी होला र त्यो कसले खाईसक्ला भन्ने लाग्थो। यस्तैमा सुनिन्य्योक्याप्टेनले टुँडीखेल बक्सिस पाएकाले कमाई गर्न लागेको । हाम्रा सुमन सरहरूबाट सुनियो- "जगगा खाली राख्नु भन्दा कमाई गर्नु राम्रो भएकाले क्याप्टेनले सेनासँग जगगा माग गरी उपभोगमा ल्याएको हो।" आखिर वास्तविक्ता यही नै सत्य रहेछ। तर लागछ फापरको उत्पादनभन्दा घाटा पयो होला। कारण नेवारहरूको त्यो जग्गा गौचरण थियो। पूराहरूले भने जस्तो - "बारबेर विनाको तुलफूल र अदल विनाको छोरीचेली काम लागदैन" भन्ने ऊखान त्यहाँ चरितार्थ हुन्थ्यो।

क्याप्टेन साहेब समाजसेवाको क्षेत्रमा पनि जिल्लाकै एक नम्बरमा पर्ने समाजसेवी हुन भन्दा कसैलाई पेच पर्दैन होला भन्ने लागछ। अतः पेच परेपनि क्याप्टेन मानबहादुर राईजस्तो निस्वार्थ सेवा गरेर देखाईदिने कार्यको लागि चुनौती दिइन्छ। बाहिर बसेर अर्काको खोइरो खन्न त सजिलै हुन्छ तर उदाहरण

बनेर देखाईदिन त निकै ठूलो त्याग गर्न पर्दछ। यस्तै त्याग गर्ने व्यक्तित्वको रुपमा क्याप्टेन साहेवको विशेषता फल्कन्छ।

आज माक्पामा उच्च मा. वि. को पढाई भईरहेको छ। विद्यालयको त्यो जगगा, एस एल सी मा उत्कृष्ट नम्बर ल्याउने विद्यार्थीहरूको लागि जेहन्दार पुरस्कारको लागि 9 लाख पू० हजारभन्दा बढ़ीको अक्षयकोषको व्यवस्था गरिएको छ। पन्चायन देवताको स्थापना र गुठीको व्यवस्था, स्वास्थ्य चौकी स्थापना, पन्चायत भवन निर्माणदेखि माक्पा उच्च माविको विस्तारको लागि सात रोपनी निखर उब्जाउशील जमिन जग्गादान जस्ता ऐतिहासिक र प्रशंसनीय कार्य गरेर क्याप्टेन साहेबले पूण्य कमाई सकेका छन्। अव इतिहासलाई दस्तावेजीकरण गर्न मात्र बाँकी छ। कसो हो -क्याप्टेन साहेबको दानी चरित्र, आदर्शता र सेवाभावको पाठ हामीले सिक्ने कि नसिक्ने । कि क्याप्टेन साहेवलाई मात्र अघि सारीराख्ने अनी आफू चाहीं एक वित्ता जग्गा गयो भने सिङौरी खेल्ने अनी पाँचआना पैसाको लागि याल काढ्ने र जे पनि गर्ने । पूर्खालाई पनि बेचेर खाने । एकपटक सोच्चुपर्ने भएको छ-हामी आफू चाहीं कहाँ छौं भनेर। यो सद्बुद्धि पलावोस हामीमा ।

क्याप्टेन साहेव किरात समाजको लारि पनि त्यत्तिकै महादानी हुनुहुन्छ। गान्पा रतेपाको पालामा स्थापना भएको युड्खुलु र भूमेको रक्षाको लागि गर्विलो योगदान गरिसकेका छन्। युड्खुलुमा जस्ताको छाना लगाई ओताउने, भूमेमा तीर्थालुहरूलाई सुक्षाको लागि धर्मशालाको व्यवस्था, कालिका देवीको थानमा जस्ता छाना लगाएर अत्यन्त अनुकरणीय कार्य गरेर सच्चा समाजसेवीको आदर्शता कायम गरिसकेको एउटा मर्यादापुरुषको रुपमा उहाँको व्यक्तित्व भल्कन्छ।

क्याप्टेन साहेबको सेवाको अर्को पक्ष फलफूल रोपनमा पनि रूचि देखिन्छ। एकताका माक्पादेखि

इलिम र रावाखोला तापखोला फेदीसम्म उकालो बाटोमा आपको विरुवा टन्न लगाइएको थियो। बटुवाले उकालोमा स्वाद मानी-मानी खाऊन् भन्ने चाहना थियो तर अपशोस सुरक्षाको अभावले सोचेजस्तो हुन सकेन तैपनि कतै कतै त अभै दुइचार बोट छंदैछन् ।

यता पछिल्लो समयमा माक्पाली राईहरूको लागि दुमी किरात राई फन्सिकिम अन्तर्गत दुमकिम माक्पाको लागि आफ्तै निवास परिसरमा जग्गा उपलब्ध गराउनु भएकाले दुमकिमले एउटा भवनसमेत निर्माण गरिसकेको छ। माक्पावासी सबै राईहरूको केन्द्रको रुपमा यो भवनको महत्व भुल्कन्छ। अहिले माक्पालीहरू यही भवनमा बसेर साभा चौतारीको रुपमा संस्कार संस्कृतिको वारेमा छलफल गर्ने, विवाह कार्यमा भेला हुने, थालबटुको तथा साभा सम्पत्तिको राखन-धारन गर्ने, उधौली उभौलीमा सिली नाच्ने कार्य सम्पन्न गदै आएका छन् । भवनलाई बढाई तला थप गर्ने योजना रहेको किरात राई कार्यकर्ताहरूले बताएका छन्।

उपरोक्त सबै तथ्यहरूले गर्दा फेरी पनि भन्नु पर्दा क्याप्टेन मानबहादुर राई सबैको आदर्श पुरुषको रुपमा स्थापित हुनुहुन्छ। मानिसमा सेवाको भाव त्यसै जागदैन त्यसको लारि पनि वातावरण, कुनै न कुनै तितो मीठो अनुभव र ज्ञानको खाँचो हुनु पर्दछ। क्याप्टेन साहेव भन्छन्- "मेरी आमाले मलाई सानैमा पढाइप्रति जिज्ञासा जगाउनु भएको हो। उत्तिखेर पढाउने ठाउँ थिएन। त्यसैले मेरी आमाले मलाई गाउँकै एउटा भोलानाथ मुखियाको पासमा कखरा सिक्तु पठाएकी हुन्। त्यहाँ हामी गोरुको कटेरोमा पढ्थ्यौ।" ती भोलानाथ मालपोतमा काम गरेर अवकाश भई आएका एक पूर्व सरकारी कर्मचारी मुखिया थिए। त्यस जमानामा चालचलन पनि अचम्मको नै थिएछ- पढ्ने र पढाउनेको वीचमा। एकदिन पढाए वापत एक दिनकै पर्म भोलानाथ गुरुलाई

सघाउंन जानपपर्थों। यसरी नै अहले पनि पर्म तिर्थ । क्याप्टेन मानवहादुरले पनि बाल्यकालमा त्यसरी नै पर्म तिदै पद्यथे। अङ्र्येजी पढाउन मान्दैनथे गुरुले। त्यों अइ्र्रेजी भाषा भनेको गाईखाने भाषा हो पढ्नु हुंदैन भन्ये। क्याप्टेन भन्छ्धत्- "सायद भोलानाथ गुरु आफें पनि अड्रेजी भाषा नजानेकाले त्यसो भनेका हुन् कि।"

क्याप्टेन साहेवले गोरको कटेरोमा पढेको अनुभवले गाउँ'मा शिक्षाको ज्योति फैलाउनु पर्छ भन्ने मान्यता जाग्यो। यसले गद्वा नै माक्पामा २०१३ सालतिरबाट नै प्राथमिक विद्यालयको स्थापनामा भूमिका खेल्दे जीवनको उत्तरार्दमा समेत माप्पामा अभै सेवाको कार्यलाई अभिबृद्धि गर्न आफू मात्र होइन आप्नो सुपुदरूलाई समेत प्रेरित गरिराल्नु भएको छ। आफूले सेवाको लागि अर्पण गरेको इतिहास आफ्ता पछिल्ला दरसन्तानहरूले तलमाधि गर्लान् की भनेर अहिलेदेखि नै खबरदारी गर्न लाग्नु भएको छ। आज बाजेले सेवाको निमित्त संघ संस्थालाई दिएको पूण्य जग्गादान सकेसम्म बावुले, नसके नातीले र नातीले पनि नभ्याए पनातीले खोंसेर फिता लिने अनेकौं हतकण्डा भईरहेको घटनाहरू यत्तत्र छन्। बाजेले रोंपेको बरपपपल नातीले ढालेर दाउरा पोल्दैछ, घरको घडेरी पुगेन भनेर बाजेकै चौतारो भत्काउदैछ। यो हो आजको यथार्थ।

सायद क्याप्टेन साहेवलाई यस्तो कपुत्र कुपुर्ती आप्ता दरसन्तानमा नजन्मिउन् भन्ने लागेको छ । त्यसो भएकाले नै उहाँले अहिलेदेखि नै यो खवरदारी गर्न लारिपर्नु भएको छ। नभन्दै 'योग्य बावुको सुयोग्य पुत्र' भनेभै बावुको असल कार्यलाई सबै सुपुचहरूले शिरोधार्य गरी त्यसको अभिवृद्धिमा लागेर सेवालाई उत्कृष्ट बनाउने बाचा गरेका छन्। सेवा र धर्मको फल राम्रै निस्कन्छ। भगवानले तात्तातै जुराउदैनन् तर भविष्यमा दिएरै छाड्छन्, यो सत्य हो। क्याप्टेन साहेव भन्नुहुन्छ"आजतक भगवानले हेरेका छन, नातीहरूसम्ममा कोही पनि वदमाश छैननु, सबैले देश विदेश जहाँ रहेपनि गररेै

खाएका छन् । त्यसैले म सन्तुष्ट छु।" सुम्निमा पारहाइले अभै समृद्धि दिजन् हाम्रो पनि कामना छ।

क्याप्टेन साहेबको बारेमा कति लेखौ। सायद जत्ति लेखे पनि थौरे हुन्छ। उहाँ किरात धर्म, संख्कृतिप्रति अत्यन्त सचेत हुनु हुन्छ। उहाँको पूर्वा नाछ्हिरिड थरी राई स स्बुपो र्बुमिछ्धा पाछ्ञा आजभन्दा लगभग १३७ वर्ष अधि सोलु पावैबाट माक्षा आई खारुबु पाछ्ञाको चेली सरमाया खारुबुसँग विवाह भई यतै घरजम गरेर बस्न थालेको आज लगभग छ सात पुस्ता भईसकेको छ। अहिलेसम्म पनि खारुवु दुमीसंगै किरात रदुको संस्कार संस्कृति आवद्धता रहेको छ। तर २०४६ साल पछि: पहिचानको मुद्दाले प्राथमिकता पाउन थालेपछि उहाँ आफैं आफ्नो वंशको खोजीगर्न लाग्नु भयो। गाउँकै दाज्यू पन्चवीर राइलाई सोलु पावै पठाई 'फिलाघरे’ नक्षोको धाराप्रवाह बग्ने मुदुमबाट अंश-अंश केलाएर ‘लाग्राछ्छी’ नामको महिला पूर्बांको नामबाट वंश पत्ता लगाएरै छाडे। क्याप्टेन राई रोदु नाछिरिड् समुदायमा पति लोकप्रिय बन्दै गएकाले किरात रोदु नाछिरिड साखाम'को समेत एक पदावधि अध्यक्षता गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सफल हुनु भयो।

बाड्देलबासी विष्युभक्त नाछ्छिरिड्को भनाईमा मानबहादुर क्याप्टेनकै अध्यक्षताकालमा पहिलोपटक नाछ्छिरिड राईको वंशावली प्रकाशन हुनसक्यो। रग्रो पाछ्छाका लैनसिंह बाड्देहहरूूलाई समेत यसैबेला वंशमा समेटन्ने कार्य भयो । प्रस्तुत विविध कारणहरूले क्याप्टेन मानबहादुर राई एक सफल व्यक्तित्व हुनु हुन्छ।

उहाँ सैनिक सेवा पदक ३००३ मा, जनमुक्ति सेवा कल्याण संघ र किरात धर्म तथा साहित्य उत्यान संघबाट क्रमश: २००७ र २०४५ मा सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसैगरी २०४य सालमा नेपाल रेडकस सोसाइटी २०४६ मा किरात राई यायोक्वाको आजीवन सदस्यसमेत हुनुहुन्छ। (इसिलिम अड्क छ, २०६०)।

क्याप्टेन राई अहिले 2 भाईं छोराहरू र बुहारीहरु

३ छोरीहरू एक कान्छी धर्मपत्नी र २२ जनाभन्दा बढी नाती नातीनीहरू र थप पनाती पनातीनीहरूका केन्द्रका रुपमा बृद्ध जीवन शानदारकासाथ काठमाडौंमा विताइरहनु भएको छ। थातथलोको माया बारम्बार लाग्छ तर बृद्ध-बृद्धा जीवनले चाहेर पनि खुट्वा पुग्न सक्तैन केबल मन मात्र पुग्छ। संसारको नियम यस्तै हो। उहाँ भन्नुहुन्छ- "अव भोगको जीन्दगी समाप्त भयो र त्यागको जीवनमा प्रवेश गरिएको छ। रत्तिभर

पनि लोभ-पाप छैन, कोही शत्रु नहुन् सबै मित्रैमित्र हुन यसैमा मेरो प्रार्थना छ भगवानहरूलाई।"

अन्त्यमा, यस्ता आदर्श व्यक्तित्वको जीवनबाट हामीले पनि केही ज्ञान सिकौ र त्यसलाई आफ्नो जीवनमा प्रयोग गरौ। उहाँबाट सिक्ते कुराहरू धेरै छन् त्यसमध्ये सेवा, धर्म, साहस, इमानदारीता प्रमुख हुन्। यसलाई कहिल्य नविसौ। पुन: हामी इसिलिम परिवारको तर्फबाट सपरिवारमा सुस्वास्थ्य र दीघायूको कामना गर्दछौ। वश यत्ति।

## छीरीयाम्लो $20 ७ 0$ तोसी (साकेला उद्यौली) चाडको शुभ उपलक्ष्यमा सुप्तुलु, युङखुलु एवं सुम्नीमा पारूहाङले हामी सबैको रक्षा गरून्।

प्रेम सत्म दुमीराई<br>सप्तेश्वर-५, दाम्थला<br>अनामनगर, काठमाडौं

# छीरीयाम्लो $20 ७ 0$ तोसी (साकेला उद्यौली) चाडको 

 शुभ उपलक्ष्यमा सिमेभुमे, सुप्तुलु, युङखुलु एवं सुम्निमा पारूहाङले हामी सबैको रक्षा गरून्। श्रीमती जिता (चाम्लिङ) दुमीराई तथा स-परिवार माक्पा-8, लुम्दु, खोटाङ हाल: रामहाँटी, बौद्ध, काठमाडौं

## दुरी किरात राई फन्सिकिमलाई जठ्गा दान गर्बुहुने

## महानुभावहरूप्रति संस्थाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवादका दुई शब्द

आदरणीय जग्गादाता महानुभावहर

## अभिवादन !

एकथुकी सुकी सय थुकी नदी भन्छन् त्यसको सही उदाहरण हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्वज्यूहरूले निर्वाह गरी दुमी किरात राई फन्सिकिमलाई माथि उठाउन जुन प्रयत्न गर्नु भएको छ त्यो महान् र ऐतिहासिक भएको छ। बेलाको बोली र मौसमको खेती मात्र काम लागछ। यो भोकमा खाना र तिर्खामा पानी भएको छ दुमी किरात राई फन्सिकिमलाई। आजको आवश्यकता मुख्यतया पहिचानसँग गाँसिएको छ। त्यसैले यो मुद्दा साभा मुद्दा हो। यस कार्यमा दुमीहरूको भाषा, धर्म, संस्कार संस्कृति, इतिहास र वंशावलीको प्रतिनिधित्व गर्दै दुमी किरात राई फन्सिकिमको स्थापनाको आज $q \%$ औं वर्षमा प्रवेशगरी रहँदा धेरै महानुभावहरू तथा व्यक्तित्वज्यूहरूको न्यानो माया प्राप्त भएको छ। यस सम्बन्धमा विशेषत : फन्सिकिमलाई अमूल्य जग्गा प्रदान गर्नु हुने निम्न महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद प्रदान गर्दै उहाँहरुको संक्षिप्त परिचयलाई जानकारीका निमित्त प्रस्तुत गरिएको छ।
१. चन्द्रछिरिङ राई, बाक्सिला

उहाँ बुबा राजमान दुमी हदी राई र माता नीरुमाया दुमीसत्म राईका माहिलो सुपुत्र हुनुहुन्छ। उहाँको जन्म २०१२ साल फाल्गुन ९ गते भएको हो । छछपा छेकुमा सामेबाट किरात सांस्कृतिक कर्म सम्पन्न हुन्छ। हाल बसोबास बाक्सिला -७ मा वसोवास गर्नुहुने उहाँ पेशाले शिक्षक हुनुहुन्छ। बोलाउने नाम 'छिरिड सर', धरम पत्नी : रामशोभा राई नाछिरिड, सप्तेश्वर खोप्पादेलका हुनुहुन्छ। उहाँका तीनभाई सुपुत्र, दुई

बहिनी छोरीहरू, बुहारीहरू र नाती नातिनीहरूसमेत रहेका छन। मावली चप्लेटी सिड़लभक्त सत्म राईहरू हुनुहुन्छ।

उहाँले प्रदान गर्नुभएको जग्गा बाक्सिला बजारछेउमा साक्सिलातर्फ बस्नेतगाउँ र राईगाउँ जाने दोबाटोमा उहाँकै घर छेडमा पर्दछ। उक्त जरगा २०६६ साल पौष २० गते दिक्तेल मालपोत कार्यालयमा फन्सिकिमको नाममा पास गरिएको हो। उक्त जगगा जम्मा एक रोपनी रहेको छ। सो जग्गामा अहिले दुमी किरात राई फन्सिकिमको केन्द्रीय कार्यालय निर्माण भईसकेको छ। सो जगगामा साकेला नाच्ने मैदान र किरात संस्कृतिसँग सम्बद्ध एउटा पुरानो घर बनाई संस्कृतिजन्य वस्तुहरूको सङ्ग्रह गर्ने योजना रहेको जानकारी गराउँदछौं।

## २. नक्षो अष्टबहादुर राई, सप्तेश्वर

उहाँ सप्तेश्वर गाविस वार्ड नं ६ पोक्लु निवासी हुनुहुन्छ। उहाँ २००४ साल जेठ १२ गते बुबा हर्कबहादुर हदी राई र धनशोभा राईको परिवारमा कान्छो सुपुत्रको रुपमा जन्मनु भएको हो । $\cup$ वर्षको उमेरदेखि नै किरात राईको छिमोले छोएको हुनाले १३ वर्षदेखि बिरामीलाई भारफुक गर्न थाल्नु भएको हो। पछि पूर्णत धामीको रुपमा छिन्चिएपछि अभौ प्रख्यात वन्दै जानुभयो। राखावासी के शरमाया नाछिरिङ राईसँग २०२प सालमा शुभविवाह भई चार छोराहरू जन्मेकोमा कुनै छोराहरू पनि हात रहेनन् र दुईटा छोरी र नाती नातिनीहरूसँग रही आउनु भएको छ। श्रीमती पनि देहान्त भइसकेकाले एकपाखे जीवन अगाडि बढाईरहनु भएको छ। अहिले उहाँ किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय कार्य

समितिको ठूलो धामीको रुपमा कार्यरत हुनु हुन्ध। उहाँले दुमी किरात राई फन्सिकिमलाई नि:शुल्क रुपमा प्रदान गर्नु भएको जग्गा ३ रोपनी १० आना ३ दाम हो। उक्त जग्गा सप्तेश्वर गाविस र बाक्सिला गाविसको शीरमा पर्ने लगभग दुइहजार मिटर अग्लो ठाउँमा रहेको केपिलासगढी नामको ऐतिहासिक जग्गा हो। उक्त जग्गा २०६७ साल पौष ११ गते दिक्तेल मालपोत कार्यालयमा दुमी किरात राई फन्सिकिमको नाममा नि:शुल्क राजीनामा पास गरिएको हो। स्मरणीय छ कि पृथ्चीनारायण शाहको आक्रमण हुंदा उक्त गढीका अन्तिम राजा निगुहाड र निकट सहयोगी रोकोवासी रहेका धिए। उक्त जग्गा अव फन्स्सिक्रिको संरक्षणमा रहेकाले अव त्यसमा किरात प्राजिक इतिहासलाई फल्काउने भौतिक वस्तुहरूको निर्माण गर्ने योजना रहेको छ.। यसको साथै जग्गादातासंग भएको सम्कौता अनुसार उहांको एउटा चौतारो र सिलालेख पनि यसै परिसरमा शानदारकासाथ राखिने छ।

## ३. लप्टन, पर्जबहादुर राई, धरान

बाक्सिला गाविस चोखुम निवासी लप्टन पर्जबहादुर दिम्मचु राई हाल धरान भोटेपुलमा बस्तै आउनु भएको छ। धरान सुनसरीमा नै उहाँ प्रथ्यात किरात समाजसेवी हुनु हुन्छ। उहाँको जन्म वि सं १९९५ मा पिता अमृत राई र माता रामलीशोमा रड्कासु राईको कोखमा भएको हो। २०१६ सालमा १६ वर्षको उमेरमा ब्रिटिश सेनामा भर्ति भई २₹ वर्षको लामो कार्यकाल समाप्त गरेर उहाँ लप्टन दर्जामा गाउँ फर्कनु भयो। उहांका श्रीमती अतमसरी राई, दुई सुपुत, तीन सुपुन्दीहरू र नाती नातिनीहरू रहेका छन्। पेन्सन आएपछ्छि केही समय चोखुममा वित्यो। त्यसपछ्धि पुन : धरान जाने निश्चय भएपाछि, चोखुम छोडनु भयो। धरान पुगेपछि व्यापार व्यवसाय, समाजसेवा सबैमा हात हाल्दै उहां एक सफल

व्यवसायीको रुपमा पनि स्थापित हुनु हुन्ध।
दुमी किरात राइहरुको संख्कार संस्क्तिताई संरक्षण गर्न उहाँले एक समय युवाहर्लाई जोश मर्दै धरानस्थित फन्स्यिकिम प्रारम्भिक कार्य समितिको अध्यकको कार्यभार सम्हालेर सुनसरी निवासी सम्पूर्ण दुमी राइहरूलाई एकठाउँमा ल्याउन सफल हुनु भएको छ। उहां अहिले फन्यिकिम केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्यको रुपमा रहेर पूर्वमा नेतृत्व गरिरालु भएको छ। ७र वर्षको उमेरमा पनि उहाँ युवा कै खटनु हुन्छ। उहाँ सवैको आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ।

यसै सिलसिलामा दुमीजनको हितको निमित्त, भाषा, धर्म, संस्कार संस्कृति, इतिहास र वंशावलीलाई संरक्षण गर्न उहांले धरान १\% मा साढे सातधुर जग्गा नि:शुल्क रुपमा दुमी किरात राई फन्निकिमलाई उपलब्य गराएर अर्को अविष्मरणीय ₹ ऐतिहासिक कार्य विजारोपण गरिदिनु भएको छ। यो जग्गा २०६९ साल असार २थ गते सुनसरी इनरवा माल कार्यालयमा राजीनामा पास गरिएको हो। उहांको यो महानताको जत्ति प्रशंसा गरेपनि योरै हुन्छ।

उक्त जग्गालाई अहिले धरान दुमकिमका अध्यक्ष जगतवहादुर राईको पहलमा तारवार घेरा हाल्ने र पूर्वपहिको खोला साँधमा अड चिठ्ने कार्यमा लप्टन साहेवसमेत लागीरहनु भएको छ। भविष्यमा यस जग्गामा एक सुन्दर भवन बनाई दुमीको अनेकौ सांस्कृतिक कर्मको अलवा दुमी वृद्व-बृद्धाहरूलाई आराम गर्ने गृहको रुपमा व्यवस्थित गरिनेछ।

## 8. चन्द्रप्राद दुमी राई, हइकड

वाक्सिला बजार निवासी चन्द्र्रसाद दुमी राई सिम्पानीवासी मौलिधन रड्कासु राइका सुपुत्र हुनुहुन्छ । मौलिधन राई वाक्सिला क्षेत्रका पुराना शिक्षक तथा ठूला किरात सांस्कृतिककर्मी हुनुहुन्यो। वाक्सिला बजारमा घर बनाउने पहिलो व्यक्ति पनि मौलिधन राई नै हुनुहुन्यो। उक्त ऐतिहासिक घर २०६९

सालसम्म रह्यो र जीर्णभई बेस्याहारमा नै ढल्यो।
चन्द्रप्रसाद राईको प्रारम्भिक शिक्षा बाक्सिला बजारमा शुरुभई दिक्तेल र काठमाडौमा सम्पन्न भएको हो। जीवनको लामो घुम्ती र कष्टसाध्य खुटकिलाहरू पारगदै उहाँ अहिले पत्रकारको रुपमा हङकड्मा कार्यरत हुनुहुन्छ। टाढा बसेर पनि दुमी बंशको उत्थान तथा भाषा, धर्म, संस्कार संस्कृतिको संरक्षणमा लागीरहने एक सच्चा सन्तानको रुपमा उहाँको पररिचय भल्कन्छ।

थी




 शुकलामनाकलाण मैले मेंो स्वर्गीय पिता मौजन राई $₹$ स्वर्गीय माता गुनलध्मी राइको आत्मा


 गरी सम्पण्ण काननी छक्रिया पुयगरी राजीनामा पास गरिदिनेधु। यवाि दुकिराफ, नेपालले आर्की मितिबाट बाफलो स्बांमत्वमा लिंड निम्न घमोजियके $\gamma$ कित्ताभिकको घरबन दाखा ₹ स्यहाँ भएको प्राकृतिक सम्पदाये उपसोग गर्त अनुमात प्रदान यर्त यो लिक्षत गारदिएकें च। अन्य क्वोलयन्दवस्तको
 तेसौबाटोर्बि उत्तर, छिन्तागे थामी क्पुरषान तथा चौतासीदीधि ददिण यति चार किल्लामिक्रे पने रतौपानी सरबन नाम गरेखो आफ़नै ता. मु अन्तगंत रहेको पाखा जग्गा अजको मितिबाट दुर्मी
 आत्मेड़िए (मनोमानी) राजीघूर्गीसाय दर्मा भाषाविद, संख्कततिविद तथा ताया मेरो पिता मीधन राई र
 तर्पासलका सदर हन्त । मकाय दमी किरात यरई फन्सिकिम, रहक्ध अध्यक्ष कमल प्रसाद राइसे धर


द साप्रीहर

तोटटाग, सुप्तेश्बर रा कि. सा बहा ने १, वप्लेटी बरने इन्द्ध सिंह राई-

S.e ऐ. ऐ. बारिसला गा. वि. स. बढा न $ง$ दस्कते बसे समला राई-


हाल उहाँबाट दुमी किरात राई फन्सिकिमको नाममा हालैको केन्द्रीय कार्यालय भवन बाक्सिलाको सीमादेखि रातोपानी कुवासम्म लगभग $v$ रोपनी पाखोजगगा नि:शुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने लिखित संभौता $q ७$ जनवरी $20 १ ३$ मा उहाँ र फन्सिकिमका अध्यक्षवीच हड्कड्को जोर्डनमा सम्पन्न भइसके को छ । त्यसको एकप्रति प्रमाण पनि यसैसाथ राखिए को छ। उक्त जगगा उहाँ नेपाल आउनु भएको समयमा राजीनामा पास गरिदिने लिखित बचन दिनु भएको छ। यस कार्यमा उहाँलगायत छोरीचेलीहरूको समेत

साभा भावना प्रतिविम्बित भएको छ, उहाँहरून सपरिवारलाई फन्सिकिमको तफर्न बाट हार्दि क धन्यवाद छ।
4. मान्य नेपालतारा क्याप्टेन मानवहादुर राई

वि स $990=$ मा जन्मनु भएका माक्पावासी मान्य नेपालतारा क्याप्टेन मानबहादुर राई हाल बृद्धावस्थामा काठमाडौंमा श्रीमती छोरा बुहारीहरू तथा नाती नातिनीहरूका साथ हुनुहुन्छ। वंशजको नाताले नाछिरिड राई हुनु भएको भएता पनि लामो समयसम्म पहिचानको समस्याले खारुबु राईको रुपमा किरात संस्कार संस्कृति सम्पन्न गर्दै आउनु भएको थियो । तर पछि उहाँ लगायत पञ्चबहादुर राईको प्रयत्नले सोलुका विभिन्न नाछिरिड्र गाउँहरु पुगी नाछिरिड राई हौं भन्ने विश्वासिलो पहिचान प्राप्त गर्न सफल हुनु भयो।

जीवनमा अनौठो भूमिका निर्वाह गार्नु हुने क्याप्टेन साहेब र००ज सालमा प्रजातत्रका कान्तिकारी योद्धा हुनुहुन्थ्यो । तर पछि नेपाली सेनामा जागीर गर्न थालेपछि नूनको सोभोका निमित्त उनै कान्तिकारीहरूको विरुद्धमा ऐसेलुखर्कमा अर्को लडाईमा होमिनु पयो। कर्तब्यलाई जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नु भएकाले उहाँ ऐसेलुखर्कको युद्धमा घाइते मात्र हुनु भएन सफलता पनि प्राप्त गर्नु भयो। त्यसपछि उहाँलाई मान्य नेपालताराको उपाधिले तात्कालीन सरकारले सम्मान पनि गरेको थियो। सेनाबाट अवकाश भएपहि खोटाङ्मा जिल्ला पञ्चायतको सदस्य, माक्पा गाविसमा प्रधानपञ्च तथा अध्यक्ष पदमासमेत निर्वाचित हुँदै रोदु नाछिरिङ साखामको अध्यक्षासमेत भएर एकसमय नाछिरिङ्हरूलाई नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो ।

उहाँ दुमी किरात राई फन्सिकिम तथा दुमी समुदायप्रति पनि त्यत्तिकै समानभाव राख्नु हुन्छ। माक्पा उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई सम्पर्ण जगता

दिएर त्यहाँसम्म पुच्याउने उहाँको अग्रणी भूमिका रहेको छ। किरात धर्मी भएर पनि हिन्दू देवदेवीहरूप्रति पनि त्यत्तिकै सद्भाव राख्नु हुन्छ। त्यसैको प्रमाण हो- माक्पामा आफ्नै जगगामा पान्चायण देवताको मन्दिर स्थापना गरेर गुठीस्वरुप जगगा पनि प्रदान गर्नु भएको छ।

अहिले पछिल्लो समयमा माक्पावासी किरात राईहरूका निमित्त आफ्नै घर आँगनको परिसरमा दुमी किरात राई फन्सिकिम दुमकिम (प्रारस्भिक कार्य समिति) का लागि जग्गा उपलब्ध गराउनु भएकाले त्यहाँ माक्पावासी राईरूले एउटा घरको निर्माण गरी कार्यालय भवनसमेत निर्माण गरिसकेका छन् । उहाँ यो क्षेत्रकै यस युगका महान् दानवीर हुनु हुन्छ। उहाँको यस्तो दानकर्म ले भोलीका सन्ततिहरूलाई ठूलो मलजल र प्रेरणा प्राप्त हुने कुरामा दुईमत हुनै छैन । यस पूण्य कर्मलाई भावी सन्ततीहरूले एक सच्चा ऐतिहासिक पुरुषको रुपमा सम्मान गरिरहने छन्। उहाँ यत्तिखेर सबैको आदरणीय व्यक्तित्वको रुपमा स्थापित हुनुहुन्छ र त्यो भविष्यको लारि पनि त्यत्तिकै मात्रमा शिक्षाप्रद, आदर्श र प्रेरक व्यक्तित्वको रुपमा पूजिईरहनेमा कुनै शंका छैन् । उहाँको दीर्घायु र स्वास्थ्य लाभको निम्ती नायम पारुहाङसँग हामी दुमी किरात राई फन्सिकिमको तर्फबाट हार्दिक प्रार्थना गर्न चाहन्छौ। ६. रङ्कासु, सत्म (रिड्दु) रुसुकिम दाम्थला

## बखामचोक

अहिले सबैभन्दा पछिल्लो समयमा फन्सिकिमलाई जग्गा प्रदान गरेर संस्थालाई माथि उठाउन सहयोग गर्नेमा रङ्कासु, सत्म (रिङ्दु) रुसुकिम दाम्थला बाखमचोक रहेको छ।

सिम्पानीबाट दाम्थला जाने रड्कासु र रिड्दुहरूको मूलघर दाम्थला जसमनी राईको घर र जहानसिंह राईको घर एकैगरामा थियो। यो

आजभन्दा ६ पुस्ता अगाडिको इतिहास मात्र हो। वंश बृद्धि हुँदा रड्कासुहरू दाम्थलामा नै रहे तर रिड्दुहरू वाखमचोक (चिउरीखर्क) भरे । यी दुवै पाछाको ऐतिहासिक मूलघर र जग्गा पछिल्लो समयमा गैर किरातहरूको कब्जामा पुगी लोप हुने स्थितिमा थियो । तसर्थ त्यस ऐतिहासिक भूमिलाई जोगाउन, दुमी किरात राई फन्सिकिमको नाममा $२$ रोपनी $q$ आना जग्गा रु. $y$ दू हजारमा दिक्तेल माल कार्यालयमा २०६९ साल चैत्रमा पासगरी फन्सिकिमलाई सम्पन्न बनाउन एउटा इटा थप्ने काम गरिएको छ। अव यस भूमिमा एक सुन्दर किरात पार्कको निर्माणसहित दुइटा पाछाको एकएक सास्कृतिक साभा घरको निर्माणगरी एक-एक चुल्हो र छिमोदिमोको पूजासहित साकेलाभूमेको स्थापना गरिनेछ साथै उक्त ठाउँमा दुमी भाषा पाठशाला खोल्ने उद्देश्य रहेको छ। अन्य जग्गा थपगर्ने प्रयत्न भइरहेको छ। यसको अगुवाईमा प्रमुख सल्लाहकार चतुरभक्त राई, अध्यक्षमा प्रेम, सचिवमा नृप र अन्य सहयोगीहरूमा मोहन, गणेश, पारस, नविन, टिकासेर, टिकाचन्द्र, प्रवीण राईहरूको प्रयासमा कार्य अगाडि बढिरहेको छ। धरानवासी रड्कासु र रिड्दुहरू लगायत निकट पाछासँग सम्बन्थित सबै महिला पुरुषहरूलाई यसमा समेटिनेछन् ।

## सूचना

दुमी किरात राई फन्सिसकिम केन्द्रीय भवन बाक्सिलाको निर्माण सहयोग दाताहरुको फोटो सहित नामावली विवरण इसीलीम अङ्क १५ मा समावेश गर्न नसकिएको कारणले क्षमाप्रार्थी छों। साथै सोको विवरण आगामि इसीलीम अङ्क १६ मा सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत गरिनेछ।

- दुकिराफ

983

## किरात बंशवृक्षमा फुलेको सक्यता

विश्व ब्रम्हाण्डको शूल्य आकाशमा महान शक्तिको यान्त्रिक भट्टिमा 'वायूकण तेज' को शक्तिरुप परमात्मा 'पारु’ र सोहीबेला अर्कोतर्फ ‘जलवायू तेज' को शक्तिरुप नाहिमा (ज्योति) देखा पर्नुभयो। उनै परमात्मा 'पारु-नाहिमा' ले यो ‘विश्व ब्रम्हाण्ड' को परिकल्पना गर्दा गदैंमा खरबौं वर्षदेखि अरबौं वर्षसम्म जीवन विताउनु भयो। उहाँहरूमा खानु र मर्नुपई्छ भन्ने कुनै शर्त थिएन। ऐच्छिक खाना र ऐच्छिक पुनर्जन्म मात्र उहाँहरूमा हुन्थ्यो। अर्थात जन्मनु र मर्नु पर्दैन थियो।

पारु-नाहिमा (ज्योति) ले बिशाल सूर्य र राक्षस तारा (राहु-केतु) को परिकल्पना गर्नुभयो । त्यस विशाल पिण्डको आपसमा ठक्कर गराएर 'ग्याँस, पानी र आगो' पैदा गर्नुभयो । त्यसपछि त्यहाँबाट सूर्य, मंगल, वृहस्पती, पृथ्वी, चन्द्रमा, शुक्क, शनी आदि ग्रहसमेतको सौर्यमण्डल सृजना गर्नुभयो। पृथ्वीमा जिवात्माको ‘जीवन’ राखिदिनु भयो । रात र दिन (उज्यालो र अध्यारो) को परिकल्पना गर्नु भयो। विश्व जगतको चुम्वकिय आकर्षणको ( प्रेमजालो) ब्रम्हाण्ड गति दिनुभयो।

त्यसपछि उनै परमात्मा 'पारु-नायम (ज्योती) ले आप्नै स्वरुपको अंशरुप पारुहाङ र जल, जमीन र प्रकृतिबाट सुम्निमा उत्पन्न गराउँनु भयो। पारुहाङ र सुम्निमाले दूतको रुप र जीवात्माको जन्मदाताको रुपमा काम गदै जानु भयो। किरातीहरूले पछि आफ्नो आराध्यदेव 'पारुहाङ र सुम्निमा' लाई चिन्यो र आरधना गर्दै आएको छ। यसको प्रमाण 'मुन्दुम दर्शन' र 'किरात बंशावली' साक्षी छ।

किरात संस्कार संस्कृतिको सुरुवात देवदूत 'पारहहाङ र सुम्निमासंग जोडिन पुगदछ। जतिवेला पारुहाङ र सुम्निमाको विहे हुन लागेको थियो, त्यो


- बी.आर "म" खार्मीले माइला सोरहँछा दुमीराई
वेला संसारको कुनै मानवको जन्म भएकै थिएन। त्यो वेला ‘पारहहाङ-सुम्निमा’ तथा तथा पशु-पक्षी, वोटविरुवा, जल, वायू, तेज समेतको एकै प्रकृतिको भाषा थियो। पारहहाङ र सम्निमाको विहे वायू, पशु, पंक्षी, र वोटविरुवाको मद्दतले मगनी रुपमा भएको हो।

पारहहाङ र सुम्निमा सवै जीवात्मा प्राणी ₹ प्रकृतिको ‘पिता-माता’ हुन् । किरातको जन्म, कर्म र अत्येष्टिको कर्मकाण्ड पारुहाड र सुम्निमाबाटै शुरु भएको हो। किरात चुल्हो नियम मान्ने जाति हुन्। किरातको तीन चुल्हो पवित्र मन्दिर र देवस्थल हो। किरातको सवै कर्मकाण्ड यहाँ नै शुरु र अन्त्य गरिन्छ। किरातको तीन चुल्होमा ‘सत्य, धर्म र शक्ति' को वचन रहेको हुन्छ। दश भाइको दश भाषा, एक चेली तर एकै भान्सा यसै चुल्होमा वचनवद्ध छ। किरातले 'जल, जमिन, अगिन र प्रकृतिलाई माता मान्दछन्। उसले उसैको अर्थात माताको सबैं पूजा गरेको हुन्छ। किरातले उत्पति कालदेखि वोटविरुवा, पशु-पक्षी, प्रकृतिसँग अनन्त युगसम्म जीवन (बंश) गुजार्दे आएको कारण प्रकृतिमय भएको छ। किरात भूमि र प्रकृतिपुत्र हुन्।

पारुहाङ र सुम्निमाको छोरा सालुपा र छोरी रिव्दिमा हुन्। उनीहरू अति मिल्ने दाजु र वहिनी थिए। उनीहरू पिता-माता जस्तै तन्त्र-मन्त्र र यन्त्र शक्तिले वायु-तेजसंगै जहाँ पनि उड्नु, घुम्नु, वोल्नु र

पुगनु सक्दथे। उनीहरू माया प्रेमले छुटनै नसक्ते भए। त्यो वेला संसारमा मानव जन्म भएकै थिएन। पारहाड र सुम्निमाले छोराछोरीलाई सम्फाएर भने 'आफ्नो नजिकको बंश खुनमा यदि अनैतिक कार्य भएमा रोग (कोर, कुस्टि) हुन्छ I' तसर्थ सालुपा र रिद्दिमाले अनेक रुप (वाघ, भालू भैरव (कुकुर) मृग, थार, वनेल, हरों, वर्रो, अमला, दुवो, काँश, वाँस, वरपीपल, समी, चाँप, गुराँस, रिची, साम्ची, स्याउली, काहुलो, अमलिसो, फुर्के, धारा, कुण्ड, पोखरी, गुफा आदि यस्ता लाखौंको जन्म रुप (अवतार) लिए। यसरी लाखौं-करोडौं वर्ष पछ्छि सालुपा ₹ रिद्दिमाले पुनर्जन्म लिए र उनीहरूको विहे भएको धियो।

सालुपा र रिन्दिमाको केही छोराहरूमध्ये एकमात्र शक्तिशाली मानव पुत्र हैछा थियो। हैछाको विहे नागराजा (राजुहाँ) र नागरानी (राजीहँमा) को छोरी सिक्रिहँसंग भएको थियो। उसैको पालादेखि आजसम्म किरातहरू विहेमा विदाई गदा नाच्दै लिड़े गाडिएको सीमामा पुगिन्छ । वेहुलीतफकोले सैै दाईजो र कोशेली त्यसमा वोकेर ल्याउँछ र बेहुलातर्फकोले त्यहाँ ढाँड थाप्पुपर्छ। अर्थात पेवा, दाईजो, गर्दुवा जे छ त्यो वुफ्फर वोक्मुपर्दछ। लिक्रो वेहुलातर्फकोले उखेली लानु पर्दछ। अर्थात राजुहँ र राजहंमाले छोरी सिक्किहमालाई पेवा, दाईजो, मणी दिएको दृष्य छायाइ़न संस्कार हो। त्यही मणीलाई हँछा र सिक्रिहँमाले पृथ्वीमा राखी उभौली र उद्यौलीमा पुज्जे परम्परा नै आजको किरातको साकेवा, साकेला, भूमे पूजा हुन् । उनै हँछा र सिक्रिहमा अर्थात जल-थल, दुईजात र दुई पाछ्छाको विवाह पछ्छि जन्मेको छोरा नै सुरालिपा हुन्। उनी चोखो आत्मा भएको किरात गुरु (नोक्क़ो, होमे, खातहँ, कुवी) हुन्। सुरालिपाले सूर्यको दिदी निनाइबुडमासंग विहे गरेका धिए। निनाडबुडमा नै किरात बच्चाको छैठौंको रातमा भाग्य लेखिदिने 'भावी' माता हुन् भन्ने गरिन्छ । उक्त रात वच्चा जन्मेको कोठामा जलेको दियो, फूल, पानी,

रूवा र माटो राखिन्छ। भावीले यी मध्ये जे चलाएको संकेत हुन्छ, त्यही अनुसार वच्चाको भाग्य बन्छ भन्ने किवदन्ती रहीआाएको छ।

सुरालिपा र निनाडबुङमाको छोरा पातेशु र उसको श्रीमती देलेदुम हुन्। जस्को वस्ते घर ओढार (आजको खोटाड जिल्लामा रहेको चर्चित हलेसी गुफा हो। पातेशु र देलुदुमको दुई छोरी तायामा र खियामा हुन्। छोरा खोक्चिलिपु (हेछाकुप्पा) हुन्। प्रकृतिमै अन्न उत्पादनको सुरुवात गर्ने तथा कपडा बुन्ने सीपका धनी दुई किरात चेलीहरू तयामा ₹ खियामा हुन् । उनीहरूले कपडा वुन्ने गरेको स्थान तुवाचुछ जायजुम नामले प्रशिद्ध छ। यो खोटाइको अर्बौले र सल्ले गा.वि.स. वीचको उच्च डाँडामा पर्दछ। खोक्चिलुपु । हेछाकुप्पा) ले उक्त क्षेत्रको ठूलो नदीमा जाल हान्दा अड्किएको ढुझ़ो जो जलकन्या (नाकिहममा) संग विहे गरेका थिए। उनीहरूको पहिलो बच्चा घर बनाउँदा मूल खाँवोले किचिएर मृत्यु भएको कारण मानव समुदायमा नयाँ घरको मूलथाम (खाँवो) राब्दा केहीको भोग (खुन) दिनुपर्छ भन्ने चलन रहिआएको छ। उनै खोक्चिलुपु (हेछाकुप्पा) ले ठूलो कार्जे (चिन्ता) गर्दा स्थापना ढुछ़्लोलाई आज कसैले सुत्केरीले उठाएको ढुढ़ो (सुत्केरी ढुछ्नो) र भीमसेनको डण्डीवियो ढुज़ो पनि भन्ने गर्छन्। तर त्यसै क्षेत्रको वरीपरी खोक्चिलिपु । हेछाकुप्पा) को जन्म, कर्मस्थल भएको हुंदा उनैसंग सम्बन्धित कता इतिहास नै सत्य हो। यहाँ खोक्चिलिपु (हेछाकुप्पा) संग राक्षस-राक्षेसनी, फाँकी, सोक्पासोप्पेनी जोडिएको थुप्रै कथाहरू छन् ।

खोक्चिलिपु (हेछाकुप्पा) नाकीहँमाको छोरा मकवुड, हर्कवुड र रिप्लवुड थिए। यहाँ हर्कवुङ्को बंशावली मात्र प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। हर्कवुछको विहे वुड्सामासंग भएको थियो। उनीहरूको छोरा शक्तिशाली किरातेश्वर हुन्। जसलाई वुढानीलकण्ठ समेत भनिन्य्यो। उसले जलकन्या माया (नागपुती)

संग विहे गरेका थिए। उनी किरात इतिहास र वांशावलीमा निक्कै चर्चित र महत्वपूर्ण मानिन्छन्। जसले विशाल नागदह (काठमाडौ खाल्डो) को पानी चोभारमा काटेर विस्थापित गरेका थिए। उनीहरूको छोरा सिम्भुवौध हुन् । जसले चन्द्रमाको छोरी कादम्बनीसंग विहे गरेका थिए। उनीहरूको छोरा नै आकाशभैरव हुन्। उनी आकाश-पातालमा गर्जिन सक्दथे र सवैलाई त्रसित पार्न सक्दथे र आवश्यक पर्दा विश्वज्योती दिन पनि सक्दथे। उनले बादलको छोरी रिपरिमा (हुस्सुमा) संग विहे गरेका थिए। उनै आकाशभैरव र रिपरिमा (हुस्सुमा) को छोरा नै यलम्बर हुन् जो पछि नेपाल खाल्डोमा प्रथम हाङ (राजा) भएका थिए।

कलिगत सम्बत अहिले ५ू११३ वर्ष भयो। यो सम्वत महाभारत युद्धको मुख्य पात्र थनुर्धारी अर्जुनको छोरा अभिमन्यू र उसको छोरा परिक्षितको राज्यरोहणको सातौं दिनबाट शुरु भएको हो । महाभारतको युद्दकाल भन्दा १२-१३ पुस्ता अधिको यलम्बर राज्यकाल कति होला ? अवश्य पनि यलम्बर राज्यकाल कलिगत सम्वत भन्दा १-२ हजार वर्ष अघिको हुनुपर्छ । त्यसकारण यलम्बर विश्वकै पहिलो हाङ (राजा) हुन् । उसको सन्तानले नेपाल खाल्डोमा ३ पटकको शासनकालमा ३३ पुस्ताले शासन गरेको प्रमाण भेटिन्छ । ३३ पुस्ताको अन्तिम राजा पटुकहाङ हुन्। उसको राज्यको अवशेष लगनखेल पाटनको कृष्णमन्दिर र वंगलामुखी मन्दिरको वीचमा भग्नावशेषको रुपमा रहेको देखिन्छ। किरातहरूले शासन गरेको स्थल थानकोट, चोभार, पाटन, असन, हनुमानढोका, भोटाहिटी, बानेश्वर, वौद्ध, गोकर्ण र चाँगुनारायण मुख्य स्थल मानिन्छ। उक्त ठाउँको पूरातात्विक अनुसन्धान गरेमा थप प्रमाण पुग्न सक्दछ। किरातले निर्माण गरेको पशुपति आर्यघाटको विरुपाक्ष तथा वुढानीलकण्ठको मूर्ति अद्वितिय

मूर्तिहरू मध्येको मान्न सकिन्छ ।
'भाइ फुटे-गावार लुटे भएपछि बाघको छालामा स्यालको रजाइ' भो ।' यो उखान किरातबंशको यथार्थ कथा हो। किरात राज्यकालमा हिजो सवै थियो र आफ्तै ज्यासलमा सवै वन्दथ्यो। एक किरात कलाकार 'अरनिको' चीनमा लगियो र उसको प्रतिभाले नेपाल र चीनको सुमधुर सम्बन्थ बनेको इतिहास साक्षी छ। किरातकालमा नेपाल-भोट व्यापारलाई स्वर्णकाल मानिन्छ। बुद्ध किरातको एक पाछाको पूर्वा हुन् । वैज्ञानिक परीक्षण गरेमा फरक पर्दैन। वुद्धलाई त्यसलेला नै गणराज्यको चेतना थियो। उनी विश्व शान्तिदूत हुन् ।

भोलाबाट सिन्चु, सिन्धुबाट गंगा, गंगाबाट ब्रम्हपुत्रवासी नै आजका हिन्दूहरू हुन्। हिन्दुको उदय र महाभारत युद्धमा कुरु (पुरु) र यदुबंशी $乡 ६$ कोटी समाप्त भयो। यस्ता युद्धपिपासु हिन्दुहरू समेतले चलाउन नसक्ने 'भारत वर्षे, जम्बु दिपे, उत्तराखण्डे, कैरात प्रदेशमा शक्तिशाली धर्मात्मा किरात हाङ राजा) हरू राज गरी वसेको थिए। विशाल किरात राज्य र किरातीहरू भाइ फुट परस्त नीतिको कारण बेरै पल्टको जीत र तीन पटकको हारपछि नेपाल खाल्डोमा किरातले सदाका निम्ति राज्य हान्यो। किरातको 'म र मेरो' भन्ने केही बाँकी रहेन। सोच्चोस्, त्यहाँ कति अत्याचार र हत्या भयो होला ? उफ । कल्पनै गर्न सकिन्न त्यसवेलाको $९$ लाख किरातीहरू आजसम्म कहाँ गयो होला ? यसको साँचो इतिहास कसले लेख्यो ? कल्पना गर्न सक्तुहुन्छ ?

अहिले हिजोका किरातहरू छ्छुट्टाद्टै जात देखिन्छ। जस्तै राई, लिम्बु, सु नुवार, मगर, कोचे, मेचे, थारु, दनुवार, जिरेल, सुरेल, थामी, हायु, शेपा, गुरुङ, तामाङ, नागा, थकाली, शाक्य, लिच्छवी र मल्ल आदि सवै किरातबाट भाइ फुट भएर जात भएका हुन् । भाइ फुट भएको

सानो नजीर यहाँ राखन चाहान्छु : ईसापूर्व १३० वर्ष अघि फागुन १० ग्याल्वो (शेपा) भएका थिए। ई. पू. $y$ द६ वर्ष अधि पुष $9 \%$ गते तमु (गुरुड) भएका हुन्। त्यस्तै ई.पू. द३ढ वर्ष पहिले माघ $१ ०$ गते सोनाम (तामाङ) भएका थिए । त्यसै दिनलाई नयाँवर्षको रुपमा ल्होसार (लोछार) मनाउँदै आएका छन् । तर यी सवैको हिजोको साभा जात 'किरात' नै हो ।

## यसको मानव उत्पति दर्शन :

वर्तमान नेपालको मानचित्रमा जहाँ हिमाल रहेको छ, त्यहाँ आदिमकालमा विशाल पानीको सागर थिएछ। त्यस सागरको वरीपरी मानवको उत्पन्न हुन थालेछ। पृथ्वीको प्रलयकालमा जलमग्न हुन थालेछ। त्यहीवेला बिनाशकारी भूकम्प आएछ। त्यहाँ ज्वालामुखी फुट्न नसक्दा सागरको सतह ह्वात्तै माथि उठेर विशाल पहाडहरू वन्न पुगेछ। त्यसपछि विभिन्न हिमयुगमा प्रशस्त हिउँ पर्नाले त्यो ठाउँ आजको हिमश्रृङखला वन्न पुगेछ। हिमालको उत्तर-दक्षिण वगाई वचेको मानिसहरू नै मंगोल कदका यशिमन भोट वर्मेली, चीनीवर्मेली र किरात मूलजातिहरू हुन् भनियो । बसाईसराई, खानपीन र भाषा परिवर्तनले पनि धेरै जातिमा परिवर्तन आएको देखिन्छ। जस्तै : एउटै हिमालको नाम तिव्तीहरूले भुोमोलुड्मा, किरातले चोमोलुङ्मा, हिन्दुले सुमेरु पर्वत, बृटिशहरूले एभरेष्ट, बाबुराम आचार्यले सगरमाथा आदि ।

## मुन्दुम दर्शन किरात :

किरातको 'मुन्दुम दर्शन' हृदय जस्तै पवित्र, चोमोलुङमा जस्तै उच्च, मुटु जस्तै अमूल्य मानिन्छ । किरातले मुन्दुम दर्शन भुल्नु र जीवन प्राणीले सास फेर्न भुल्नु एकै हो । मुन्दुम दर्शनमा किरात बंशको जन्म, कर्म, अन्त्यष्टि सम्मको सवै कर्मकाण्ड

उल्लेखित छ। मुन्दुम दर्शनमा भूमि र प्रकृतिलाई माता र वालीलाई आत्मा (जीवन) मानिएको छ। किरातको तीन चुल्हो धर्म, कर्म र अन्त्येष्टि र सवै कर्मकाण्डको शुरुवातदेखि अन्त्यसम्मको कार्य सम्पन्न गरिने पवित्रस्थल, मन्दिर र सवै स्थलको रुपमा मानिन्छ। किरातहरूको सत्य, शक्ति र वचन यसै तीन चुल्होमा रहेको हुन्छ। मुन्दुम दर्शनमा पदार्थबाट शक्ति र शक्तिबाट जीवात्मा र जीव उत्पन्न गराउँन सकिन्छ भन्ने जीवन दर्शन प्रस्तुत गरिएको छ। सडिएको र विग्रेको हर पदार्थलाई पनि यदि उचित व्यवस्था गर्न सके खाद्य पदार्थ अर्थात पिउन योग्य रस बनाउन सकिन्छ भन्ने किरात मुन्दुम वैज्ञानिक दर्शन रहेको छ। यसलाई विज्ञानसम्मत तरिकाले हजार वर्षसम्म राखेर प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने दर्शन रहेको छ। यहाँ किरात वैज्ञानिक औषथी (मर्चा) को प्रभाव र शक्तिको पनि निक्कै चर्चा गरिएको छ। लेखिएको छ 'छ तत्व हुन्छ सवै कुरो, छैन तत्व हुँदै हुंदैन केही कुरो ।'

भौतिक पदार्थ जव एक अर्कोमा रगडिन्छ, तव त्यहाँ ग्याँस, आगो र करेन्ट उत्पन्न हुन्छ। E $=\mathrm{mc}^{2}$ ले यस मुन्दुम दर्शनमा भौतिक, रसायनिक, जीवविज्ञान र ज्योतिषविज्ञान समेतको व्याख्या राम्रै गरेको देखिन्छ। यस मुन्दुम दर्शनबाट जीवन र जगत अभ कस्तो छ, त्यो राम्ररी वुभ्न सकिन्छ। मुन्दुम दर्शन आदिम किरातको बंशावली, कर्मकाण्ड र विज्ञानको ढोका मान्न सकिन्छ। जीवन र प्रकृतिको संगमको रुप मान्न सकिन्छ। त्यसैले यो मुन्दुम दर्शनले किरातलाई पृथ्वी र विरुवाको प्रकृति गुण सिकाएर नै दिनु, खानु, नम्र हुनु र ढोग्नु जस्तो उच्च मानवीय सीप सिकेको हुन् । त्यसैले किरातलाई प्रकृति तथा वर्तीपुत्र भन्ने गरिन्छ।

## ऊ त्यसरी नै बाँचेको छ ।

"दाइ कति कमाउनुहुन्छ एकदिनमा ? "मैले यसै सोधिदिएँ ।"

सायद मेरो प्रश्नले फर्को लागदो हो उसलाई।
"तिमीलाई के चासो भनिदिए भने ..? "मलाइ ग्लानी भएर आउँछ।"
"यस्तै एक सय। कहिले दुई सयसम्म हुन्छ। कहिले त हुँदै पनि हुँदैन भाइ "सहज तर विस्मित उत्तर दिन्छन् उनी । मैले सोचेभन्दा सरल र मिजासिला रहेछन् ।

अजिवको छ यो शहर। यो शहरले दुनियालाई सुविधा दिएको छ। अवसर दिएको छ, उन्नति, अवनती कति कति। कति विकृति विसंगतिलाई पालेको छ यसले। मेरा भान्दाइ चिल्लो कार चढेर सयर गर्छन् यहि शहरको बाटो। मेरी फूपूदिदी साँभ विहान छाक टार्न बालुवा गिटीसँग आफ्नो जिन्दगी साट्छिन्-हो यहि शहरमा। यहि शहरभित्रको एउटा जीवित प्राणी अर्थात् मंगलमान दर्जी।

बाबुआमाले तेरो जीवनमा सदा मंगल होस् भनी न्वारानमा नाम राखिदिएका रे - मंगलमान ।
"घर सिन्धुलीतिर हो भाइ, $y$ जना छन् भन्ट्याङभुन्टुङ।"
"के गर्नु तिनीहरूको मुखमा माड हाल्नै धौधौ छ।" उनी आफ्नो यथार्थ बताउँछन्। मानौ उ र म बीचको चिनजान वर्षो देखिको हो।
"अनि घरबुढीलाई पनि केहि काम गराए हुन्छ नि त। दुई जनाको कमाइ भए जिउन अलि सजिलो हुन्छ।" म उसलाई उपाय सुभाउन खोज्छु, ।
"गार्छे विचरा त्यसले पनि, चार पाँच जना ठूला साहेबहरूको घरमा लुगा घुने जागीर छ त्यसको पनि। त्यसलाई भन हैरान छ। मर्न लागीसकी, ख्याउटी दुल्ली छे।"

-गुणराज राई
(कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, काम्रे)
उसलाई आफ्नी श्रीमतीको औधी माया छ। मनभरि उसका लागि सहानुभूति छ। मान्छेले जन्म लिएपछि बाँच्चुपछ्छ, जसरी होस् अर्थात् जस्तो जीवनशैली होस् । मानव जीवनको सारतत्व नै बाँच्चु हो -मलाइ यस्तै लागछ मंगलमाननको जीवनशैली देख्दा।

मंगलमानको जीवनशैली एकतमासको छ। उसले प्रत्येक दिन आप्नो कामको लागि कुनै योजना बनाउनु पर्दैन। बिहान उठ्यो, दलानमा भुन्ड्याएको नाम्लो काँधमा हाल्यो, हिंड्यो बसपार्क, पसल कता पाइन्छ सम्भावित ग्राहकहरू । कता ठूला लगेज, दराज, टिभि वा यस्तै सामानहरू किनबेच हुँदैछन् वा बसबाट ओरालिदैछन् । त्यो पनि सानो बस वा टिपरले टपक्क टिपेर सुइकुच्चा ठोक्छन् कहिले त ।
"यी ठूला गाडी, बस नभएको भए पनि हुने। बन्द हड्ताल भैदिए नि हुने । "कहिले काम नपाउँदा यस्तै यस्तै सोच्ने गई मंगलमान दिक्क मनलाई सान्त्वना दिन ।

दैनिकजसो भेटघाट हुन्छ मेरो उसंग -अफिसबाट आउँदा जाँदा। उसको क्रिडास्थल यहिं बसपार्क हो। यहिं बसपार्कको सेरोफेरोमा उसले आप्नो जिन्दगीको चालिसौं बसन्त पार गरिसकेको छ। कैंयौ हिंउद, वर्षा, भरी बादल, आरोह-अवरोह खेपेको छ उसले।

विश्वमा के भैरहेको छ। विकासले कुन गतिमा फड्को मादैछ देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अबस्था के छ वा कस्तो गति लिदैद्ध। यी सब कुराहरू मंगलमानको सोचाइको परिधिभन्दा वाहिरका कुरा। पेटभरि खान पाउनु, आड ढाक्तेगरी लगाउन पाउनु वस् ! उसको सम्पूर्ण ब्रम्हाण्ड यति नै हो। जीवनजगत वीचको समागमलाई यहिं सानो वृत्तभिन्र बुफेको छ उसले।
"के छ दाइ हालखबर ?"
"ठीकै छ सर। "हिजोआज उसले मलाई एउटा सरकारी जागिरे (साहेब) को रुपमा चिन्छ। उसंग एकवचनै बोलिदिए पनि उ आफूलाई धन्य ठान्छ।
"सर"- मेरो शीर उचो हुन्छ। प्राय भेटमा हाम्रो औपचारिकता यति नै हो। उ ज्याला मजदुरी गर्नें मान्छे। म सरकारी जागिरे। उसँगको कुराकानीलाई सक्दो छोट्याएर म उम्कने प्रयत्न गर्छु। "यो मुला पनि थर्ड क्लासै रैछ" दुनियाले यसो भन्दिए भने ? मलाइ हिनतावोध भएर आउँछ। समाजले मानिसलाई यसै वर्गिकरण गरिदिएको छ-सामान्य, कूलिन, घरानीया, गरीव, धनी...यस्तै यस्तै।

आज सरकारी कर्मचारीहरूको हड्ताल छ। तलब तथा अन्य सुविधाहरू बढाइनुपनें, सेवामा रहने उमेरको हद बढाइनुपर्ने यस्तै यस्तै छन् मागहरू।

एकदिनको बाटो हिंडेर आएका एकजना सेताम्मे दारी फुलेका बुढा आफ्नो तन्नेरी छोरालाई नागरिकता बनाउन आएका रहेछन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय छेवैको चिया पसलमा निराश देखिन्छन् उनी।
"के भएर अड्डा नखुलेको हो बाबु ?"
"कर्मचारीहरूको हड्ताल हो बा" मैले सहज उत्तर दिएँ ।
"भोलि त खुल्ला नि ?"
"केहि भन्न सकिन्न बा। जबसम्म सरकारले हाम्रा मागहरू पुरा गर्न सरकारले तत्परता देखाउँदैन

वा पूरा गदैन, तबसम्म हड्ताल हुन्छ।"
"ए? "मैले भनेको बुढाले बुफे बुफेनन, थाहा छैन। तर काम चाँडो हुँदैन भन्ने चाहिं लख काट्न भ्याए सायद।

कर्मचारीहरूका गुनासा वा पीरमका सरकार समक्ष राब्ने विभिन्न यूनियनहरु, संगठनहरू छन्। विभिन्न पेशागत संघ, संगठन, उद्योगी, व्यवसायीहरूका लागि आप्ना हित प्रतिकूल भएका कार्यहरूको प्रतिवाद गर्ने मन्चहरू छन्। जसले सरकारसँग प्रत्यक्ष रुपमा आफ्ना मागहरू राब्न सक्छ। तर सर्वसाधारण निमुखा जनताहरू?! जे छ, जस्तो छ, स्विकार्नुको विकल्प छैन। अभ समाजका पिछडिएका वर्गहरू न्यून चेतना, अशिक्षा, गरिबीका कारण आफ्नो आधारभूत हक अधिकारबाट समेत बन्चित छन्। फेरि भाको पेटले अनुनय गर्न सकछछ, अधिकार माग्न वा खोसर लिन पनि त सक्दैन।

आज मेंरो पति पनि अलि फुर्सद धियो -उहिं बन्दका कारण। बसपार्कतिर यसो टहलिन निस्केको थिएू। भेटिए उनै चिरपरिचित मंगलमान।
"सर नमस्कार !" उनी मतिरै लम्किदै थिए।
"के छ दाइ हालखबर ?" सदाभौं मेरो औपचारिकता धियो।
"ठीकै छ हजुर ।"
"चिया खाउँ है हजुर ?" दुईकप चिया मगाउन पति भ्याइहाले।

मैले अচ्ट्यारो मान्दे पिएँ, उनको मन राल्जै भएपनि। "यी नहुनेसंगै दिल हुन्छ, फराकिलो मन हुन्छ। फेरि त्यस्तालाई नै भगवानले पनि ठग्छन्। "मैले आमाले भनेको कुरा सम्किएँ।

साँच्चै यी मंगलमान कति खुला छन् -सरर पढ्न सकिने पद्य कै। अभाबै अभावको जिन्दरीका वावजुद पनि कति फरासिला, हैंसिला छन् सवै कुरा पुगेसरी।

उनी आज अलि बढी खुशी देखिन्छन्। त्यो

उनको चेहराबाट पनि प्रष्टै हुन्छ।
"आज त विहानै तीन टीप भ्याएँ हजुर।"
"ए हो । त्यसो भए आजलाई वन्दोवस्त भइसक्यो हैन त। "उनलाई हौसला दिन नै भएपनि मैले यति भन्नु आवश्यक थियो।

उनी भन्दै गए, "हो हजुर। के गर्नु कहिले त एकटिप पाउन पनि गाह्रो हुन्छ।"
"फेरि यी लोकल साहुहरूको काम कहिले त त्यत्तिकै पनि गर्दिनुपई्छ"
"तिमेरुलाइ हामीले गर्दा काम पाइरहेका छौ। अटेर गन्चौ भने हाम्रो एरियामा काम गर्न पाउददैनौं भन्दै थर्काउँछन् । अनि बाध्य भएर गर्दिनुपर्छ हजुर !"
"मन खुशी भए यसो दुईचार पैसा दिई पनि हाल्छन्, नत्र त्यतिकै आसै मार्नु परिहाल्छ।" म मनमनै सोच्छु यी मंगलमानहरूका जीवन, जीवनशैली । आजको समस्याको हल गर्नु नै मुख्य उपलब्धी हो यस्ता वर्गहरूका लागि। भोलिको दिन फेरि उहिं आजको समस्या भएर ठिड्न उभिदिन्छ। आजलाई हल गर्दागदै भोलि त्यसै अन्धकार भइदिन्छ यी वर्गहरूका लागि। सरकारले प्रत्येक वर्ष गरिबी निवारण, रोजगारी

वृद्धि, आर्थिक सामाजिक विकास जस्ता कुराहरूमा लगानी गरेको गन्यै छ। सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक सशत्तिकरण पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू पनि सन्चालन भैनैरहेका छन् । तर गरिवी र असमानताले डेग छोडेको होईन। वेरोजगारी टसको मस हुन सकेको छैन । अभाव र असन्तुष्टिका पर्खालहरू नागबेली पहाड भैं ठिड्र उभिएका छन् हाम्रा सामु। हालसालै गरिबी निावारण सम्बन्धी एक हप्ते अन्तरक्रियात्मक गोष्ठीमा भाग लिन पोखरा गएको थिएँ । अन्तरक्रिया भन्दा पनि हाकीम साबहरूको 'लेक्चर' सुन्ने काम मात्र भयो । त्यो स्वभाविक पनि धियो। यसै पनि आफूलाई 'भाँती’ मिलाएर बोल्न आउंदैन । स्थानीय जनसहभागिता परिचालन, स्थानीय स्तरमा सीप विकास मार्फत रोजगारी प्रवर्द्धन, स्थानीय स्रोतको उपयोग, यी यस्तै कुराहरूमा गोष्ठी केन्द्रित थियो। आतेजाते हवाई टिकट, लजिङ, फुडिङ, भत्ता आदिको व्यवस्था गरिएकै थियो। तर गोष्ठी अवधिभर मेरो मानस्पटलमा उहीं मंगलमान मात्र आइरह्यो, उसको जीवन, जीवनशैली -मेरा चिरपरिचित श्रमजिवी मित्रको। नीरु III

## छीरीयाक्लो श०७० तोसी (साकेला उद्यौली) चाडको शुभ उपलक्ष्यमा सिमेभूमे, सुप्तुलु, युङखुलु एवं सुम्निमा पारूहाङले सबैको रक्षा गरून्।



## तिगी भूमि पुत्र

- कृष्ण राई दुमी, संखुवासभाली
(शिक्षक) शान्तिनगर प्राथमिक विद्यालय
कसैले तिमीलाई तिम्रो परिचय मागे
कसैले तिमीलाई तिम्रो इतिहास सोधे
कसैले तिमीलाई तिम्रो धर्म संस्कार र सस्कृतिको कुरा गरे
कसैले तिमीलाई तिम्रो मौलिक पहिचान सोधे
भन तिमी के भन्छौ ?
भन तिमी के दिन्छौ ?
म आदिवासी, म भूमि पुत्र
यी हेर मेरा नाक
यी हेर मेरो होचो कद
यी हेर मेरो मंगोल अनुहार
त्यति, बस त्यति
हामीले आफ्नो इतिहास बिर्सिसक्यौ त्यो त राइट् र कर्क प्याट्रिकलाई सोध्नु प₹्छ। या त डोर बहादुर बिष्टलाई सोधनु पर्छ । हामीले आफ्नो कला संस्कृति बिर्सिसक्यौ त्यो त बिदेशी म्युजियममा हेंनुपर्छ।
पहिचान ! भाषा !
संस्कार अनी संस्कृति ! भन्दै
छाड यस्ता पछौटे कुरा
भाषा त अंग्रजी पो सिक्नु पर्छ बरु कोरियन र जापानी सिक्नु पई्छ
या त हिब्रु सिक्तु पर्छ
कमसेकम लेभर काम त पाईन्छ।
मदर टडले त
नानीहरुको जिब्रो बिगाई्छ
पछौटे पाखे कहलाइन्छ।
धर्म त्यो त पछौटे !
धर्म त क्रिष्चीयन पो मान्नु पर्छ।
बेलायत र अमेरिका जान पाईन्छ।
स्वर्गको बाटो पो रोज्नु पर्छ।
को समातोस त्यो चिण्डो !
लाज लाग्छ!
पुर्खा अनि पितृ
को संभोस त्यो मरेको मान्छे !

किन सम्भने पुखां
इशुखिष्टलाई माने पुग्ध।

## धनुषकांड !

देखाउन हुन्न, लुकाउनु पर्छ।
कसैले देखे के भन्लान ?
जगली कहलाईन्छ
यो मेशिनगनको युगमा
तायामा खियामा र खोक्चिरिप्पाको कथा भन्ने
कोमा (पिपी) पनी मरिसकीन्
सुम्निमा र पारहाडको कथा भन्ने
कोपा (चुचू) को पनि हाडखोर मक्कीसके
यलम्बर!
जसले हजारौ वर्ष अधि यस धर्तिमा
पहिलो सभ्यताको बिहानी ल्याएका धिए
सुम्निमा पारहाड
जसले हजारौ बर्ष अधि
यस धर्तिमा
सृष्टीको दिप बालेका धिए।
आज उनीहरुलाई पनि
थाहै नपाई हामीबाट
कसैले खोसिसकेछन्
उनीहरु त आज
शिव पार्वती पो भैसकेछन्
यो सभ्ययुगमा

आज हामी यसरी आधुनिक भएका छौ।
सुधिएका छौं, आफुभित्र हराइरहेका छौं । आज हामी यसरी आपैै देशमा नौलौ भएका छौ। आज हामी यसरी आफ्तै माटोमा शरणार्थी भएका छौं।
हामी, समाबेसीका कुरा गछ्छौं।
तर, समावेशीका ३ बटा प
'पहिचान' 'प्रतिनिधित्व' र 'पहुच' को
मुख्य पहिचान लाई नै बिर्सिएका छौ।
ए, भूमि पुत्र !
ए, सुम्निमा-परुहाडका सन्तान
ए, यलम्बरका सन्तान

> जाग ढोल उठाएर

उठ, भूयाम्टा बजाएर ! आफुलाई आफैले चिमोटेर समय अभै बितेको छैन। इतिहास अभै मरेको छैन।

शब्दकोश प्रकाशन-२०६ट को लागि आर्थिक सहयोग गर्नुहुने सहयोगदाताहरुको छुट तथा संशोधित नामावली

|  | न | स्थायी ठेगाना | हाल | रकम |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| स | मिना कमारी सत्म दमी | सप्तेश्वर चप्लेटी? | भापा सतासीधाम ? | 9000/- |
| 2 | मनकमारी हदि दमी | बाक्सिला ६ | धरान ¢ | 9000/- |
|  | गुमान सिंड दुमी |  |  | 9000/- |
| ३. | गुमान सिंड दुमी |  | काठमाण्डौ दक्षिणकाली | y00/- |
| $\gamma$ | जयकला मुरह दुमी | बाक्सिला हल्खुम | काँडाघारी | у90/- |
| $y$. | पर्वत राई | जालपा-७ | काठमाडौं | २ू००/- |
| $\xi$. | देवा प्रसाद राई | बाक्सिला सिम्पा | काठमाडो |  |
| $\bigcirc$. | पूर्ण ब.राई | सप्तेश्वर-ち, चिउरीखक |  | ११११/- |

## छीरीयाम्लो श०७० तोसी (साकेला उद्यौली) चाडको

> शुभ उपलक्ष्यमा सिमेभुमे, सुप्तुलु, युङखुलु एवं सुम्निमा पारूहाङले हामी सबैको रक्षा गरून् ।


मतिराज (मातेराज) सत्म ब्राक्सुपा दुमीराई श्रीमती बन्दना (चाम्लिङ) दुमीराई तथा स-परिवार माक्पा-8, लुम्दु, खोटाङ हालः रामहिँटी, बौद्ध, काठमाडौं

# बंश्रावली, भाषा, धर्मं तथा संश्कृति बचाई राखौं मिलेर आँापनै हो सम्पत्तीं 

## यथार्थ

आकाशमा उड्ने कुरा गछ्छन् धर्तीमा हिड्न नजान्नेहरू, आगोको ज्वाला खोज्दै हिड्छन् भिल्काको स्रोत नचिन्नेहरू। कति जटिल छ यो परिवेश अनि कति स्वाँगी र कठोर छन् यी हाम्रा आत्माहरू। अर्काले खनेको बाटोमा हिड्न सजिलो मान्छों, सुविधाभोगीहरू बलेके आगो ताप्त रुचाउँछौं। हाँस्ने हाँस्द्बछछन, मर्ने मदैछछन, रूनेहरूको त के कुरा गरौं विचल्लीमा पन्नेहरू अभ वैरै छन् । तर हामी यो भमेलामा भुल्ल चाहदैनौं। हामीसंग एउंटै सपना छ जुन् हामीले पुरा गनै पई्छ, त्यो हो संसारका सबै भन्दा धनी र ठुलो मान्छे बन्ने। हरंक घटनाको पछ्ञाडि कारण आउँछ्छन, कारणको उन्मूलन गर्न सक्नु हाम्रो दायित्व हो। हामी हरेक घट्नालाई हेर्न सक्कौ तर महयुश गर्न सक्देनीँ हामी अरुको मुटुमा छुरा सजिलै घोप्न सक्छौ तर दुखाइको मात्रा थाहा पाउँन सक्दैनौ, हामी हरेक कुरालाई आफूभन्दा टाढा राबेर हेछौँ, हामी आफ्नो यथार्थलाई भुलेर काल्पनिक रहरहरू पूरा गर्न आतुर छ। यति कि हामीले आज (where is not based there is less possible of strong height) जग बलियो नभए घर बल्लियो हुँदैन भन्ने गरिन्छ। तर हामी भने यो तितो सत्यलाई भुलिरहेका छ।। हामी अर्कांको लहै-लहैमा अनि भुलभुलैयामा फसेको कुरा अभै हाम्रो मष्तिष्कमा घुसेको छैन । तर, समयले भने आफ्नो गतिमा फड्को मारिसकेको हुन्छ, त्यो बेला समयसंगको बाजी हामीले हारिसकेका हुन्छौ। यो विचित्रको संसारमा अस्तव्यस्त दुनियाँ अनि अस्तव्यस्त शहरको मान्छेको छट्पपटी कसरी कहाँबाट सुरु गरौ यो यथार्थ कहानी।

कहालीलागदो यी यथार्थ देबेर उजाड बगरमा वेवारिसे भएको महसुस गदैं आश्चर्यमा मुर्छा पर्छ यो मन, बौरिएर फेरी हेद्दा अनायासै हो जस्तो लाग्छ जीवत् 1 बेरै आए चैत वैशाख अनि धेरै बोटविरुवाले पालुवा


फेरे तर यो आँखा देल्ले अन्धो मानिसको मस्तिष्कमा भने कहिल्यै उज्यालो प्रकाश छ्छिरेन अनि चन्द्रमालाई मन नपराउने औंशीको रात जस्तो समाजमा पनि परिवर्तन कहिल्यै आएन। विचरा राहतको आसमा बस्नेहरू निराशाको निकै ठुलो भुमरीमा फसिसकेका छन्। हामी हाम्मै नजिक र वरीपरीका कुरा गरौ। हामी अमेरिकाको न्यूयोर्क शहरमा स-परिवार गएर विलाशी जीन्दगी विताउने सपना बुन्न भ्याँउछ्धौ तर आफ्नो देशमा गाँस, वास, कपासको अभावमा, सडकोो पेटिमा महिनौको भोक अनि पौष महिनाको जाडोले कठयाँडग्रीएर पनि आफ्नो गुजरा चलाउन वाध्य हुनेहरूको ब्यथा र पीडालाई बुफ्न्न हामीलाई फुर्सद छैन। हामी आफ्नै छोरीचेलीलाई गुडिया सरह भाउमा बेचेर Restaurant मा मोज गर्ने रहर पुरा गर्न पछि पदैनौँँ तर ति बेचिएकी नारीको पीडायुक्त यथार्थ कथा सुन्दा हामीलाई वाहियात लाग्छ। आधा पेट खाएर एक पैसाले दुई पैसा बनाउँछु भनी अर्काको नोकरी गर्न खांडी मुलुक जान्छन्, त्यस्ताबाट चन्दा उठाएर हामी अलिकति पनि लाज नमानी तास बारमा छिछौौं र Royal Stag अनि Sekuwa खाएर Enjoy गछौ। तर हामीलाई थाहा हुनकी त्यो पैसा कमाउदा अरवको घामले कति पोलेको धियो विचरालाई ! वाराक ओवामाको Tallancy कति धियो, त्यो कुरासँग सरोकार हुन्न, हामीलाई तर वाराक ओवामाले लगाएको

## अनुभूति

Tie, Shut, Boot लगाउन पाए आफूलाई वाराक ओवामा सम्भन्छों। हामी Bomb पड्काएर मान्छे माछौौं अनि आफूलाई Albert Einstein ठान्छौौ तर थाहा हुन्न Bomb बनाउँदा कुन-कुन तत्वको आवश्यकता पई। अब हामी आफै सोचौं की हामीले गरेको यी गतिविधिहरू समय सान्दर्भिक छन् ? भन्न सक्छौ, किन छैन ? प्रचलनमा भएकै कुरो न हो, सिकाई अरुको नक्कल गरेर पनि हुन्छ तर क्षमता भन्दा बढि रहर गयो भने कति रहरहरू त्यसै ओइलाएर जान सक्छ। "भनिन्छ घाँटी हेरी हाड निल्नु।" हामीले आफु र आफ्नो आवश्यकताको पहिचान गर्न जरुरी छ। अरु घोडामा चढे भनेर आफु धुरीमा चढ़नु र पखेटा विना उड्नु खोज्नु आफैलाई घाटा हो।

यो अत्याधिक ठुलो संसार आज प्रविधि विकासको कारणले निकै नै साँगुरिएको छ। हामी संसारका हरेक कुनामा घटेका घट्नालाई एकैसाथ हेर्न सक्छौ। तर यो प्रविधिले विकास मात्र गरेन की विकृति पनि साथैमा ल्याएको छ। आज हामी हाम्रो जीवनस्तर निकै माथि उठेको महसुस गछौौ किनकि आज हामीले दाउरा बालेर खाना पकाउन, गोवर माटोले घर पोत्न जान्दैनौ अनि खुटाले हिड्न सक्दैनौ, खरीले पाटीमा लेखेर पढेको यथार्थ अहिले एकादेशको कथा हुन्छ। तर हाम्रो बाजे पुर्खाले चप्पल लगाउन जान्नु भएको थिएन र बस भन्ने शब्द सुन्दा उठेर बस्नु भन्ने बुभनु हुन्य्यो। हामीलाई आज दौरा सुरुवाल, चौवन्दी फरिया लगाउदा साहै लाज लागछ, कतै कसैले दौरा सुरुवाल लगाएको देख्यो भने हामी सहजै पाखे उपनाम दिन्छौ। यद्यपी उसलाई पनि लाग्न थाल्छ दौरा सुरवाल लगाएर भूल गरेछु। समय अनुसार चल्न नसक्नु नै पछि, पर्नु हो। उसलाई पनि त्यो कुरा थाहा हुन्नकी मेरो संस्कारलाई भुलेर टाढा जाँदेछु अनि मेरो पहिचान हराउदैछ। हामीलाई अमेरिकन फुड मन पछ, ल्यांग्वेज अनि ड्रेस पनि । हामी English बोल्न खुब मन पराउँछौ, एक दूई वटा English words मुख बङग्याएर चाही भाषा नभएर हो ....? अमेरिकनले चाही किन हाम्रो भाषा बोल्दैनन्... ? जस्को अर्थ English बोल्नै हुन्न होइन तर English ले हामीलाई केही आनन्द र सुविधा दिए पनि हाम्रो पहिचान दिदैन । Language is just for communication and communication is to express our feelings still our mother tongue and culture is most valuable us than American. Because if we saved it, it will save our identity. यो कुरा सत्य हो की हामीले अंग्रेजी मात्र वोलेर हामी अमेरिकन बन्नेवाला छैनौ। तर हाम्रो छँदाखंदाको संस्कार पनि भुल्यौ भने पछि उहि लोकेन्द्र जेरो राईले लेख्नु भएको गीत (भइयो ओल्लो घाट न पल्लो तीरैमा, वित्ले भयो जीन्दगी पिरपिरेमा,) अनि त्यो बेला हुन्छौ हामी पाखे र खाते । हामी मनन् गर्न सक्छौ यो भाका हाम्रा त्यो विषम् परिस्थितिमा हाम्रा लागि वेदना बन्नेछन् की कति सान्दर्भिक बन्नेछन्। आज हामीले यो कुरालाई सांच्चि नै मनन् गर्ने समय आएको छ। मानिसले आफुलाई स्वीकार्न सक्तुनै महानता हो। हामीले आफू स्वयमलाई चिन्ने कोशिस गर्नु पछ। सवै आवश्यक कुरा भगवान्ले पहिला नै तयार गरिदिनु भएको छ। आत्मविश्वासी बन्न सक्यौ भने मन्दिर धाएर भगवान् पुकार्नु पदैन आफ्नै आत्मामा भगवान्लाई पाउनेछौ। तर आज हामी खान नपाएकाहरूलाई दिने चामल ढुड्वामाथि फालिराख्छो, त्यति गरेर पनि हुन्न हामीलाई, भगवान्को शरण पर्न अनि हामीले गरेको सवै पाप पखाल्न भनी धर्म बदल्छौ। आफ्नो भाषा, संस्कार भने देखाउँन गाहो मान्छ्रै। भगवान् एउटा छन् तर आत्मा चोखो हुनेहरू सबैका मनमा बसेका हुन्छन्, नकि भगवान्लाइ यो अनेकौ चर्तिकला हेर्ने फुर्सद छ। तर हामी कठोर छौं, यी नै हुन् हाम्रा आश्चार्य लाग्रा कुरा।

आजको यो एक्काइशौं शताब्दीमा पनि हामी यो अँध्यारो भुमरीमा रुमलिन वाध्य छों अनि त हामी आफैलाई चिन्दैनौ र आफ्नो अस्तित्वलाई भुल्दैछौ।

खोलेर हाम्रा आँखाहरू अव हामी, हाम्रो यो नाजुक चुकेका मौका फेरी पाउनेवाला छैनौ। भनिन्छ, समय परिस्थितिलाई नियालेर हेर्नु पर्ने अवस्था आएको छ। छुट्न लागेका हाम्रा यी सम्बन्धहरूलाई जोड्न आवाश्यक छ। आज पनि हामी यसरी नै टोलाई रह्यौ भने आज

आँउछ तर पर्खदैन । अवश्य पनि यहाँ दुईमत भने हुँदैन तर हामी थाहा पाएका हजारौ कुराहरूलाई ब्यवहारमा उतार्दैनौ यो हाम्रो कमजोरी हो ।

## छीरीयाक्लो 2060 तोसी (साकेला उद्यौली) चाडको

 शुभ उपलक्ष्यमा सिमेभूमे, सुप्तुलु, युडखुलु, दुड्कुलु एवं सुम्निमा पारृहाङले हामी सबैको रक्षा गरून्। ऋषिश्वर सरचु बुसुरु दुमीराई श्रीमती राम्री (रड्कसु) दुमीराई तथा स-परिवार खार्मी-३, निभारे, खोटाङ हालः ढोलाहिंटी-५, ललितपुर


# छीरीयाक्लो $20 ७ 0$ तोसी (साकेला उद्यौली) ढडकुमो चाडको 

शुभ उपलक्ष्यमा सुप्तुलु, युङखुलु एवं सुम्नीमा पारृहाङले हामी सबैको रक्षा गरूत्।
S. Inspector टेक कुमार वाम्बुले राई श्रीमती चलित्र वाम्बुले राई उँबु-ц, दारब, ओखलदुड़ा हालः ललितपुर


## जावोल्लो/घहरीराग्लो श००० तोसी समकला उघौली चाइको

 शुभ अवसरमा सिमेभूमे, सुप्तुलु, युङखुलु एवं सुम्निमा पारूहाङले सबैको रक्षा गरून्।अनिता हदी दुमीराई
तथा स-परिवार
लाम्दिजा-६, हल्खुम, खोटाङ हालः पुरानो बानेश्वर, काठमाडौं

## जावोग्लो/छीरीयाम्लो श००० तोसी (सकला उघौलीी चाइको

 शुभ अवसरमा सिमेभूमे, सुप्तुलु, युङखुलु एवं सुम्मिमा पारूहाङले सबैकों रक्षा गरून्।रहरशेना हदी दुमीराई तथा स-परिवार लाम्दिजा-६, हल्खुम, खोटाड हालः पुरानो बानेश्वर, काठमाडौं


## जावोल्लो/छीरीयाग्लो श००० तोसी (सकला उघौली) चाडको

 शुभ अवसरमा सिमेभमे, सुप्तुलु, युङखुलु एवं सुम्निमा पारूहाङले सबैको रक्षा गरून्।मिना थुलुङ दुमीराई तथा स-परिवार सप्तेश्वर- $\tau$, चिउरीखर्क, खोटाङ हालः सरस्वतीनगर, काठमाडौं

## छीरीयाक्लो $20 ७ 0$ तोसी (सकला उघौली) चाडको शुभ उपलक्ष्यमा सिमेभूमे, सुप्तुलु, युङखुलु एवं सुम्निमा पारूहाङले सबैको रक्षा गरून्।

भीमभक्त दुमीराई<br>तथा श्री धनलक्ष्मी दुमीराई<br>तथा स-परिवार<br>बाक्सिला-४, अड्खा, खोटाङ<br>हालः हल्याण्ड

## छीरीयाम्लो $20 ७ 0$ तोसी (सकला उघौली) चाडको शुभ उपलक्ष्यमा सिमेभूमे, सुप्तुलु, युडखुलु एवं सुम्निमा पारहहाङले सबैको रक्षा गरून्।

 सिह बहादुर सरचु दुमीराई तथा श्री बालसरी (साम्पाङ) दुमीराई तथा स-परिवार पाथेका-8, नाखाम, खोटाङ हालः शान्तिनगर, काठमाडौं
## छीरीयाम्लो $२ ० ७ 0$ तोसी (सकला उघौली) चाडको

 शुभ उपलक्ष्यमा सिमेभूमे, सुप्तुलु, युडखुलु एवं सुम्निमा पारूहाङले सबैको रक्षा गरून्।किल्ल बहादुर वालक्पु दुमीराई
 तथा श्री अमृतशोभा दुमीराई तथा स-परिवार खार्मी-ц, खोटाड हालः बौद्ध, काठमाडौं

## छीरीयाक्लो श०७० तोसी (साकेला उद्यौली) चाडको

 शुभ उपलक्ष्यमा सिमेमूमे, सुप्तुलु, युङखुलु एवं सुम्निमा पारूहाङले हामी सबैको रक्षा गरूत्। मनिकुमार थुलुङ राई भक्तिमाया/मनु (थुलुङ) राई तथा स-परिवार
माक्पा-8, लुम्दु-छुका, खोटाङ हालः नारायणस्थान, काठमाडौं

## छीरीयाक्लो श०७० तोसी (साकेला उद्यौली) चाडको

शुभ कामना तथा दुमी किरात राई फन्सिकिमले आफ्नो मुखपत्र इसिलिमको १५ औं अड्क भाषा विशेषाड़को रूपमा प्रकाशन गर्न लागेकोमा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना । पश़राम साम्पाङ दुमीराई तथा श्रीमती मसिनी दुमीराई तथा स-परिवार धरान-ट, भोटेपुल, सुनसरी

## छीरीयाक्लो श०७० तोसी (साकेला उद्यौली) चाडको

 शुभ अवसरमा सुप्तुलु, युङखुलु एवं सुम्निमा पारूहाङले हामी सबैको रक्षा गरून्। बलराम सरचु दुमीराई राजकुमारी राई खामीं, खोटाड हालः अक्तपुर

## सारसमाचार

## 9 दुमी भाषाको कार्यशाला सम्पन्न

२०७० भदौ $y$ गतेका दिन दुमी किरात राई फन्सीकीमको आयोजनामा एक दिने दुमी भाषाको कार्यशाला सम्पन्न गरिएको छ। किरात राई यायोक्खा किरात भवनको सुम्निमा हल, कोटेश्वरमा सम्पन्न गरिएको उक्त कार्यशालाको मुख्य उद्देश्य दुमी भाषाको संरक्षण, सम्बर्दन र विकासमा जोड दिनु रहेको धियो।

कूल $૪ २$ जना दुमी राईहरूको उपस्थिति रहेको कार्यशालामा धैरैको प्रतिक्रिया भाषा लोप हुन लागेको र यसलाई बचाउन फन्सीकीम कस्सिएर लाग्नुपर्ने बताएका छन् । "भाषा सिक्त खुबै मन त छ, तर इ हाम्रो बेला नै हुर्की सक्यो" कार्यशालामा सहभागी क्या. श्री नैन बहादुर राई $\mathrm{MM}^{2}$ को यो भनाईले पनि भाषा प्रति तमाम दुमीजनको संवेदनशिलता भल्काएको प्रष्ट हुन्छ।

कार्यक्रममा दुमी भाषा बक्ताको संख्या, दुमीको कुल जनसंख्या र कार्यक्रममा उठेको जिज्ञासा आदिको समग्र जानकारी भाषाविद तथा फन्सीकीमका महासचिव नेत्रमणि राईज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने संस्थाले भाषा, संस्कृतिको संरक्षण र प्रबर्द्धनमा लागि परिरहेको र यस कार्यमा सम्पूर्ण दुमिजनको एकता हुनुपर्ने धाराणा अध्यक्ष चुतरभक्त राईले प्रष्ट पार्नु भएको थियो।

दुमी भाषा कार्यशालाको पुरक अंशको रुपमा अनुसन्धाताद्वय श्री नेत्रमणि दुमीराई तथा श्री राजेन्द्र ठोकरले तयार पार्नुभएको दुमी भाषा सर्वेक्षण प्रतिवेदन भाषाविद श्री राजेन्द्र ठोकरले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । समाजभाषावैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्य विगत २०६प सालदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागमार्फत गरिदै आएको र यसै कममा दुमी किरात राई भाषाको सर्वेक्षणको काम गत असार महिनामा सम्पन्न गरिएको जानकारी समेत गराउनु भयो।

## २. साकेला उमौली तथा उद्यौली सम्पन्न

किरात राई यायोक्खा, जिल्ला कार्य समिति,

काठमाडौद्दारा आयोजना गरिएको किरात राईहरूको महान चाड साकेला शिली प्रत्यक उभौली तथा उद्यौली कार्यक्रममा फन्सीकीम तथा दुमकीम, काठमाडौंको समन्वयमा दुमी राईहरूको भव्य उपस्थितिका साथ सम्पन्न गरियो। उक्त साकेला कार्यक्रम काठमाडौंको टुडिखेलमा आयोजना गरिएको थियो। हरेक वर्ष दुई दुई पटक (उभौली र उद्यौली) साकेला शिली प्रस्तुत गदै आइरहेको छ।

## ३. दुमी किरात राई फन्सीकीम पुरस्कृत

किरात राई यायोक्खाको २६औं स्थापना दिवशको अवसरमा दुमी किरात राई फन्सीकीमलाई किरात राई यायोक्खा, छत्र-विष्णु राई कृति सम्मान कोष २०७० द्वारा पुरस्कृत गरिएको छ। किरायाले फन्सीकीमद्धारा प्रकाशित त्रिभाषिक "दुमी-नेपालीअंग्रेजी शब्दकोश, २०६६" सर्वोकृष्ट कृति ठहर गरी कदर-पत्र तथा पुरस्कार राशी ११ हजार रुपैया सहित पुरस्कृत गरिएको छ। सो पुरस्कार राशी संस्थाको दुमी समृद्धि कोषमा राखिएको छ।

## 8. उत्साहपूर्वक २०६ए सालको देउसी भैलो

काठमाडौंमा बसोबास गर्ने दुमीजन तथा अन्य शुभचिन्तकहरूको घरदैलोमा शुभ दिपावली २०६९ सालको अवसर पारी देउसी भैलो कार्यकम उत्साहपूर्वक सम्पन्न गरियो। सो कार्यक्रम काठमाडौं उपत्यकाको महाराजगञ्ज, बुद्धनगर, टिकाथली, दुवाकोट, काँडाघारी, रामहीटी, फुटुङ आदि स्थानहरूमा बसोबासरत दुमीजनको घरआँगनमा खेली ग्रामर कलेज कोटेश्वरको हलमा सम्पन्न गरिएको थियो।

उक्त देउसी भैलो कार्यक्रममा ७३ हजार ९२ रुपैया रकम संकलन भएको र कूल ११ हजार २ सय २ू रुपैया कार्यकम सन्चालनार्थ खर्च कटाई बाँकी रकम रु. ६१, ६६け- संस्थाको खातामा जम्मा गरिएको छ। संकलित सो रकम दुमी बंशावली प्रकाशनमा उपयोग गरिने लक्ष्य रहेको छ।

## विजयादशमी तथा शुल-दीपावली-2060 को

 सुखद उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण ग्रहक तथा शुभचिन्तक महानुभावह®्मा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिंक मंगलमय शुण-कामना व्यक्त गर्दहैं।
# हाड सेकुबा 

धुम्बराहि, शंखपार्क

## हार्दिक शुभकामना

विजयादशमी तथा शुन-दीपावली-2060 को
सुखद उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण ग्राहक तथा शुभचिन्तक महनुभावहख्मा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रातिको हार्दिंक मंगलमय शुण-कामना व्यक्त गरद्धौं।

धराने सेकुवा कर्नर एण्ड तन्दुरी फास्टफुड रेष्टुरेन्ट स्वस्थ, स्वादिष्ट परिकार, शान्त वातावरण हाम्रो विषेशता अनामनगर, काठमाडौं
फोन: ०१-४१०२६३०

## धरानबासी दुमी राईहरूको तेश्रो अधिवेशन सम्पन्न

२०६श मंसिर $९$ गते शनिवारका दिन धरान१९ स्थित हरियाली सामुदायिक भवनमा धरान नगर पालिका र पन्चकन्या गा.वि.स.मा बसोवास गर्ने दुमीराईहरूको बृहत भेलाले "भाषा, वंशावली, धर्म र संस्कृति, बचाई राबौं मिलेर आफ्नै हो सम्पति" भन्ने मूल नाराकासाथ तेश्रो ऐतिहासिक धरान अधिवेशन भव्यताकासाथ सम्पन्न गरेकोछ।

दुमी किरात राई फन्सिकिमका केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्य तथा उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथी आर. एस. एम. पर्जबहादुर दुमीराईबाट उद्घाटन गरिएको सो कार्यक्रमलाई दुमी किरात फन्सिकिमका केन्दीय सदस्य सनतकुमार दुमीराई, बुद्धिजीबि टेकबहादुर दुमीराई, दुमी किरात राई फन्सिकिम, देलकीम, पकलीका अध्यक्ष डम्बर दुमीराई, अमर दुमीराई, लक्ष्यकुमार दुमीराई लगायतका अतिथि वक्ताहरूले सम्मेलन सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। भुमीराज दुमीराईले सन्चालन


गर्नुभएको पहिलो शत्र उद्घाटन कार्यक्रमको सभापतित्व जगतबहादुर दुमीराइले र स्वागत मन्तव्य हर्कबहादुर दुमीराइले गर्तुभएको थियो।
$\gamma$ सदस्थीय अध्यक्ष मण्डलले संचालन गरेको दोश्रो बन्द शत्रमा विगठित समितिका कोषाध्यक्ष कृपा


दुमीराईले पेश गर्नुभएको संस्थाको आयब्यय प्रतिवेदनलाई दुमी प्रतिनिधिहरूद्वारा आवश्यक टिकाटिप्पणी एवं सुभाव सहित अनुमोदन गरिएको थियो।

सो अधिवेशनले जगतबहादुर दुमीराईको अध्यक्षतामा उपाध्यक्ष कृपा दुमीराई, सचिव भुमीराज दुमीराई, सहसचिव मदन दुमीराई, कोषाध्यक्ष दुर्गाबहादुर दुमीराई र सदस्यहरूमा अक्षकुमार दुमीराई, अष्टबहादुर दुमीराई, शान्ति दुमीराई, सुबी दुमीराई, विष्णुमति दुमीराई, दिनेश दुमीराई, सृजना दुमीराई, वीरबहादुर दुमीराई रहेको १४ सदस्यीय नवगठित समितिलाई अध्यक्षमण्डलका अध्यक्ष सनतकुमार दुमीराईले सपथग्रहण गराउनु भएको थियो भने नवनिर्वाचित अध्यक्ष जगतबहादुर दुमीराइले नवगठित समितिको तर्फबाट वचनबद्धता समेत जाहेर गर्नुभएको थियो।

सो अवसरमा धरान $9 \%$ मा कार्यालय एवं साँस्कृतिक भवन निर्माण गर्नको लािि दुमीसँस्थाको नाममा निःशुल्क जग्गा प्रदान गरीसक्नु भएका आर. एस. एम. पर्ज बहादुर दु मीराईलाई विशेष सम्मानकासाथ धन्यवाद प्रस्ताव पारित गरिएको थियो। त्यस्तै गरेर अधिवेशन सफल पार्न आर्थिक, भौतिक र नैतिक सहयोग गर्ने शुभचिन्तक महानुभावहरूप्रति समेत धन्यवाद प्रस्ताव पारित गरिएको थियो।

## केपिलासगढीमा थप जग्गा खरिद र आर्थिक सहयोगदाता महानुभावहरू

केपिलासगढीमा निःशुल्क प्राप्त भएको जग्गामा हतियार राख्ने कोत，सेण्ट्रीपोष्ट，एक जेलखाना，शत्रुलाई छेक्ने खाडलहरू रहेको छ भने यसकै साँधमा रहेको अर्को कित्ता जग्गामा दरबार क्षेत्र，सेनाको परेड खेल्ने मैदान पनि सँगै रहेको छ। तर उत्त जग्गा साक्सिलावासी बस्नेत परिवारहरूको नाममा रहेकाले ऐतिहासिक जग्गाको रुपमा प्लट मिलाउन तथा नसमेटि नहुने भएकाले तीन रोपनी जगगा संस्थाले खरिद गर्नुपर्ने स्थिति रहेको थियो । यसको साथमा किरात राई यायोक्खाले विरोध गर्दागर्दै भोजपुर हतुवागढी सेनाको कब्जामा गइसकेको थियो भने खोटाङ जिल्लाका गढीहरूमा मभुनवागढी पनि किरात राई यायोक्खा तथा दिक्तेलवासीहरूको ठूलो विरोध हुँदाहुँदै सशस्त्र प्रहरीको कब्जामा गई भोगचलन हुन थालेबाट क．सं．विवरण
१．राजकुमार राई，क्यानडा
२．अल्वान स्टकहाउजेन，मेरियन वेट्सटिन र आइजिनी जर्मन
३．धौलवीर राई माक्पा，（अमेरिका）
૪．दुर्गवहादुर राई，बाक्सिला，युके
४．लालबहादुर राई बाक्सिला，यु के
६．खड्गबहादुर राई धरान
७．शिबकुमार राई，काठमाडौं
5．किल्लबहादुर राई खार्मी काठमाडौ
९．असारमनी राई बाक्सिला
१०．अप्सरा राई सिम्पानी
११．विर्खबहादुर राई，बाक्सिला
१२．शुभराज राई，बाक्सिला

रकम रु．
रु．२ぬ，०००।

रु $\vee ०, ० ० \circ$ ।
रु．ฯ१，१०91－
रु．२ぬ，०२ぬ।－
रु．२ぬ，०२ぬ।－
रु．२ぬ，०२ぬ।
रु．२乡०००।
रु． $9 \%, 0001-$
रु．y०001－
रु．y०001－
रु． $2, \%$ ， $01-$
रु． $2,0 y$ 이－

अन्य गढीहरूमा पनि यसको प्रभाव पर्नसक्ने भएकाले यस्तो ऐतिहासिक पुरातात्विक गढीहरूलाई जनताको बलमा संरक्षण गर्नु पर्ने बाध्यता भएकाले उपरोक्त बस्नेत परिवारहरूको नाममा रहेको तीन रोपनी जग्गा रुपैया तीनलाखमा दुमी किरात राई फन्सिकिमको नाममा २०६亏 माघ $\cup$ गते मङ्गलबारका दिन दित्तनेल माल कार्यालयमा राजीनाम पास गरिएको छ। उत्तन जग्गा मिलाउनलाई लगभग दुईवर्ष लागेको थियो । समय लामो लागेको भए तापनि बस्नेत परिवारहरू विशेषगरी टंक बस्नेत，हिरा बस्नेत，वीरबहादुर वस्नेतहरूको सदासयता र दुमी किरात राई फन्सिकिमको जोडबलले यो जग्गा राजीनामा गर्न सफल भएको छ। उक्त जग्गा खरिद गर्न निम्न महानुभावहरूको आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ।

| १३ चतुरभक्त राई，सप्तेश्वर | रु．पू0001 |
| :---: | :---: |
| १४．कविराज राई，बाक्सिला | रु．३०००1－ |
| १\％．जानुका राई，बाक्सिला | रु．२०००।－ |
| १६．दुर्गवहादुर राई बाक्सिला | रु．90001－ |
| १७．धरान दुमकीम | रु． $200001-$ |
| १५．गणेशभक्त राई，सप्तेश्वर | रु．99ち001－ |
| १९．०६द देउसी काठमाडौं（रिजे | ）रु．२९६०६－ |
| २०．क्या．नैन ब．राई，काठमाडौं | रु．900001－ |
| २१．सुजन राई，बाक्सिला | रु．पू०001－ |
| जम्मा | रु．३ち७१३२ |
| खर्च | रु．३१प⿺०० |
| बाकी | रु ७११३२ |

र． 20001
रु．३०००।－
रु．२०००।
रु．q०००।－
रु．प $00001-$
रु． 99 丂००।
रु．२९६०६।－ रु． $900001-$

रु．प०००।
रु．३५७१३२
रु． 394200
रु ७११३२

क.सं. विवरण

| 9 | जगगा खरिद | ३,००,००० |
| :---: | :---: | :---: |
| २ | पास खर्च (अष्ट ब. तर्फ) | १,९०० |
| ३ | यतायात तथा खाना | ३,००० |
|  | बन्धकी फुकुवा (अष्ट ब.) | ३,9०० |
| \% | पास खर्च (क्षेत्री तर्फ) | ६,००० |
| ६ | मल (ज.ध.लाई सोधभर्ना) जम्मा खर्च | १,४०० |

नोट: यसमा बचत मधये रु.३४,०००।- स्थायी लेखा नम्बर, कर तथा अन्य प्रशासनिक खर्च वापत खर्च भएको।

धरानको जग्गा पास
(पर्जबहादुर राईबाट प्राप्त जगगा)
प्राप्ती
क.सं. विवरण रकम
दुम्किम धरान छ,०००
चतुरभक्त राई (सापटी) $ऽ, १ ० ०$
नृप राई (सापटी) १,७००
जम्मा रकम १४,५००
खर्च
पास खर्च १२,०००
यातायात र खाना ३, ५००
जम्मा खर्च १३, ५००

## दुमी किरात राई फन्सिकिम केन्द्रीय कार्य समितिको कार्यालय भवन निर्माण

जग्गादाता चन्द्रहिरिड राईबाट बाक्सिला परिसरमा नि:शुल्क रुपमा प्रदान गरिएको १ रोपनी जग्गामा दुमी किरात राई फन्सिकिम केन्द्रीय कार्य समितिको कार्यालय भवन निर्माणको पहिलो तह पुरा भएको छ। तर कोठा बार्ने, भ्याल ढोका लगाउने, सिमेण्ट प्लास्टर गर्ने, भित्री भूइँ निर्माण गर्ने, ग्राउण्ड सम्याउने जस्ता आन्तरिक संरचना निर्माण गर्ने कार्यहरू बाँकी रहेका छन । आन्तरिक संरचना निर्माणका निमित्त दुमी किरात राई फन्सिकिम हङकङ शाखाले सहयोग गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छौं।

पहिलो स्तरसम्मको कार्यमा निम्न दाता महानुभावहरूबाट सहयोग $र$ खर्च भएको प्राप्त भएको जानकारी गराइन्छ-

संस्थाको तर्फबाट सवै दाता महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद छ।

## गीत

याद छ की छैन ठुली सकलामा नाँचेको
सै सैलाको तालसँगै कम्मर भाँचेको।

हात समाई स्वर मिलाई सकला गीत गाँउदाखेरी मेरो हातमा तिम्रो हात


हर्कधन हयापुले रत्कु दुमी खोटाङ बाक्सिला लाम्दिजा हयापु-१ जोडीएको पाउदाखेरी दुखलाई टाढा राखी सुखै सुख साँचेको याद छ की छैन ठुली सकलामा नाँचेको।

फेरी आज पल्लो हरदेलमा ढोल भ्याम्टा बज्दाखेरी
त्यो साललाई सम्भीएँ म एक्लै बस्दाखेरि उराठ होला परीवेश तिमी त्यहाँ बाँचेको याद छ कि छैन ठुली सकलामा नाचेको।

## अवन निर्माण वापत सहयोग तथा खर्च विवरण： <br> खर्च

क．सं．विवरण

9 जालपा गा．वि．स．
२ बाक्सिला गा．वि．स．
३ सप्तेश्वर गा．वि．स．
$\gamma$ सहयोग रसिदबाट संकलन
4 सुबुकु साकेवा समाज खार्मी
६ चोखुम देल्किम（सिली समूह）
७ जनजागरण युवा विकास मञ्च，जालपा
ᄃ खार्मी निरुटा देल्किम
$\rho$ बिर्ख बहादुर（नक्षो）
$9 ०$ पटनमाया राई（नक्षोमे）
99 देउसी दुर्गबहादुर नेतृत्व
१२ सन्तविर राई，बाक्सिला－ц
१३ कृषि समुदाय，गौरुङटोल
१४ पुरानो देउसी कोष
१४ अल्वान स्टकहाउजेन＋मेरिन
१६ यामकुमार राई
१७ दुमी शब्दकोषको रकमबाट
१५ समिर राई，बाक्सिला
$१ ९$ दान बहादुर राई
२० कृष्ण बहादुर राई，बाक्सिला
२१ दुर्ग बहादुर राई，बक्सिला
२२ छत्र कुमार राई
२३ हरिचन्द्र राई，बाक्सिला
२४ चतुरभक्त राई
२४ जानुका राई，बाक्सिला
२६ बखत ब．राई，बाक्सिला
२७ मौलकुमार राई
२弓 रत्नमणि राई
२९ छत्रकुमार राई（सापटी）
३० दुर्गबहादुर राई（सापटी）
३१ जानुका राई（सापटी）
३२ समिर राई（सापटी）
सापटी सहित जम्मा प्राप्ती

रकम
24,000
50,000
20,000
29,540
400
400
900
100

१，०००
१，०००
६६३
१००
૪，१०२
२२，૪००
y2，000
२ぬ，000
९६，०००
११，०००
११，०००
११，०००
9१，\％००
११，०००
११，०००
१६，०००
у，000
2， 2,00
99000
yy 200
૪о০о
१९，ちけ以
३६९००
२，०००
と२に990

क．सं．विवरण
गारो मिस्त्री ज्याला १७०，०००
रुख खरिद（मनकाजीबाट）१२००
ज्याला（आरा काट्ने）६०००
थाम खरिद ३२००
हिलट्यांक खरिद ६०००
काठ खरिद 500
मसलन्द खर्च ૪६७३
खाजा तथा खाना खर्च ३९९
रोयल्टी（काठ काट्दा）शू००
आर्जुन राईलाई ज्याला ६०，०००
देउसी खर्च ६३६
जितमनि राई ज्याला १२，२००
छाना छाउने ज्याला २，४००
खासिमान ज्याला $\gamma 4,000$
दिपेन्द्रबाट काठ किनेको १५，०००
पाल खरिद，हरिचन्द्र राई १०，०००
बाँस खरिद $9, \% 00$
पूजा खर्च पू००
छाना，काँटी तथा ज्याला १，७६，०००
विविध खर्च ३००२
जम्मा
ц，२戸；9९०
नोट：कुनै तालिकामा खर्च र आम्दानी बरावर देखिएको छ। त्यसको कारण उठाएको रकमले नपुगेको अवस्थामा नपुग रकम बराबर सापटी लिई खर्च गरिएकोले हो। यी सापटी रकमहरु कोषबाट भुक्तानी दिनुपर्पे भए दिने तथा सहयोग उठाएर दिनुपर्ने रकम उठाएर दिने गरी तत्कालका लागि चलाइएका हुन्।

## भूलसुधारः

यस अंकको पृष्ठ नं $\varsigma$ को १३ लाइनमा हुनपर्ने होऔंम्येई भएको पिनीम्येई तथा प्रष्ठ ३३ प्रकाशित शुभकामना सन्देशमा इख बहादुर वालक्पु दुमीराई हुनुपर्नेमा अन्यथा हुन गएको हुँदा सच्याईएको छ। －सम्पादक

दुमी किरात राई फन्सिकिम भवन निर्माणमार्थ दुर्गबहादुर राईको नेतृत्वमा २०६५ कार्तिक २ट गते तिहारको अवसरमा देउसी खेली उठाएको रकमको विवरण：

## आमदानी

| 9．दुर्गबहादुर राई | बाक्सिला | $\xi$ | と9\％1－ | १३．गङ्गाप्रसाद राई | ＂ | $y$. | ६र21－ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| २．मनिप्रसाद राई | ＂ | ＂ | २१О1－ | १४．पदम राई | ＂ | ६ | บ9이－ |
| ३．गणेश राई | ＂ | ＂ | २७О｜－ | १४．विकास राई | ＂ | $\xi$. | 9201－ |
| ४．मनिचन्द्र राई | ＂ | ＂ | २૪ど－ | १६．प्रदीप राई | ＂ | ६ | ३१¢1－ |
| ४．नरदीप राई | ＂ | ＂ | १६О1－ | १७．मौलिधन राई | ＂ | ६ | २००1－ |
| ६．सइनध्वज राई | ＂ | ＂ | २२О | १५．पूर्णबहादुर राई | ＂ | $\xi$ | प̌६О1－ |
| ७．कविराज राई | ＂ | ＂ | ३३००1－ | १९．नौरतमनी राई | ＂ | $\xi$ | १३०1－ |
| 5．भक्तबहादुर राई | ＂ | $\gamma$ | 8yol－ | २०．बीरबल राई | ＂ | $\xi$ | yro－ |
| ९．लोकबहादुर राई | ＂ | $\gamma$ | yool－ | २१．सेरबहादर राई | ＂ | ६ | पूपู1－ |
| १०．धनबहादुर घले | ＂ | $\gamma$ | yoyl－ | २२．चिजमाया राई | ＂ | ६ | y $091-$ |
| ११．जयप्रकाश राई | ＂ | $y$ | y OOl | २३．फूलकुमारी राय | ＂ | ६ | と201－ |
| १२．यधन राई | ＂ | $\gamma$ | yy O | २४．प्रजापति राई | ＂ | छ | 90001－ |
| १२．युひन राई |  |  |  | जम्मा |  |  | १३१०91－ |

छीरीराग्लो येले थो प्र०3 तोसी साकेला उदौली चाइको शुभ अवसरमा सिमेभूमे，सुप्तुलु，युडखुलु एवं सुम्निमा पार्हाङले हामी सबैको रक्षा गरून्।

दिपक खबचु दुमीराई सृजना सत्म दुमीराई तथा
स－परिवार
जालपा，खोटाङ हाल：यु．के．

## विवरण

दुमी किरात राईहरुको ऐतिहासिक, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको संरक्षणका निमित्त अमेरिका निवासी दुमीजन, शुभचिन्तक व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरुबाट हाम्रो अभियानमा समर्थन गैै गर्नुभएको सहयोग विवरण निम्नानुसार छन् :

| SN | Donors Name | State | Amount | Email ID |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Tamu Samaj Boston | MA | \$620.00 | President ,Utsab Gurung utsabtamu@gmail.com |
| 2 | UKROA, New England Chapter |  |  | \$501.00 President, Bishnu Rai bishnurai@gmail.com |
| 3 | Dhaula Bir Rai | MA | \$200.00 | dumee_dbs@yahoo.com |
| 4 | Iswori Bhatta | NH | \$ 100.00 | ishwworipbhatta@hotmail.com |
| 5 | Shanti Rai | MA | \$ 100.00 | shanti_rai28@hotmail.com |
| 6 | Lok Lama | NH | \$ 100.00 | lokblama@hotmail.com |
| 7 | Shiva Rai | NH | \$ 100.00 | shivakrai@live.com |
| 8 | Nanda Rai | CA | \$ 100.00 | Nrrai2002@yahoo.com |
| 9 | Mukti Narayan Rai | NH | \$ 100.00 | muktibk@hotmail.com |
| 10 | Tej Rai | CA | \$ 55.00 | tshamhang@hotmail.com |
| 11 | Rajan Kuthumi | NH | \$ 51.00 | Kuthumi.rai@hotmail.com |
| 12 | Jangbu Sherpa | MA | \$ 50.00 | sangpo8@hotmail.com |
| 13 | Jaya Rai | CT | \$ 50.00 | jkkirat@yahoo.com |
| TotalAmount |  |  | \$2127.00 | Today's Exchange Rate $85.833000=$ |
|  |  | एको | विनिमयद | NPRs 1,82,566/79 अनुसारको रकम |

## 

विशेष अफर वार्विक १飞. $9 \%$

## ब्याज

मृछतो बहता

| अवfy | जगासिक | वाबिक | एकनुष्ठ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| ६ महिना | - | - | 92\% |
| $\bigcirc$ महिना | - | - | 9३\% |
| 9 वर्ष | 99. $24 \%$ | - | 98\% |
| २ वर्ष | १२\% | १२.2\% | 92\% |
| ३ वर्ष | 96\% | 98.2\% | 9६\% |
| $\zeta$ वर्ष | 94\% | $94.2 \%$ | 919\% |
| 4 वर्ष | 9\%\% | १६. $2 \%$ | 95\% |

## भाक्पाली किरात राई सेवा समाजः एक ऋलक

खसाचिं यो 'भाकिरासेस' भनेको सुनिन्छ, यो के भनेको रछन् ?

- 'माक्पाली किरात राई सेवा समाज'।

हन यसको स्थापना भाको चाहिँ कहिले ?

- वि. सं. २०४६ साल भदौ २६ गते बिहिबारका दिन । यो संस्थाको स्थापना भयो कसरी ?
- वि. सं. २०पद साल साउन मासमा माक्पा-३, बेप्ला गाऊँका स्व.सुमन राईको असामयिक निधनको कारण। यसको केही उद्देश्य त पक्कै होला नि ?
- 'बाँच्दाको जन्तीदेखि मर्दाको मलामी’ भनुङ कि ‘कुलमा कुटुम्बदेखि काजमा भाइ' दु:ख-सुखको सारथी बनेको छ 'माकिरासेस'। उसोत भावि दिनहरुमा माक्पा रकाठमाडौं दुबैतिरसमेटैरै सहकार्य गर्ने ठोस उद्देश्य त छदैछ नि । संस्थापक क्रियाशील सदस्य को कति धिए होलान ?
- जम्माजम्मी चारजना (वा घरपरिवार)। आक्कलभुक्कलमा आठ जनासम्म पनि ।
हालमा कति घरपरिवारसदस्यहरु छन् नि ?
- १६ घरपरिवारनियमित, थपमा पाँच समेत गरी जम्माजम्मी २१ घरपरिवार।
यस संस्थामा क कसले सदस्यता लिन पाउँछन् ?
- माक्पा क्षेत्रका सबैथरिराई घरपरिवारहरुले।
'माकिरासेस'को सदस्यता कसरी लिन सकिन्छ ?
- प्रति घरपरिवारमासिक सय रुपैंया कोषमा संकलन गरेरा

संकलित रकम कसरी सदुपयोग गर्ने गरिएको छ कुन्नि ?

- संस्थाको सदस्यहरु वीचमा नै 9 प्रतिशत व्याजदर (मासिक)मा उपयोग गर्ने गरिएको छ।
संकलन गर्ने प्रक्रिया कस्तो छ ?
- हरेक तीन-तीन महिनामा माक्पाली घरपरिवारका किर तत राई सदस्यहरु पूर्व निर्धारित माक्पाली एक सदस्यको घरमा पालैपालो गरी सपरिवारजम्मा भएरखान्तेपिन्तेका साथ गरिन्छ।
त्यसो गर्नुपर्ने चाहिँ किन ?
- हरेक माक्पाली किरात राईको घरपरिवार र

परिवारसदस्यहरु वीच चिनजान तथा नियमित सम्पर्क बढाउन।
2. 'माकिरासेस'को सदस्यता लिने किरात राईहरु के कति थरिछन् ?

- विशेष गरिदुमी रथुलुड थरका राईहरु त्यसदेखि बाहेक नाछिरिड, खालिड, चाम्लिङ आदि ।
'माकिरासेस'ले हालसम्म के कस्ता गतिविधिहरु गदैं आएको छ त ?
- सामुहिक चुल्हो स्थापनार्थ काठमान्डौ जिल्ला विष्णु गाविस स्थित नारायणथानमा जग्गा खरिद गरिसकिएको। - बि.स. २०६द सालदेखि हरेक वर्ष बैसाख $१$ गतेका दिन 'माकिरासेस'का सदस्यहरु लगायत अन्य शुभचिन्तक ईष्टमित्र, नरनाताहरु वीच शुभकामना आदान-प्रदान कार्यक्रम आयोजना गदै आएका छौं।
- माक्पा क्षेत्रबाट बाहिरिएरकाठमाडौं वा देश-विदेशमा र हेका सबै किरात राईहरुसँग सम्पर्क स्थापित गरी सहकार्य गदै आएका छौं।
- बि.सं. २०६६ सालदेखि माक्पाली महिला समूहको अगुवाईमा तिहारमा देउसी-भैलो कार्यक्रमको थालनी गच्यौं।
- देउसी-भैलो कार्यक्रमबाट संकलित रकमको सदुपयोग गरी सामुहिक कार्यको लागि चाहिने मालमत्ता आदि संकलन गरिदै छ।
- हालसालै धीरीयाम्लो (साकेला उभौली) २०७० देखि आवश्यक दाम्बा (ढोल), हर(भ्त्याम्टा), मीर्स्वाम् (चम्मर) आदि संकलन गरी माक्पाली तोसी (साकेला) सीलीको थालनी गरियो।
- माक्पा क्षेत्रको ऐतिहासिक रसास्कृतिक पहिचान संर क्षणको लागि गुरुयोजना बनाउने कार्यमा क्रियाशील र हिआएकाछौं।
- प्रस्तोता: मनिकुमार थुलुङ राई (संस्थापक सदस्य), लुम्दु-छुका, खोटाड, हालः नारायणस्थान, काठमाडौ

इसीलीम समृद्धिकोष सदस्यहर:

| क.सं. | नामावली | जन्मथलो | हालको ठेगाना |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 9. | जगत ब. सरचु बुसुरु दुमीराई तथा बद्धलक्ष्मी दुमीराई | खार्मी ३, निभारे, खोटाङ | सगरमाथाचोक, धरान, सुनसरी |
| २. | ऋषिश्वरसरचु बुसुरु दुमीराई तथा राम्री (रंकास) दमीराई | खार्मी ३, निभारे, खोटाङ | ढोलाहिंटी, ललितपुर |
| ३. | ईखबहादुर लुप्पो दुमीराई | खार्मी-९, खोटाङ | बौद्ध, काठमाडौं |
| $\gamma$ | सिड्न बहादुरसरचु बुसुरु दुमीराई तथा बालसरी (साम्पाङ) दुमीराई | पाथेका-४, नाखाम, खोटाङ | ढोलाहिंटी, ललितपुर |
| $y$ | राम प्रसाद सरचु बुसुरु दुमीराई तथा निरा (चाम्लिङ) दमीराई | पाथेका-४, नाखाम, खोटाङ | शान्तिनगर, काठमाडौं |
| $\xi$. | किल्ल बहादुर लुप्पो दुमीराई तथा अमतशोभा दुमीराई | खार्मी-९, खोटाङ | बौद्ध, काठमाडौं |


| क्र.सं | नामावली | जन्मथलो | हालको ठेगाना |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 9. | अशोकुमार खबचु दुमीराई मन कमारी (साम्पाङ) दुमीराई | जालपा-९, खरबारी, खोटाङ | महाराजगञ्ज, काठमाडौ |
| २. | दिपक खबचु दुमीराई सिर्जना (सत्म) दुमीराई | जालपा-९, खरबारी, खोटाङ | युके |
| $\begin{aligned} & \text { ३. } \\ & \text { ૪. } \end{aligned}$ | विकास हम्रुचु दुमीराई अम्बिका (थुलुङ) दुमीराई | जालपा-४, पुरानोगाऊँ, खोटाङ | नखिपोट, ललितपुर |
| $y$. | महेन्द्र हम्रुचु बुसुरु दुमीराई | जालपा-४, पुरानोगाऊँ, खोटाङ | अष्ट्रेलिया |
| ६. | मौलिथन छाचुड्न छछुपु दुमीराई पासाङ हमच दमीराई | जालपा-द, साबालुङ, खोटाङ | कपन, काठमाडौं |
| क.सं | नामावली | जन्मथलो | हालको ठेगाना |
| 9. | दुर्ग बहादुर रंकासु दुमीराई | बाक्सिला, गैद्रिगाउँ, खोटाङ |  |
| २. | समिर रंकासु दुमीराई | बाक्सिला, सिम्पानी, खोटाङ |  |
|  | तथा लक्ष्मी (साम्पाङ) दुमीराई |  |  |
| ३. | छत्रकुमार लुप्पो दुमीराई | बाक्सिला बजार, खोटाङ |  |
| $\gamma$ | तेजमाया मुरह दुमीराई | बाक्सिला ६ हल्कुम, खोटाङ |  |
| $y$ | सुरेश मुरह बसपा दुमीराई | बाक्सिला ६ हल्कम, खोटाङ |  |
| छ. | राजेश सत्म ब्राक्सुपा दुमीराई | बाक्सिला $y$ अंखा, खोटाङ |  |
| $\bigcirc$. | चन्द्र प्रसाद दुमीराई | बाक्सिला, खोटाङ |  |
| 5. | चाप्चा राई |  | याङफफर्ट जर्मन |



## छीरीराम्लो येले थो प्र००3 तोसी साकेला उदौली़ी चाइको

## शुभ उपलक्ष्यमा सिमेभमे, सुप्तुलु

 युङखुलु एवं सुम्निमा पाह्हाडले हामी सबैको रक्षा गरून्।
## चाच्चा राई फ्रयाड्कफर्ट-जर्मनी




## छीरीयाम्लो 2060 तोसी (साकेला उद्यौली) चाडको शुभ अवसरमा सिमेमूमे, सुप्तुल, युङखुलु एवं सुम्निमा पारूहाङले हामी सबैको रक्षा गरूत्।

दुर्गा बहादुर रंकसु राई जयकुमारी राई तथा स-परिवार बाक्सिला, गैद्रीगाऊँ, खोटाङ छत्र कुमार लुप्पो दुमीराई केशरमति राई तथा स-परिवार बाक्सिला बजार, खोटाङ नृप सत्म दुमीराई सुमिता कोयी राई तथा स-परिवार सप्तेश्वर- $\tau$, चिउरीखर्क, खोटाङ

सनद लुप्पो दुमीराई जयकुमारी दुमीराई तथा स-परिवार सप्तेश्वर- $\tau$, चिउरीखर्क, खोटाङ

समिर रंकसु दुमीराई तथा लक्ष्मी दुमीराई तथा स-परिवार बाक्सिला, सिम्पानी, खोटाङ

चन्द्र प्रसाद दुमीराई तथा स-परिवार बाक्सिला, खोटाङ

पारस दुमीराई बेलु गुरुड राई तथा स-परिवार सप्तेश्वर- $\tau$, चिउरीखक्र, खोटाङ

हरीचन्द्र सत्म दुमीराई
शर्मिला नाछ्हिरीड राई तथा स-परिवार
बक्सिला बजार, बोटाङ
मेघराज सत्म दुमीराई
जीना कुमारी दुमीराई तथा स-परिवार
सम्तेश्वर- $\tau$, तुलसिडटार, खोटाङ
चतुरभक्त सत्म दुमीराई
तथा जानुका (रंकासु) दुमीराई
तथा स-परिवार
सप्तेश्वर- $\tau$, चिउरीखक, खोटाङ हालः तिनकूने, काठमाडौं

राजेश सत्म दुमीराई बाक्सिला-y, अंखा हालः काडमाडौं कुमिन्डे, खोटाङ, हालः ललितपुर तथा प्यारो राई
तथा स-परिवार
खोटाड, हालः ललितपुर

## शब्दकोश विमोचन

## नृप सत्म दुमीराई

दुमी किरात राई फन्सिकिमद्वारा प्रकाशित 'दुमी-नेपाली-अंग्रेजी' शब्दकोश २०६६ भाद्र २६ गते प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति प्राज्ञ 'बैरागी काईला' तीलविक्रम नेम्बाङद्वारा विमोचन गरियो। साँस्कृतिक संस्थान (राष्ट्रिय नाचघर) काठमाडौंमा आयोजित एक भव्य साँस्कृतिक कार्यक्रमका वीच

उपाध्यक्ष श्री ऋषिश्वर राईले स्वागत मन्तव्य राब्नु भएको उक्त कार्यक्रमको उद्घोषण संस्थाका महासचिव नेत्रमणि राई तथा सचिव नृप राईले गर्नुभएको थियो।

दुई चरणमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमको दोसो चरणमा विविध साँस्कृतिक कार्यक्रमका साथ सम्पन्न भएको थियो । दुमकिम काठमाडौंका सचिव मौलिधन राई तथा जीनत राईको उद्घोषणमा दुमीराई कलाकार भाइवहिनीहरू कमश: अनुसा, सन्द्या, रेखा,


विमोचित उक्त कार्यक्रममा शब्दकोश प्रकाशनका निमित्त हरतरहले सहयोग पुन्याउँनु हुने विभिन्न महानुभावहरूलाई प्रमुख अतियि तथा विशेष अतिथिबाट ताम्रपत्रका साथ फेटा ओढाई सम्मान गरिएको थियो। संस्थाका अध्यक्ष श्री चत्तुरभक्त राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा विशेष अतिथि प्रा.डा. नोवलकिशोर, पूर्व साँसद टंक राई, जीतपाल किरात आदि अतिथिहरूले मन्तव्य राख्नु भएको थियो । संस्थाका

प्रिया, चाँदनी, रिहाड्मा, सोनिका, कृष्टोफर, एणड्ड्यू, साहिल, रिवाज दुमीराई तथा सुम्निमा कल्वर सेन्टरका कलाकार भाइवहिनीहरूको मनमोहक नृत्यका साथमा गायक जीतेन राई, सत्यकला राई, सन्तोष दुमी, समला राई, तीर्सना राई, ताया राई, सिम्मा राई, अनिला राई, स्पन्बन (ईश्वर) राई, सुरेश राई तथा शम्भु राई आदिले आफ्ना कर्णप्रिय गीतहरूले दर्शक तथा श्रोताहरूलाई मनोरज्जन प्रदान गर्नुभएको थियो।

## परदेशीको पत्र

## स-परिवार अनि सम्पूर्ण दुमीजन साथै ईष्टमित्रहरूमा मिठो सम्फना ।



आराम छु। साथै आफन्तजनहरूमा पनि आराम कुशलको कामना व्यक्त गर्दै दुई चार शब्दहरू कोरे पठाउदै छु, यो परदेशीको उपहार सम्भी स्वीकारी दिनुहोला।

दुमी किरात राई फन्सीकीमले वार्षिक रुपमा प्रकाशन गर्दै आएको इसीलीम पत्रिका मार्फत् सन्देश प्रवाह गर्न मेरो घरपरिवार तथा सम्पूर्ण दुमीजनलाई दुईचार शब्द लेख्ने प्रयास गरेको छु। खुसी लागेको छ, यो अंकमा मातृभाषा (दुमी) विषेशांक निस्कदै रहेछ। म इसीलीम प्रत्रिका विदेशमा भएपनि प्रकाशन भएका अंकहरू नियमित रुपमा पढ्ने गरेको छु।

धेरै धन कमाई सुख पाउने खोक्रो आशामा अन्जानैमा बाटो बिराइएछ। त्यसैको परिणाम स्वरुप आज उराँठलाग्दो यो मरूभूमिमा अनेकौं कठिनाईहरूसँग पौठेजोरी खेल्दै पीर र व्यथाहरूलाई सहदै मनमनै रूदै आफन्तहरूको यादमा पानी बिनाको माछा सरी छट्पटीदै दिनहरू गुजार्दे छु। क्षितिजपारी बिरानो शहरमा। जहाँ अरू थुप्रै म जस्ता पीडित प्रवासीहरूको घुइँचो छ। तर कसैको मान सम्मान छैन। छ त केवल अपमान मात्र। सुख छैन, बरु दुःख अनि पीडाका साथ जिउन बाध्य हुनु परेको छ।

तैपनि गाउँ घरको खबरले भने मन साह्है हर्षित छ। जताततै सुनौलो विकासको मुलहरू फुटेको कुा अनगिन्ति परिश्रमी हातहरू एक साथ जुटेको कुरा अनि समग्र दुमी परिवारहरू एक जुट भै उठेको कुरा यी सबले खुसी नै खुसी दिलाएको छ। दु:खी केवल एउटै कुराले बनायो, जब सबै युवा बर्गहरू बिदेश पलायन भएका छन्।

जे जसो भएपनि मेरो बारेमा धेरै चिन्ता नमानिदिनु होला। सम्भेर धेरै दुख़ी पनि नबनिदिनु होला। अब चाँडै सधैको लागि बिदेसी माटोलाई त्यागी आफ्नै माटोमा कडा परिश्रम गर्ने अठोटको साथ स्वदेश फकदै छु। सम्पूर्ण दुःख सुखको कुराकानीहरू त्यसैबेला भेटेर गरौंला भन्दै आजलाई यहि बिदा हुन चाहन्छु। सेवा

प्रसाद राई (दुमी छाचुड़)
जालपा $\tau$ खोटाड़
हाल: दोहा, कतार

## प्रतिक्रिया

ईंसिलिमलाई जानकारी पत्र
सम्पादक ज्यू, ईसिलिम पहिलो वर्ष-१, अंक-१ २०४६ मा दुकिराफ केन्द्रिय अथ्यक्ष श्री चतुरभक्त सत्म राईले लेख्नु भएको खोज अनुसन्धानमुलक लेख "दुमि किरात राई : एक चिनारी थर, सामे, पाछा र वंशावली सहित" भन्ने सामे र पाछा सम्बन्धीको तालिकामा दुमि राई भित्रको २१ पाछ्धा ₹ $७$ वटा सामे भित्रको मुरह पाछाको सामे भेक्सुपा-भेक्सुमा लेखिएको छ भने, इसिलिम वर्ष $\varsigma$, अंक ९, २०६३ दुकिराफ केन्द्रीय महासचिव श्री नेत्रमणी दुमि राई को भाषावैज्ञानिक लेख "द दुमि राई पिपल एन्ड देअर ल्याङवोज डेमोग्राफिक, इथ्नोग्राफिक एण्ड लिङगुइसटिक इनफर्मेसन" मा पनि सोही तालिका दोहोरीन गएकोछ। मुरह पाछाको सामे भेक्सुपा-भेक्सुमा नभएर "ब्रस्मि बरस्पा/बसपा-ब्रस्मा/बसमा" हो "भेक्सुपा-भेक्सुमा" चाहि कोयी/कोयु राई भित्रको सामे हो यो सामेलाई चाहि सेर हान्दा/बिदी फुकाउदा/न्वागी गर्दा (नयाँ अन्न पित्रिलाई दिने कार्य) धामी र तायाले फलाक्ने गर्दछन्। किनकि हाम्रो वैबाहिक सम्बन्धको कारण सबै थरी राई जस्तै वाछामा-वाछापा(चाम्लिङ), भेक्सुमा-भेक्सुपा(कोयी/कोयु), थुलुमा-थुलुपा (थुलुङ्), सिरिङमा-सिरिङपा (लिम्बु), सपाहा-मुमाहा (शेर्पा), याड्खुमा-ड्याउखुमा (घर्ती) इत्यादि भनेर फलाकिन्छ।

नोट : आगामी दिनहरूमा यी माथि उल्लेखित सामेहरू गल्ती भएर नदोहोरियोस भन्ने अनुरोध सम्पादक मण्डललाई राख्दै सम्पूर्ण दुमीजन, लगायत भाषाशास्त्री, रिसर्चर सबैमा सादर अनुरोध तथा जानकारी गराउछु।

विनीतः छोलालुखा मुरह ब्रस्मि(ब्रस्मा/बसमा)दुमी
लाम्दिजा-६ हल्खुम

## धन्यवाद छ डम्बरबहादुर सत्म राईलाई

इसिलिम १४ औं अड्कमा माक्पा लुम्दु गएर बसोवास गर्ने सत्म राईहरूको इतिहास तपाईले सुनिराख्नु भएको रहेछ र त्यसलाई वंशावलीसहित प्रस्तुत गर्नु भएकोमा धन्यवाद छ। अर्को एक महत्वपूर्ण तथ्य तपाईले मतिरु दारेगौंडा साउनेबाट गएको र दलसेर राई हाम्रो नजिक भई साइनो चुचु पर्छ भनी खुलाउनु भएकाले यो सड्कलकलाई बेरै अगाडिदेखि परेको एउटा ठूलो अन्यौलता समाप्त भएको छ। अत : आमाको गर्भमा लुम्दु पुग्ने मतिरुको बाबु टिकासु बेलेरुको सहोदर भाई भएको प्रष्ट खुल्न आएको छ। यसरी नै वंशावलीमा छुट हुन पुगेका, जोड्न नसकिएका सबैले आप्नो वंशको खोजीगरी यसरी नै को, कहाँको, नजिक को पर्छ र साइनो को सँग के पर्छ भन्ने प्रष्ट खुलाई वंशावली सङ्कलनमा सहयोग गदै जाने हो भने वंशावली निर्माणमा कुनै कठिनाई पर्ने छैन। यो कर्तव्य सबैलै निर्वाह गरौं। पुन : डम्बर बहादुर राईलाई सहयोगको लारि धन्यवाद छ।
-चतुरमक्त दुमी राई

## बरिष्ठ लोक गायक कल्याण राईका वर्चित गीतहरू Mobile मा Dounload गरी सुन्नुहोस् । सम्पर्क बं. е七0зєзезє兀

| Title | CRBT(NTC) | PRBT(Ncell) |
| :---: | :---: | :---: |
| देश हिमाली | 0130017248 | 6042245 |
| सरगरमाथा करना पोकली | 01300017249 | 6042248 |
| बेसी सालघारी | 0130009799 | 6046819 |
| जिरी माली गाउ | 0160022500 | 60529381 |
| सप्तकोशी | 0160008096 | 6057739 |
| हानी हजुर गाउले | 0130009797 | 6046817 |
| हिमाल चुली | 0130009798 | 6046818 |
| मगमग वास्ता | 0160008095 | 6057738 |
| हाबै रून्जाटार | 0130009983 | 6046820 |
| आमाको आशिष | 0130009984 | 6046821 |



दुमीशब्दकोश विमोचन समारोहमा सकला सिली प्रस्तुत गदैं।


२०६६ भदौ ०य गते दुमीभाषा कार्यशालामा सहभागी दुमीहरु।


दुमीशब्दकोश विमोचन समारोहमा नृत्य प्रस्तुत गदै।


लप्टन पर्ज बहादुर दिमचु दुमीराईवाट धरान-१२ मा फन्सिकिमलाई नि:शुल्क प्रदान गरीएको जमिन।

## छीरीराम्लो $20 ७ 0$ तोसी (साकेला उद्यौली) चाडको

 शुभ अवसरमा सिमेमूमे, सुप्तुलु, युडखुलु एवं सुम्निमा पारहहाङले हामी सबैको रक्षा गरून्। तिस्सुमीहाम धिलुमीहान दुस्पीहान पिपी-चुचु तेतेम्तेते छिचिम् फोपो नोनो पेपेलोलेमा नाना-मेना, किरमे-किकी तपा-पुसाएँ. मित्नुलन्चुवा माराबी सुपत्रछुकुनागोता।

## कोफिहाड्मा रदु जालपा, खर्बारी, खोटाड





इसीलीन अर्धवार्षिक भाषिक पत्रिका

## इसीलीमयो तुम्

इसीलीम ताम खीस्सीबीका १६३ं थोबी हुपाचीम गोता। ताम ख़ीस्सी होपुपो ब्रपोढुबी हम गोता।
भांसोका लाम्लुम १४औं खीस्सी दुमी शब्दकोशपो ढुबी हम्ग।

तेसोका ङा हुक्सा १६औं ख़स्सी दुमी रीदुम हढुमपो ढुबी होता।

इसीलीम दुमी ब्रपो चप्सुलामआ खुचीम १४ थोतुम्बुबी होपुपो नुसीलाम तुना नीरीम गोता।

मका दुमी दुन्कीम दुमी किरात राई फन्सीकीमबी काराचुपो गोआकात्सो यो खुचीम गोता।

नुमुलु सर्सो कारा सीजेक्साहामपो ललुखा का नुमुलु बर्सो यो खुचीम गोता।

तामआ इड्कीलाई दुमो सामफार्सो लामचोइसीना यो आफ्लन्पो गोता।

दुमीसुपो चुचाचा छुनाआ आना ये ढुम्लामपो वाछेवारे घुनाआ,

चप्सा, जेक्सा, नीम्सा का काराचुपो ताम्नो फ्लस्सीबी अलनु आस्सो नुबी लुन्पोयो गोता।

उङ कुपो फीन्तुम नुबी लुन्सोका गोतीम्सा चप्सीलाम बीक्सुक्सा काराबी गोचुरीलाका अलनु।

इसीलीम लास्सीबी बुलुतान्सी प्लक्सा कारा विज्ञापनढ़ाताहाग्बी अलनु ।

ताम इसीलीम दुमीभाषा विशेषाङ्क लाना होपुचाप्सीकोक्सी फ्लक्सा श्री फुलकमल दुमीराई (माक्पा-४, लुन्दु), श्री अनिता दुमीराई (बाक्सिला-६, हल्खुम) काराबी छीलछ्शील।

इसीलीम मीम्हक्सा काराचुवी दुमी किरात राई फन्सीकीम मन इसीलीम कीमनाम अलनु वौडा आक्ता।

सुलाम ढुवा हीयोयो माचाम्नु आस्सोका फन्सीकीम का इसीलीम कीमनाम मीक्तुक्ता।

हुक्सा इसीलीम खीस्सीबी यो तेसोकाङा फ्लखालुक्सा नुगोबीलाका जाःली मुक्ता।

ढुमी रढुहाम्पो मीम्लामपो ढुबी तुम्मुकायो तेसोडा बोलोडा हुक्लुक्ता।

सम्पादकीय (इसीलीमको भनाइ)
इसीलीम यही अंकबाट १५औँ वर्षमा प्रवेश गरेको ₹। यो अंक दुमी मातृभाषा विशेषाङु'को रूपमा आएको छ। जसरी अधिल्लो १४औं अंक दुमी शब्दकोश विशेषाडूको रूपमा आएको थियो।

यसरी नै आगामी १६औं अंक ढुमी संस्कार-संस्कृति विशेषाङ़को रूपमा आउने छ।

इसीलीम ढुमी भाषिक पत्रिकाले बितेका १४ वर्षसम्मना आफ्नो पहिचान राखिनै सकेको छ।

साथमा दुमी संस्था ढुमी किरात राई फन्सीकीमप्रति सबैको भरोसा पनि जागदै गएको छ।

जिज्ञासु पाठकजनको न्यानो माया र गहिरो चासो दिनानुदिन बढ़्दो घ।

यसले हामीलाई अरु बढ़ जिम्मेवार हुन प्रेरित पनि गरेको घ।

ढुमी वंशको उत्तराधिकारी अएको नाताले भनौ वा संस्थाको पहरेदार भएको साइनोले,

लेखक, पाठक, शुमेच्छुकलगायत सबै पक्षको अमूल्य सहयोगप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्दौं।

हाग्रो अनुरोधलाई सहर्ष स्वीकारी महत्वपूर्ण लेखरचना उपलब्ध गराउनुहुने सबैप्रति ऋणी रहने छौं।

इसीलीम प्रकाशनमा आर्थिक सहयोग गरी टेवा पुन्याउनुहुने विज्ञापनदातातहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गदहौं।

यस इसीलीम दुमीभाषा विशेषाङुको लागि भरपूर सहयोग पुन्याउनुहुने श्री फुलकमल दुमीराई (नाक्पा-8, लुम्दु), श्री अनिता दुमीराई (बाक्सिला-६, हल्खुम)लाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौं।

इसीलीम प्रकाशन यात्रामा हाग्रो साथ कायमै रहने अपेक्षा राख्दघौं।

साथमा शुमचच्छुक सबैप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गदछ।

आगामी इसीलीम अंकहरूमा पनि निरन्तर साथ सहयोगको अपेक्षा राख्दशौं।

ढुनी किरात पहिचानका बारेगा अरु सामगी:ृरूका साथ बेलैमा आइपुग्नेषौं।
-सम्पादक

विजया दश़मी तथा शुभ दीपावली २०७० को उपलक्ष्यमा सम्पर्ण नेपालीहरुमा सुख, शान्ति, समृद्धि तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभक्रामना व्यक्त गर्दहौं।

Lic. No. 313/069/060


बुद्धनगर-१०, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं पोष्ट बक्स नं.: १५५७०
 E-mail: fullmoonoverseas@yahoo.com, dumi.pchandra@yahoo.com

विजया दशमी तथा शुभ दीपावली २०७० को उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुख, शान्ति, समृद्धि तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।

Lic. No. 1025/068/069

## Link Star Manpower Services Pvt ttto.

 P.O.Box No. 11972, Gangabu-5, Kathmandu, AyepalTel: +977-1-4357047, 4390309, Fax: +977-1-4363942 E-mail: linkstarmanpower@gmail.com, Web: linkstat.com.np

## विश्वसनीय तथा भरपर्दों वैदेशिक रोजगारीका लागि हामीलाई सम्कनुहोस् ।

विजया दशमी तथा शुल दीपावली २०७० को उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुख, शान्ति, समृद्धि तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।

वैदेशिक रोजगारको
लाणि
परामर्श सेवा कागजी प्रक्रिया भरपर्दों माध्यम छिटो छरितो प्रभावकारी सेवा

## (MHRS MOB Mirar <br> (MHRS) SERVICES PVT. LTD. <br> Govt. Lic. No: 1001/068/069 Your's Reliable HR Recruiting Agency

 Basundhara, Kathmandu, Nepal Tel (Private): +977-9803316226, 9851147006 Tel: +977-1-4381644, Fax: +977-1-4381411E-mail:yadab006@gmail.com (Pvt), mobhirahr@gmail.com (Off) URL: www.mobhirahr.com

१२ महिना वारेन्टी भएका सौर्य उर्जामा आधारित उपकरणहरः:
 नोवाइल चार्ज


सुपथ मूल्य


## सहज प्रयोग



छिटो छरितो

सौर्य बत्ति उत्पादक/वितरक
"अपार सौर्य शक्तिको संयोजन गरी सहायता गरौं।"


पारू पावरलिंक सपोर्ट प्रा. लि. आरुबारी. बौद्ध काठमाडौ पो.ब.नं. : श्२१9
फ्याक्सः + स७७ १ 8飞१५७२६

"सौर्य बत्ति है बालौं, नेपालको हरियाली जोगाऔं ।"


पिपल्स प्रोटेक्सन प्रा. लि. न्यू कोलोनी. सुकेधारा. काठमाडौ. नेपाल फोन न.:- +
 इमेलः jasrajra@ppsnepal.com वेव: www.ppsnepal.com


[^0]:    आगामी इसीलीम अंद $९ \varsigma, ~ २ ० ७ \rho$ मा दुमी संस्काल-संस्कृति विशेषाङूक प्रकाशन गरिंदैछ। सचेत दुमी जनले सो सम्बन्धी खोजमूलक लेल्व रचनाहकु बेलैमा उपलब्ध गराउनु हुन हार्दिक अनुलोध गरिन्छ ।

