

सदिए म गुणदीवी बोजनीगाधलीकी
कथमणि महता यस्संसुतोऽयं ध्रमेए।
—बापूदेव शाल्थी
 दिनछओला । ]

## पूर्णिमा

# [इतिहास-प्रधान त्रेमासिक पत्रिका ] 

सम्पादक-
गौतमवझ्र धज्राचार्य
महेशराज पन्त
प्रकाशक-
भोलानाथ पौडेल
(संशोधन-मरडलद्वारा )
सहयोगीहरू-
देनीप्रसाद भरडारी
शड़रमान राजवंशी
नयनाथ पौडेल
दिनेशराज पन्त

## विषयसू ची

## थी थम महाराजाधिराज गी：िंगययुद्रतिकूम शाहको चित्र ［यस चिक्को परिच ज४ पृद्या हेनृंहोग।］

q3

१．लिच्द्रनिकालका अभिलेग्र्रमा पाइएका
संचत्का अद्ध़का प्रतिलिवि
－नयराज पन्त १—९
२．पाटन सुनधाराको अभिनेन्बम। रहेका राजा
र सं₹न् विषयको विचार
－शङ्कग्मान शाजवंशी ९—१६
३．यत्ते श्वर－मनिनर
४．चौौतारा अगगीचथ भैया
४．＇रचाॅप्रत्यय－नेव।री भाषामा I उटा नयाँ खोज
－भोलानाभ ीौहेले १६－२१
—धनचज्न नख्राचार्य २१—३१
一गौतममबज्र चज्राचार्य ミ२—३६
६．नरभूपाल शाह र पभ्नीनारायया शाहका समयका निशिच्ति संबत् र तिधिमितिहरू－देवीम्रसाः भरहारी ३६－४६
७．प．वाएीविलास पाँडेको दुर्गास्तोत्र－नयनाथ पीडेल $\gamma=-4 \gamma$
5．नेपाल－अंग्रे ज－युद्वको घोपगा नहुंदै अंग्रे जले गरेको युद्दको तयारी
९．लाहोरमा नेपाली बीग्हरू
२०，लिच्छचिकालका अप्रकाशित तीन अभिलेख
—महेराराज पन्त र्૪－६२
—दिनेशाराज पन्त ६३—७० งๆー७३

## （ भाियतविषषयक निबन्ध）

११．त्रिकोएमिति（ ज्योटपन्ति） हाग्रो वक्षच्य
－नयराज पन्त जय－९०
९१

[तांकालिक चिशबाट]

## श्री पू गीर्वायायुन्दविक्रम शाह

जन्म-वि. सं. श亏६४ आनियुन $9 ह$ गते राज्याभिषेक-वि. सं. १दथू फाल्गुन रद गते (डेढ वर्षमा)
मृत्यु-वि. सं १द्ध३ मार्ग = गते ( $₹ \varepsilon$ चषमा)
राज्यकाल-वि. सं. ? こyy-१द७३

## लिच्छहविकालका अभिलेखमा पाइएका संबतूका अङ्कका प्रतिलिपि

—नयराज पन्त

लिन्छुविकालको अधिमासगयानापद्धतिमा ₹ वर्तमान अधिमासगयानादद्धतिमा फरक छ भन्ने कुरा हामीले पूर्शिमाको तेश्रो अङ्षमा सप्रमाए सिद्व गरेका हौं। लिच्छछच्चिकालको संख्यालेखनपद्धतिमा र बर्तमान संख्यालेलनपद्धतिमां फरक ब अन्ने कुरोचाहिं हामीले पूर्यिमाको चारंँ अङ्रमा सप्रमाएा सिद्ध गरेका हौं। लिच्छछकिकालनिर्यायका यी प्रत्येक खुड्किला हुन्। अब हामी लिच्छचिकालका अभिलेखमा दाइएका संवत्का अङ्कका प्रतिलिवि पुर्शामाका पाठकहरूका सामु राख्न चांहनछँं।

लिच्छविकालमा मानदेवदेखि अंशुवर्मीसम्मका शासकका तथा प्रजाका अभिलेखमा संवत्का अॠ एकथरी (शत₹थानदेशि उडेका) पाइन्ब्नन्। अंशुवर्मां ₹ उनीपद्धिका शासकका तथा प्रजाका अभिलेखमा संचत्का अङ्क अर्काथरी (दशस्थानदेखि उठदे गएका) पाइन्दृन्। पहिलाथनी संवत्का
 अभिलेखमा चाहिं अंशुवर्मा मात्र देखापर्छ्रन्। यसरी अंशुवर्माका दुवैथरी संवत् परेका अभिलेख पाइन्छुन्। लिच्छुविकालका सबै अभिलेखका संवत्का अङ्कका प्रतिलिपि पूर्शिमाको एउटै अढ्रमा दिनु पूर्सिमांको सानो शरीर भएकोले संमव भएन। यस कारए मानदेवदेखि उठान गरी अंशुवर्मासम्मका अभिलेखमा पाब्ने पहिलाथरी संवत्का अङ्कका प्रतिलििप पूर्यिमाको यस पाँचौं। अद्ध्रमा प्रकाश गराउने निश्षय गरिएको छु।

संचत्का अङ्कका प्रतिलिपि मान दिनुभन्दा ती संवत्संग सम्बन्ध भएका तिथिमिति बुभाउने वाक्य जम्मै दिनु उपयुक्त संभी यहाँ त्यसै गरिएको \& संवत्का अङ्कमा उठेका वादविवादको समाधानको लागि यति काम गन्नुपरेको हो। यस कारया संवत्का अङ्क र तिथिका अङ्कको जस्ताको तस्तै प्रतिलिपि र अरु त्यससँग सग्बन्ध भएका वाक्यका उताण देवनागरी लिपिमा दिने निश्यय गरिएको छ। गएका अद्क्रमा यहाँ उद्धर शा गरिएका वाक्यका प्राय: अनुबाद परिसकेका ₹ पीद्ध संबत्को निरांय भइसकेपक्कि पनि तिनका अनुवाद दिइने भएकोले अहिले उद्बरा गरिएका वाक्यको अनुवाद यहाँ दिशएको छैन। चाँगुंको मानद़ेवको अभिलेखमा-

( रो ) हिसीनन्न्र्युक्ते चन्द्रमास पुद्वर्तें प्रशास्तेभिजिति
[ २ ]
लाजिमपाटको मानदेवको पालाको नरवमांको अमिलेखमा -


लाजिमपाटको मानदेवकी रानी क्षेमसुन्दरीको अमिलेखमा --

संवत्


ज्येष्ठमासे श्रुक्लप च्ते ड़ि ब


विशाजनगर ट्डु"डालदेनीको मन्दिरको अमिलेखमा-


देखमाटनको मानदेचको पालाको उत्नसंघको अमिलेखमा-


१गुपति पश्रदेनलक्लो अभिलेलमा-

संबन


पशुपतिको मानदेवको पालाको जयलग्मको अभिलेखमा-


लाजिमपाटको मानदेवकी रानी गुएवतीको अभिलेखमा-


पलाख्चोकको मानदेवको पालाको विजयस्वामिनीको अभिलेखमा-
 माघशुक्लपौरर्एामास्याम्

चाँगुको ढोकाको मानदेवको पालाको निरपेच्तको अभिलेखमा-
хส $\mathcal{C H}$ $8 B$ कार्तिके शुक्ल दिव

सूर्यशाटको मानदेवकी छछेरी विजयवतीको अभिलेखमा-


आषाढशुक्ल दिव

थान कोट आदिनारायगाको मन्दि्रको अभिल खमा-
27y 05 mixi igamp

पाउन बाहालुखाको बसन्तदेचको अभिलेखमा-

संवत्


द्वितीयपौषे शुक्लदि़व


जैसीदेवलको वसन्नदेवको अनिलेखमा -


किसिपिंडीको अमिलेखमा-

सं 11


प्रथमाषा(ढ) शुक्ल दशक्याम्

पाटन खपिंकेको वसन्तदेदको अभिलेखमा-
संवत्
3 पैषशुक्ल तिथौ तृतो य स्याम
चौकीटारको बसन्तदेवको अभिलेखमा-


सम64\%
-2THfer
2445
$-249=$ $\qquad$
-24 ${ }^{2} 3_{3}$ $\qquad$
स4 $4=$


क ठमाडौं बहलदोलको अभिलेखमा-

संवत्


द्वितीय अष। (ढ)
चौकीटारकों गएलेन ₹ भौमगुत को अमिलेखमा-

संवत्


देउपाटन i्यागलटोलको गयादेव ₹ मौमगुत्तो पालाको अमिलेखमासंबत्
 चपलीगाउँको गएदेवको अमिलेखमा-


पाटन ज्यासलटोलको अमिलेखमा-

संतत्


पातंगुन शुकल दिवपश्यन्माम

पाटन भीमसेनस्थानको शिवदेन र अंशुवर्मांको अमिलेखमा -
$25 \pi n c)$
भक्षपुर गोलमाढीटोलको शिवदेब ₹ अंशुवर्माकी अभिलेखमा-
 ज्येष्ठशुक्लदिवा दशक्याम्

घर्मसथलीको शिवदेव र अशुवर्मांको अभिलेखमा-

सवत्
 प्रथमाषाढशुक्ल ढ़ वा द्वाद़श्याम्

बूटानीलकसउको शिबदेव र अंचुवर्मांको अभिऐलन्लमा-

- $2 F 3 \pi$

प्र अम षःबशुक्लद्वाद श्याम्

सतुद्नलको. .र अं शुबर्माको अभिलेखमा-

संबत्
प्रथमपौष गुक्ल ड़िवा द्वाद्शयन्
[5]
टोलाको अभिलेखमा-


धर्मरधलीकों अभिलेखमा

## संढंत् <br>  <br> g <br> माघशुक्त्रद्वादश्यान

खोपासीको शिवदेव ₹ अंशुवर्मांको अभिलेखमा-


लेलेको शि₹देच ₹ अंतुजर्मांको अभि तेलमा-

## संवत्

50आश्वयुजशुक्लद्विवा

कान्तिपुर ज्याबहालको अभिलेखमा--

संवत


श्रा(वशा)शुक्लदिवा सप्तम्याम्

मूल शिलालेखका छ्छापा ल्याई तिनै छ्छापाबाट ज्यूँ काल्यूँ गरी संवत्का अङ्कका यी प्रतिलिपि तयार गरिएका हुन्। संशोधन-मएडलको संम्रहमा रहेका छ्वापा प्रतिलिपिको आधारमा यी अङ्कका प्रतिलिपि तयार परिएका हुन् । संशोधन-मरडलको संग्रहमा नरहेका किसिपिँडी, बूढानीलकरठ, सतुद्नल, धर्मरथथली यी चार शिलालेखका प्रतिलिपि वीरपुस्तकालयबाट लिइएका हुन्। टेबहालको मानदेवका पालाको गुहमिन्को अभिलेख्बको प्रतिलिपि लिन अहिले सकिएन। कि.नमने सो अभिलेख

पसलनित्र परेको र मालसाभानले क्रोपिए कोले पनि अहिले त्यसको प्रतिलिखि ल्याउन हामी समथर मएनों। भक्तपुर तुलाछ्छेटोलको शिवदेध ₹ अंशुवर्माको अभिलेखको संवत्को अंक पनि साम्रो नवुभिएकोले ल्याउत्वा सकिएन। यस काममा संशोधन-मएडलका सद्स्यहरूले विशेष गरी शंकरमान राजवंशीले मेरो इच्छा र विचारअनुसार काम गरिदिएका छ्छन्। सबैलाई यथोचित धन्यवाद छ।

## पाटन सुनधाराको अभिलेखमा रहेका राजा ₹ संबतूविषयको विचार

## -शङ्दर्रमान राजवंशी

इतिहासविलयका प्राचीन अभिलेख पढ्द्धा अलिकता मात्र फरक परे पनि आनकोतान फरक परी अर्थको अनर्थ हुन जाने हुन्छ । ंयस कारसा प्राचीन अभिलेख पद्वा लिपिको ज्ञानद्धारा पहिले ठीक ठीकसंग अज्तर पढुनुपई्छं। अनि इतिहासको ज्ञानद्वारा ठीकसंग पाठ टग्याउनुपछ्छे। त्यसपध्कि पढिएको मिति शुद्ध भयो वा भएन भनी पश्वाइ्नको गएएनाद्वारा जाँची हेनुं पर्छ ।

उक्त तरीकाद्वारा जाँची शुद्ध रूपमा प्रकाश गरिएका अभिलेखले इतिहासलाई प्रामारिक गराउँ-
 दिन्छन्न ।

जरत्वै-
(१) $ँ \circ$ नम: शिबाय ।। , अथ श्रीकलिराजवर्ष $४ ४ \circ$ ? श्रीचिक्रमराजव


(४) शरे।। युघराजराजाबिराजभीक्रीयच्चमल्लठाकुरदेवस्य विजयराज्ये शीकीक्रुमारदेवता

(योगी नरहरिनाथज्यूले इतिहास-प्रकाश १ अङ्लको पूह पृष्मा छुभाउनुभएको पाटन सुनधाराको शिलालेखको केही अंश)

यसको टिप्पएी उहाँने यस प्रकारसँग दिनुभएको क्ष -
यो अभिलेब नेपाल ललितपुर नोगलटोल सुनधारादेखि १०-१२ पाइला पूर्वपद्टि भग्न शिवालयकी भूमिकामा उत्तराभिमुख खढा छा $\cdots \cdots$ चारोटा सम्बत अध्रित भएकोले यो अभिलेख साहै
पू० २

## ［90］

 इतिह्हासमा घेरै प्रकाश पर्छ्धं।

यहाँ योगीज्यूले कलिगतसंकत्ष४：？विभमसंवत् $9 \% 8 \%$ साके २₹२४ नेपाली संक्त् प्र२૪ पढ़नुभए को छं।

यसबाट

विकमरांवत् ₹ शकसंवतको अन्तर $=$ १४૪цー－१३२૪＝२२१

देखिन आउँछ।
अब यस विषयमा बिचाश गरिन्छ्ड－
भक्तपुरको दरबारमित्र चोकको भित्तामा रहेको चि．सं．१७६३ को भुपतीन्द्रि म褎ो सुचर्गापच्नमा ४ प्रकारका संवत्हरू यसरी लेखिएका छन्－
＂कलिगताब्द र६०७ विक्रमाब्द १७६३ शाकाबद १६२६ नेपालरंकत् ट२६ ज्येष्यमास＂＂， यस अभिलेखबाट－

कलिगतसंबत् र विक्रमसंवत्को अन्तर $=$ と६०l－१७६३＝३०४४
विक्रमसंवत् र शकसंवत्को अन्तर $=$ १७६३－१६२६＝१३り
विभमसंबत् र नेपाली संवत्को अन्तर $=१ ७ ६ ३-\boxed{\text { २६ }}=$ ह३७
देखिन आउँछ।
भाख्वती नामको उौौतिष पुस्तकमा संवत्का विषयमा यस्तो लेखिएको छ－

कुसयुगाम्बरवन्हिमिछज्फितो गतकलि：किल विक्रमवस्सर：। शरहुताशनचन्द्रवियोजितो भघति शाक Э़हृं चितिमएजले।।
 संवत् हुन्छे।］

देवज्ञशिरोमशिए लन्द्मीपतिले वि．सं． $95 \% \%$ मा बनाएको र्नदीप नामको ध्योतिष पुस्तकको टीकामा संवस्सरका विलयमा दिएको भविष्योत्तरको घचन यस्तो क्－

कुरुवंशोद्यवो राजा कुत्तीपुन्चो युधिघिर：
वेदवेदाभ्ररामाब्दं ३०४४ स्वशकं चालयिष्यति जातेडधर्मे पुना राजा विक्रमार्कों भविष्यति पअ्यत्चिचन्द्रवर्षांशि १३े स्वं शरंक चाल्लयिष्यति शालिखाहो नृपो नाम शक्कराशधने ₹स：
（१）इतिहास संशोधनको प्रमाशय प्रमेय पहिलो मागको १ง\％पृष्ठ तथा ३૪२ पष्ठ हेतुँछोस् ？

 आराषना गन्नें शालिवाहन नामका राजा हुनेहुन्। ]

ताइ्धभा लेलिएको सुमतितश्भ9 नामको ज्यीतिष पुस्तकमा संव्त्का बिषयमा यस्तो लेलिएको छु-

युधिधिम्ममाराजो दुर्याफ्षनस्तयो: वि वा
उमी भजी सहल्न द्वे जर्बन्नु सम्पवर्तति
नन्द्राइज्यं शतापघ्रक्षक्रन्रगुपस्ततो परे
राब्यक्षोति तेनापि द्वाधिंशच्चाधिकं शतम
राजा शूर्तकदेवश्र बैंसतांधि चाध्विनौ





[२०00 वर्षसम्म युधिछिर ₹ दुरोंधनको संबत् चल्ब्ठ। त्यसपष्कि 500 वर्षसम्म नन्दको संबत्

 चल्ब़।

नेषाली संवत्मा ५०२ जोड्नू, शकरंवत् हुन्छ, शकसंवत्मा ३१७ह जोड्नु, कलिगतवर्ष हुन्छ। ]

## यनाबाट

कलिगत ₹ शाकेको अन्तर $=$ युधिश्हिरराज्य|ब्द + नन्दराज्याब्द + चन्द्रुगुराज्जाब्द + शूरकदेव-


यस कारशा शाकेमा ३२७६ जोडेमा कलिगतर्वर्ष हुन्ब।

यस कारश नेपालीसंतत्मा द०० जोहेमा श्ने हुन्छ।
अब विकमसंवत्संग उपदुंक पुधिधिरसंबत्त् आदि गरिएका संवतहर्रका कति कति अन्तर कुन् भन्ने कुरो हतिहासका लागा उपयुक्त हुनाले सो देलाइन्क्छ।

$$
\begin{aligned}
& \text { शाके = बि.सं. - ११У } \\
& \because \quad \text { गतकलि }=\text { शाके }+ \text { ₹१ज } \\
& \therefore \quad=\text { ( वि. सं. }- \text { १३乡) }+ \text { १ २७ع } \\
& =\text { वि. सं. }+ \text { ₹०४४ }
\end{aligned}
$$

(१) यो दुस्तक बीखुप्तकालयमा व।


$$
\text { गतकलि }=\text { नन्द्दंवत् }+2000
$$

$\therefore$ नन्दस्वत् $+2000=$ वि. सं. + ₹०४४

$$
\begin{aligned}
\text { नः्दसंवत् } & =\text { वि. सं. }+ \text { ₹०४४-2000 } \\
& =\text { वि. सं. }+ \text { p0४४ }
\end{aligned}
$$

यस कारय विकमसंबत्मा $90 \gamma ४$ जोडेमा नन्दसंवत् हुन्छ्ध मन्ने सिद्ध हुन्छ।

$$
\text { गतकलि }=\text { चन्द्रगुप्तसंबत् }+2000+500
$$

$\therefore$ चन्द्रगुससंबत् $+2500=$ वि. सं. + ३०४४

$$
\begin{aligned}
\text { चन्द्रगुगसंघत् } & =\text { वि. सं. }+ \text { ३०४४-२500 } \\
& =\text { वि. रां. }+ \text { २४४ }
\end{aligned}
$$

यस कार्या विक्रमखंबतूमा २४४ जोडेमा चन्द्धगुमरांबत् हुन्छ भन्ने सिद्ध हुन्छ।

$$
\text { गतकलि }=\text { शूद्रकदेवरंबत् }+2000+500+932
$$

$\therefore$ शुद्रकदेवसंबत् + २९३२ $=$ वि. रं. + ३०४ं

$$
\begin{aligned}
\text { शूदूकदेवसंकत् } & =\text { वि. रं. }+ \text { ३०४૪-२९३२ } \\
& =\text { वि. रं. }+ \text { ११२ }
\end{aligned}
$$

यस कारशा विक्रमरांवत्मा ११२ जों़ेमा शूद्रकदेवर्शंबत् हुन्छ्ध भन्ने सिद्ध हुन्छ ।

$$
\text { गतकलि }=\text { मानदेवसांवत् }+2000+500+9 \text { १२ }+2 \gamma \vartheta+895
$$

$\therefore$ मानदेवसंंजत्स.३६७ง = वि. सं। + ३०४४

$$
\begin{aligned}
\text { मानदेदसंबत् } & =\text { वि. सं. }+ \text { ३०४૪-३६७७ } \\
& =\text { वि. सं. }-६ ३ ३ ~
\end{aligned}
$$

यस कारए विक्मसंवत्बाट ६३३ घटाएमा मानदेवसंवत् हुन्छ भन्ने सिद्ध हुन्छ।

$$
\text { गतकलि }=\text { नेपालीसंबत् }+2000+500+? 3 \div+2 \gamma s+8 \varepsilon 5+308
$$

$\therefore$ नेपालीसंवत् + ₹हऽ१ = वि, सं. + ३०४४
नेपालीसंवत्= वि. सं. + ३०४४-३हद१
=वि. सं. $-\varepsilon$ ई७
यस कारा विक्रमसंवत्बाट ह३७ घटाएमा नेपालीखंवत् दुन्छु मन्ने सिद्ध हुन्छ ।
इत्यदि प्रमायाबाट वि. सं. ₹ गतकलिको अन्तर ₹०४४ तथा वि. सं. ₹ शक्संबत्को अग्तर

## [97]


योगी नरहरिनाथले त्यस शिलालेखमा गतकलिनर्ष ४४०१ पढ्नुभएको छ। त्यसबाट वि. सं. ल्याउँ दा ४४०१-३०४४ = १३प७ हुन्ब ।

शकसंवत् १३२૪ पढ्नुभएको । त्यसबाट वि. सं. ल्याउँदा १३२૪ + १₹थ= १४乡९ हुन्छा। नेपालीसंवत् पू२४ चैत्रकृष्या अष्टमी पढ्न्भुभएको छ। यहाँ $\div$ अमान्तमानले चैचशुक्लप्रतिपद् बितिसकेको हुँदा वि. सं. र ने. सं. को अन्तर ९३७ द्रुन्धु। त्यसबाट वि. रं. ल्याउ"दा ५२૪+९३७
= १४६१ हुन्छु।
उहॉँले वि. सं. चाहिं १४४ะ पढुनुमएको छ।
यसरी उहाँले प्रकाश गनुं भएको त्यस शिलालेखमा $\gamma$ थरी विक्रमसंबत् हुन आएका छुन्। ती चारे थरी विक्रमसंबत्बाट पझ्षाबन्न गयना गरी हेद्दा आएका पझ्धाद्ञ यस प्रकारका छुन् ।

> वि. सं. १३ थ७ चैर्रकृष्यपच्त्त (अमान्तमानले)

गते वार तिथि घ. प. नच्त्र घ. प. योग घ. प.
वैशाख २० बुध अष्मी ₹३९ श्रवया २६।प७ नुम ૪।१२
वि. सं. १४४४ चैन्रकृष्यापच्त् (अमान्तमानले)
गते चार तिथि घ. प. नच्तन $\begin{array}{ll}\text { घ. प. योग घ. प. }\end{array}$
वेशाब ह मझ्झल अष्टमी ४९।\% उत्तराबाढा ૪२1૪य सिद्धि १९।१द
(३) वि. सं. १४乡९ चैनकृष्रापच्त्त (अमान्तमानले)

गते वार तिथि घ. प. नच्तत्र घ. प. योग घ. प.
वि.सं १४यूद चैन ३० आदिल्य अष्टमी पथरा२६ पूर्वाषाढा १૪।३२ शिब १६। ३२
(૪) वि. रां. १४६१ चैत्रकण्यापच्त् (अमान्तमानले)

गते वार तिथि घ. प. नत्रत्र घ. प. योग घ. प.
वेशाख ९ बृह्पति अष्टमी इदार७ उत्तराषाढा २१1० साघ्य र२ा४१
$\star$ नेपाली संबतको वस्सरारम्भ कार्तिकशुक्लप्रतिपद्देखि हुने ₹ विक्रमसंवत्को धत्सरारम्भ चैत्रशुF्लपतिपद्देखि हुने हुनाले कार्तिकरुक्लप्रतिपद्देखित्रि चैचकृष्या अमावास्या (अमान्तमानले फाल्गुणुकृष्णा अमावास्या) सर्म विकमसंबत् ₹ नेपालीसंवत्को अन्तर ९३६ वर्ष हुठ्छ, अन्यन ९३७ न वर्षको अन्तर हुन्ब।
$\div$ चान्द्रमहीनालाई अमान्तमान ₹ पूर्णान्तमान गरी दुछ किसिमले मानी आएका छुन्। शुक्लवच्चको प्रतिपद्देखि मारम्भ गरी अमावास्यासम्मको महीनालाई अमान्तमानको भन्दछ्डन्। कृष्यापद्द्को प्रतिपद्देखि आरम्भ गरी पूर्याँमासम्मको महीनालाई पूर्शान्तमानको अन्दछ्छन्।

शुक्लपच्तमा दुवे मानबाट एउटे महीना बोलिन्छु। कुर्यापच्तमा भने अमान्तमानले बोलिएको महीनालाई पूर्यांत्तमानले बोल्दा ल्योभन्दा पछ्धि आउने महीनाको नाम पह्छं। नेपालखाल्डका मल्नकालका लेखहर्रमा प्रायः अमान्तमान लेख्ने चलन देखिच्छु।
[ $\mathrm{q}^{\circ}$ ]
 वारदिसंग योगी नरहरिनाथजीले पढनुमएको सो अभिलेल्यमा इहेको पख्वा₹ँको वारादि मिल्दछ्छ। तर उहाँले "युग्रराजराजाधिराजश्रीधीयक्तमल्ल मल्लको जन्म वि. रां, १४६२ मा रमृट्यु वि. रां. १प३弓 मा भएको थियो '। यस कारखा यस वेला यद्त् मल्ल जन्मेके यिएनन् भन्ने स्वध्ट कु। अन हामीले पढेको शिलालेखको पाठ यस प्रकारको कु-
(१) ॐँ नमः शिवाय ॥ अथः ॥ भीकलिगतबर्ष $૪ \% 0 \%$ भीविकमराबव
(२) रू १४६१ भीशकराजवर्ष ३३२६ भ्रीमन्त : नेपालिकः। श्रियोऽस्तु।। संघत् य
(३). २४ चैन्रकृई्या ॥ अष्ट्यायां तिथौ॥ उत्तराबादनचृत्रे॥ साध्ययोगे ॥ बृहस्पतिवा
(४) शरे। युवगाजराजाधिराजश्रीश्रीमज्जयधर्मम मल्ल देवस्य विजयसाज्ये ॥ भीकीकुमारदेवता
(ఖ) चित्ठितश्रीनोगलसथाने $\cdots$
यस शिलालेल्बमा रहेको ‘श्रीभीमज्जयधर्ममल्लदेवस्य विजयनाब्ये’ भन्ने वाक्यको प्रतिलिपिचाहिं यस प्रकारको क-

बिज्य चान्या
चारेधरी संबतका अङ्लका प्रतिलिपिचाहिं यस प्रकारका बन्
$5502 \cdots$
そSD
विकमसंवत्को अद्र

शकसंवत्को अ\%
(१) इतिहाससंशोधन को प्रमाएपपेय पहिलो भागको १४० पुष्ठ हेनुं होस् ।

## 225

बस शिलापश्रमा रहेका अछ्धहरु सुमतितन्न्नामक ताडपत्रमा लेखिएको पुर्तकका अङ्रसंग मिल्धन्। सुमतितन्चका अङ्ञ वर्तमान अङ्क

$$
9
$$

.$\rho$

2 $y$

## 8

६

यस शिलालेखको नेपाली संवतुको एकस्थानी अङ्क सुमतितन्त्रको 8 रांग ₹ शततस्थानी अङ 4．संग मिल्छ।

यस शिलालेखको शकसांबतको एकर्थानी अङ सुमतितन्न्रको ६ संग मिल्छ।
यस शिलालेखको विक्रमसंवत्को एकस्थानी अङ्क सुमतितन्न्को $१$ संग ₹ दशस्थानी अङ्क ६ रंग मिल्छ।

यस शिलालेखको कलिगतनर्ष्रो एकस्थानी अझ सुमतितन्चको $y$ संग र सहसस्थानी अ⿳亠丷厂巾 \＆ संग मिल्ध। कलिगतवर्ष को शतस्थानी अङ अलि अम पैदा गनं कृ तापनि अरु प्रमाएबाट र गराना－ बाट सो अहु $y$ देखिन आउँछ्कु ।

यस कारश्योगी नरहरिनाथज्यूले पढुनुभए को शकसंबत् 9 ₹२४ अशुद्व हो，शुद्ध १₹२६ हो। उद्हॉँले ६ लाई ४ पढ्नुभएको छ।

उहाँले पढ़नुमएको दिकमसंबत़ 9884 अशुद्ध हो，गुद्ध १४६१ हो। उहाँले ？लाई $y$ तथा बलाई है पट्ननेमएको छु

## [१६]

 पनुनुभएक़ो छ तथा पूर्वापरविचार राए नुभएको छेन।

उहाँले पढ्नुभए को राजाको नाम यच्त्र मल्ल अशुद्ध हो, शुद्ध नाम घर्म मल्न हो।
लिविको ₹ इतिहाँसको ख्याल नराखदा यसरी आनकोतान फरक पर्न गएको हो।

## यन्तेश्वर-मन्द्रि

## —मोलानाथ पौडेल

प्राचीन कालदेखि नेपालमा शिव बुद्ध विध्यु देवीहरूको दशंन पूजन गर्नें प्रथा चलेर आइरहेको छ। यसो हुँदा समय समयमा भक्त राजा प्रजाले आभनो अद्धा र.भक्ति भएका ती देवताका
 भक्काए बिगारे तापनि अहिलेसंम पनि विभिन्न कालमा बनेका देवमन्दिरहरू प्रशस्त माश्रामा नेपालउपन्यकामा छुँदेक्रन् ।

अहिलेभन्दा शय डेढ शय वर्षअंघि घहॉँ आएका विदेशी ग्रन्थकारहरुले लेखेका नेपाल उपत्यकाका चि习 हेन्यों भने अहिलेभन्दा उहिले देवमन्दिरहरु भन् घेरे थिए भन्ने थाहा हुन्धे। यसै हुँ दा नेपाल-उत्यका ‘देवताहरकोो घर' 'मन्दिरे मन्दिर भएको प्रदेश' भनी कहलाएको हो।

घार्मिक इतिहासको दृष्टिले तथा वास्तुकलाको इतिहासको। दृष्टिजे यी देवमन्दिरहरु कहिले कसले कुन उद्दे श्यले बनाए, कहिले जीर्शोद्वाग भए आदि कुरा जान्नु आवश्यक छ। परन्तु हाम्रो यहाँ यस विषयमा प्रामालिक रूपमा कुनै विवरा तयार भएको देलिंदिन। यसै हुँदा प्रसिद्ध देवमन्दिर आदिको विषयमा पनि ज्यादे कम कुरा थाहा पाइन्छ । सात आठ वर्ष अगयिसांम काठमाहौंको प्रसिद्ध देवमन्दिर 'जेसीदेवल' कसले बनाएको हो भन्ने कुरासम्म अज्ञात थियो। बल्न अहिले केही वर्ष यता आएर कान्तिपुरका एकजना शक्तिशाली चौतारा (प्रधान मन्च्री) ल लमीनारायया जोशीले सो मन्दिर बनाएका रहेक्छन् भन्ने थाहा भएको छू। यो एउटा उदाहर सासम्म हो। यस्तै अश्रथा अरु देवमन्दि रहरूको विषयमा पनि भइरहेको छ।

नेवाल-उपयक्याका तीन शहरमघध्ये भक्तपुरका कुरा भन् कम मान्रामा प्रकाशमा आएक! छ्बन्। यस कारएा व्यतातिरका कुरा पनि खोजी अध्ययन गरी तिनलाई प्रकाशमा ल्याउनुपरेको छा। भक्तपुरका विषयलाई लिई़ पूर्गामाका गताङ्रहरूमा मैले केही लेखत्तै आएको छु । अन यहाँ भक्तपुर राजदरबारअगाडिको एउटा प्रसिद्ध देवमन्दिरको विषयमा केही लेख्न लागेको न्नु।

भक्तपुर राजदरबारअगाडि घेरै देवमन्दिर छन्। तिनमा चस्सलादेवीको ढुझे देवमन्दिरभन्दा दन्तिएतिर एउटा दुइतले छ्छाना भएको ठूलों देवमन्दिर छ। व्यस देवमन्दिरको भिः माभमा ढुछ़ अलहृरी भएको चारेतिर चारमुख फर्केको मद्वादेशको। मुर्ति क। त्यसभन्दा बाहिरको भित्तामा चारे-

तिर एकेकबटा गरी जभ्मा चारखटा काउका ढोका छन्। बाहिरी भागा। चाहिं चारेतिर तीन तीनवटा गरी जग्मा १२ वटा काठका ढोका छुन्। तिनमष्ये माभ्म्माभका ढोकामाथि एकेक्यटा काठैका तोरखा छुन् । ती तोर्याहरूमा वाहनसमेतका बहा विण्णु महेश्वरहरूका विभिन्न मूर्ति कुँदिएका छन्। माथिको कानेस सनि काठेको छ र ल्यहाँ अनेकन् तामाका सिंहका टाउका टाँसिएका छन् । व्यस्स माथिक्षो तलामा चारेतिर तीन तीनबटा गरी १२ बटा मयाल छन् । माथिल्लों तलामा पनि स्यसै गरी १२ घटे ससाना भयाल छुत् ।

पाटिपिच्छे छछ छुवटा गरी चारपाटामा २४ वटा एकैनासे र चार सुरमां चारवटा गरी जम्मा २₹ घटा टुँड़ाल तल्लो छानामा छुन्। व्यस्ते गरी पाटेपिच्छे चार चारवटा गरी १६ बटा एकेनसे ₹ चार मुरका चारघटा गरी जम्मा २० घटा टुँडाल माथिलो तलाको छ्छानामा छुन 1 यिनमा दुवै तलाका सुग सुरका $\bar{\square}$ वटा टुँडालमा एकैनासका मूर्ति कुँदिएका छुन् । यीबाहेक अर ४० बटा टुँडालमा भने विभिन्न देवताका सुन्दर मुर्ति कुँदिएका छुन्। उक्त दुवै च्छाना किंगटीका छुन्। माथिल्लो छानाको टुप्पामा सुनको जलप लाएके एडटा ठूलो गजूर क्छ।

पशुवतिनायको मन्दिर जस्तै दुइतले छ्छाना, १२ वटा ढोका भएको र महादेवको मुर्ति पनि पशुपतिनाथको जस्तै भएकाले हो कि किन हो, केही मानिस यस देवमन्दिरलाई पशुपतिको मन्दिर भन्दछ्छन् ।

यी देवताको ठीक नाउँ के होला, यस मन्दिरलाई कसले बनायो होला इं्यादि कुरा बुभने इच्छाले यता उता सोघलोज गदैँ जाँदा एक दिन भक्षपुरका उपेन्द्र राज राजोपाष्यायसँग पनि यसबारेको कुरा सोधें। "यी महादेवलाई राजा यऩ मल्लले सथापना गरेका हुन् । त्यसैले यिनको नाउँ यक्षेश्वर्वर रहन गएको हो। यस देवमन्दिरके। शिलापज पनि थियो रे, त्यो कता छ याहा हैन। लर टुइटा सुवराापन त यहीं टाँसिएका छुन् " भनी उहाँले भन्नुभयो र ती दुइटा अभिलेख्न पनि देखाइदिनुभयो।

यस देग्म्नन्दिर का बारेमा बोल्ने सबभन्दा भरपद्दी कुरा यिने दुइटा अभिलेस भएकाले ती तुँचे अभिलेख यहाँ प्रस्तुत गरिन्छुन् ।

तिनमा पहिलो अभिलेख उक्त देबमन्दिरको मिशको दन्तिए होकाको माथिल्लो केलामा दायाँपद्धि टांसिएको छ। यसलाई यच्त मल्लकी रानी कीरित्लन्मीने वि. रां १थ.४४ मा राखेकी हुन्। दोसो चाहिं उक्त ठेलाको वायाँ भागमा टाँसिएको क्ड। यसलाई राजा राय मल्लहरुले बि. सां. १पूथ१ मा सख्बेका हुन्। यी सुवरांपシमा अहिलेसम्म पनि अलि अलि सुनको जलप छंदेदे तापनि दुवै निकै जला भइसकेका कुन् ।

## पहिलो अभिलेख-

9. ॐँ नमः शिवाय ॥ सानंदं चन्द्रमौलिं प्रमथगएाररे: सेवितं पारंतिशं पश्वाख्यं क्योमकेशं त्रिनयनविधृतं, शेषनागेन्द्र-
 यद्तेश्वरेशं ॥

पू० ३
३. श्रीमत्श्रीजययन्तम ब्ननृपते, भर्या परा धर्मिमनी, यद्दै वाद् विधनाभवन्तदेवविभुना, तक्कीतिलळ्मी०्वर्र। सार्घंज्चै-
४. व न पार्यते च गमनं तक्कारनात् कारिता भुयात् स्वामिनमेव मे प्रिय सदा यज्नन्मजन्मान्तरं ॥ श्रीमद्यक्तेश्वरस्या-
\%. लयविमलतरेऽलंकृताकारि ताम्त्रै ब्वंक्नं सिंहाबलिं चेत् पुनरपि चवविंशत् स्वर्खांक्न्न मनोज़ं। चक्क यत्कीतिल-
६. छम्या शिदपुरिगमनाकांच्चया सश्वतं हि, सम्बत् नेपालवंबेंडलगगनरमे, शुक्ल चाषाद सूर्ये ।। योसी श्री-
 रखमल्ल-
5. देश्रसुकृती श्रीवीरनाषायखस्तत्ते बां वरभागिनेय विदित श्रीभिममल्लों नृष:॥ तेषां व्विजयराज्ये दत्तकु-
९. तं ॥ पुनरपि श्रीश्रीक्रीयन्तेश्वरमह्टारकप्रतिदिनर्नानार्थम् तान्न्रघ्षटिटघटमेकं पोष्पारोहनार्थं ताः्रघ-
 पाटमेक
9१. १ चिपिटिका कुड़बमेक १ देवस्यार्ये उपढोकनार्थ दुहान्तेत्र द्रादशरोपर्नां ?२ गोष्शीकृतेन सम्प्रदत्तम्, तक्ते-
१२. 习स्य प्रतिवार्षिकधान्यन्वृद्विना एतत्कर्त०्यं।। अनेनापि च पुसयेन भुयाच शुभमझ्गलं। कीरिलद्यनाश्च चान्नेषु
१३. प्राप्नुयात् शिक्मन्दिरं ॥ ये भूमिपालाः परिपालयंति बद्दर्शनानां स्थितिमादिमूता। ते व्याधिमुक्ता जयमाप्नु-
१४. वन्तु प्रयान्तु चान्ते विनुधेन्द्रलोकं। श्रेयोस्तु संब्त् ६०७ आवाढगुक्लस्तम्यां तियी शुभमस्तु सर्वदा ॥
अनुवाद

आनन्द्दपूर्वक ₹हनुभएका शिरमा चन्द्रमा भएका प्रमथगखाले सेवा गरिएका पाँच मुख भएका तीन ऑखा भएका ठाड़ा केश भएका शेषनाग को गहना लाएका इन्द्र कुवेर ब्रहा वरुखाहरूले ढोंगिएका धर्ममा रहेका विष्यु साथमा भएका कल्यागा गरिदिने सत्रे हर हर्ने पार्वतीका पति यच्चेश्वर महादेवलाई ढोग्दन्क्ष :

श्रीभ्रीजययज्त मल्ल राजाका रानी ठूला धर्माव्मा चीर्तिलद्दमी देदको खेलले गदी़ विधवा हुनु भयो। देवके खेलले उहाँ सती जान पाउनु भएन । त्यस कारएा जन्मान्तरसम्ममा पनि आफ्नो पतिको मनपनं भइरूँ" भनेर श्रीयन्ते द्वरको सफा मन्दिरमा तामाका सिंहका टाउकाहरु बनाउन लाउनुभयो। फेरि उहाँ कीर्तिल६मीले शिब्लोक जान पाऊँ भन्ने अमिलाषाले ₹४ वटा सुनका सिंद्हका टाउका बनाउन् लाउनुभयो। ने. सं. छ६०७ (वि. रं. श४४૪૪) आघाढ शूक्ल सतमी।

नेपाल का सजा औजयरमय मल्लदेब, उहाँका माहिला भाइ अमुरनारसंग बलिया औरत्न मल्ल देव,
 हरूका विजयराजयमा दान गरियो।

श्रीभ्रीश्रीय द्वेश्वर महादेकको नित्य रनानका लागिएडटा तामाको गामो, फूल चढाउन एडटा तामाके। थाली [चढाउन भयो।] निल्य पूजा गर्ग फून अन्त्रताहरका लागि ₹ प्रतिसंकान्तिमा पञ्वामृतस्ननान गराउन एक कहतारा दही र एक कुछखा चिउरा नैवेद्र चढाउनाका लागि दुहको जगा ?२ रोपनी गूठी राखियो। व्यस जगगाको सालसालको बालीले यो काम गर्नूं ।

यस पुरग्यले कीर्तिंल६मीको कल्बाय होओस्। पह्ठि उहाँलाई शिवलोक मिलोस् ।
जुन राजाहरू पहित़्ेदेखि चलेर आएको $\cdot$ स्थिति कायम राख्नछन, तिनीहरूलाई रोगव्याधि नपरून् । तिनीहरूको जय होस , पद्छि तिनीहरू शिबलोक पुगून् ।
ने. सं. छे०७ (वि. सं. २४४૪) आबाद जुक़त सतमी।

## दोोस्रो अभिलेख-

१. ₹्रस्ति ॥ श्रीभ्रीभ्रीय केश्वर्व मड्टारकसके, प्रतिदिन निस्तरपे यकें निमितिन, श्रीभीजयरायमल्लदेव प्रभु ठाक्रुर्ट्वं प्रमुखन
२. त्रिपुरराजकुलस, बिज्याक्व ठाकुरलांक समस्तसनं, गुठि चिनकं, तंवस्तासन टास्यं चोंस्यं तया निस्तरपं यंने भाबा खते गुठि खनिमं
३. टोल, रचि कस्त, टुयलाछे होल, रथन, तिप्रक्छछें टोल, हर्षराज योलं टोल, ब्रुद, क्वाह्छें टोल, जोपचि महिक, गोलमंडो टोल हेर साहु
४. प्वंड़ं लान्कें टोल डोप, वनिमं टोल जबराज \| \| थ्चते गुडिन दानपःस सासनस चोस्यं तक्त प्रतिदिन निस्तरपेनो वर्शंबादन पर्व्वा
4. वंनि प्रीतवर्ष निस्तरपेनो अछेद्रे्र याङन निस्तर्ं यनेमाल दाननच्र सासनस चोस्यंतक्व मनिस्तरपं छेद्र याकाले लोभामोहो
६. याकाले श्रीश्रीश्रीयन्तेश्वरस निग्रह, व्रह्लहथ्या आदिन' पंचमाहापातक लाक छेद्र मयास्य लोभामोह मयास्यं निस्तरपं यंकाले
७. उत्तोत्तर, पुन भाला ध्वसपोल ठाकुरुलोक समस्त, थन थेथे कचाड जुस्यं थंध्या क्वथ्या त्या बु जुस्यं वंकाले, थ्वते गुठिलोकया पु
 कुलया, ठाफुग्लोकन गुन-
९. हों ₹ंयं धंचते गुठीलोकस घटानघट गुठि जुटोले त्या ब्वु दयकं ङयाकि षलकि माङन, विठिवाहा मालक अप्ररांन जुकाले, श्रीश्री
१०. भीयन्तेश्वरस निग्रह, बहहहथ्या आदिन पंचमहापातक लाक ध्वते गुठिया घटानघटघाटोले गुठि निभ्तरपेमाल, मनिस्तरपे धा-
[20]
 मूल यं कुलिलक येटाचा मातान
१२. न सहित, च्चन्छें लिक₹ लिविन सहित बु एकतन, नेसरनो खुय क्न्नशये च्लत्या बो ₹६७ C दंम ₹४ बढनंदेशया सीब़ि प्यंड चेतकरपनिस-
१३. के काय ध्वते बु पेचकेनो ठोयनो हेनाहेनमटेच,गुठि सम्वधारन तुटेव पुन भाखा श्द देदलस निस्तपक्ष, गुठिन ठाकुरलोकसके
१४. वापं कास्यं गाम, क्वाउ कास्यं भंढ़िरि जुर्यं राजसेक निस्तरपे मटेव॥ श्रो योस्तु संबत्त् ६९. भाद्रपदशुक्लचतुर्य्यान्तिथी शुभ॥॥

## अनुस्वाद

स्खस्ति भीभ्रीभ्रीयच्तेश्वर महादेवको गर्नु पर्ने निल्यपूजा चलाउनका लागि श्रीश्रीजयराय मल्ल देव ठाकुर समेत त्रिपुरराजद्रबारमा बस्तुभएका।सबे राजाहरूले गूठंt बनाई तामपन्न गरी टाँस्न लाउनुभएको व्यवस्थाको बेहोरा -

यसका गुठियारहरु--सनिमं (लौमा) टोलका गचि कर्त, तुयलाब्ं ( तुलाछ̈ं) टोलका रथन, तिप्र干छछं (सुकुलढोका) टोलका हर्षराज, योलं टोलका लुटु, क्ताबंं टोलका जोपचि मडिक, गोलमएछो (गोलमाढी) टोलका हेर साहू, प्वंडुलाबं टोलका डोप, खनिमं (लौमा) टेलका जलराज, यति गुठियारहरूले दानपःमा सनदमा लेखिएअनुसार नित्यपूजा गराउनुपर्छ्ध। घंब्षन्धन पर्वपूजाहरू प्रतिवर्ष कंत्त फरक नपारीकन चलाउनुपर्की। दानपन्न सनदमा लेखिएवमंजि़म नगरी फरक पारी. लोभानि पापानि गरे भने श्रीभ्रीश्रीयच्तेश्वरको कुछाष्टि ब्रहहहलया आदि पश्खमहापातक लागच्छ। फरक नपारी लोभानि पापानि नगरी चलाए भने उत्तरोत्तर [वृद्वि हुन्बु।]

अर्कों बेहोग।-यहाँ राजाहरूमा परस्परमा कलह भई तल माथि हार-जित हुन गयो भने पनि यी गुडियारप्रति • हार-जितकां असर नपनें गरी ङ्याकि? खलकि? विथिबहा ? + माकी गरी निगाह गरियो । यहाँ त्रिपुरराजकुलका तीनजना राजाहरूले गुडियार प्रति $\cdots \cdots$ तलमाथि पारी ङगयकि? खलकि ? विधिवहा ? लागु गरी निगाह नगन्नु भएमा श्रीभ्रीभ्रीय क्षेश्वरको कृहष्टि घ्वहहहत्या आदि पझ्वमहापातक लाग्छ । यी गुठियारहरूले ……गूठी चलाउनुपर्छं। चलाउन सक्तिन भन्न पाइंदेन।

* चोक सहितका यी घरहरू तथा २६७ई जगगा ₹ २४ दंम मक्रपुरका सखि? प्यंड ? चेतकर ? हुरूँँग लिनु। … यी जग्गामा तल-माथि पार्न पांद्वैन। गुठियारह्रूले हेरचाह गनुंपर्छ ।
+ थी कुने करविशेषलाईई बुभाउने शब्द हुन्, भने जस्तो देखिन्ब्र। यस विघयमा प्रमाश पाइएपक्छि विचार गरिनेछ।
* घहाँ दिएएको घरको नावो सम्बन्धी शब्दको ठीक: अर्थ लाग्न सकेको केन।

अर्को बेहोर－यो मन्दिरमा नियुक्त गुठियारहर्लि．राजाहरूबाट वृत्ति लिएँ गाँ亏ँ किल्ला लिई भंडारे भई सरकारी जागीर खान हुँदैन । ने．सं．६१४（ वि．सं．१थथ१）भाद्र शुक्ल चतुर्थी ｜गुभ ॥

जसले महादेच स्थापना गन्यो，अथवा जसको नाउँमा सो सथापना भएको हो，त्यसेको नाउँमा सो महादेवको नाउँ राख्ने चलन प्राचीन कालदेलित चलेर आएको पाइन्छु। यस कारएा यी यद्वेश्वर मह्दादेवको रांबन्ध यन्त मल्लसंग छ भन्ने स्पष्ट छ। यी महादेवको सथापना गदी राखेको अमिलेख नपाइएको हुँदा निश्यित रूपमा यसको सथापनाबारेमा लेख्न सकिंदेन तापनि यन्त्र मल्ल स्वर्ग भएको लगत्रै उनकी रानी कीतिंलद्मीले राखेको ख्वर्शपः्मा सो देवताको स्थापना भइसकेको उल्लेख भएको ₹ यच्त् मल्लले सो मूर्तिं ₹थापना गरेका हुन् भन्ने किंवदन्ती भक्षपुर्रतिर चलेर आएको पाइने दुनाले यी यक्षेश्वरको स्थापना यद्त मल्लद्बारा नै भएको हो कि भन्ने देखिन्छ । सो किंबदन्ती यस प्रकारको छ－
＂राजा यच्च मल्ल प्रतिदिन पशुपतिनाथको दर्शान गरेर मात्र खाने गर्दथे।एक दिन वर्षाको समयमा वाग्मतीमा टूलो बाढ़ी आएकोले यच्त मल्लले वाग्मती तर्श सकेनन्। त्यसैले त्यस दिन उनी पशुपति－ नाथको दर्शन नगरी भ干्तपुरदरबारमै फर्के। तर पशुपतिनाथको दर्शन गर्न नपाएको हुँदा त्यस दिन उनी निराहार बसे। ं्यसे रातको। सपनामा राजालाई पसुपतिनाथको दर्शन मिल्यो।＂अबदेखि यसरी दु！ब गरेर तिमीले यहाँसम्म आउनुपद्दैन，भक्षपुरमे मेरो मूर्ति सथापना गरी दर्शन गर्ने गर＂ भन्ने पशुपतिनाथबाढ सपनामा आज्ञा मिल्यो। व्यसपकि पशुपतिनाथको आज़ाबमोजिम यच्त मल्लले यस देवमन्दिरलाई बनाई महादेव सथापना गरे ।＂

यस यन्देश्वर को मन्द्रिमा नित्यणुजा पर्वपूजा आदि केही चल्दै आएको क्छ तापनि मन्दिर ₹ मृत्तिको शोभा व्यत्ति को कायम हुन सकेको हैने। भित्ता मैला भएका र टुं डाल आदिका काठका नूनिंहरूका
 तापनि यस मन्दिर्मा काठमा कुंदिएका विभिल्न कुरा काषकलाका हष्टिले दर्शनीय ₹ मनन गर्न लायकका छन ।

## －II－

## चौतारा भगीरथ भैया

## —धनवज्र्र बज्राचार्य

मल्लकालमा नेवाल－उपत्यकामा चलेको राजतः्习－शासनप्रशालीमा ₹ अन्यन्न चलेको राजतन्न－ शासनप्रखालीमा केही भिन्नता थियो । यहाँ एक राजापछ्छि उनका जेठा छोरा मांन राजा बन्ने चलन थिएन । एक राजापढ्धि उनका जति छोरा थिए，प्रायः ती सबैको संयुक्त शासन यहाँ चल्द्ध्यो। कहिलेकहीं दौहित्र（ छोराका छोरा）पनि संयुक्त रूपमा शासक बनाइन्थे। नेपाल－ उपल्यकाको मध्यकालको इतिहासमा यस्तो संयुक्त शासनपद्धतिको सुदको शेरे पहिलेदेखि

पाहन्छक $\div$ बापनि स्थिति मल्लपन्धिको इंतिहासमा मान्रविचार पुं्याए पनि यो कुरा स्पष्ट बुभिनक।
वि. स. श४थ२ मा स्थिति मल्लको मृल्यु भस्पछ्छि उनका तीन जना छोोरा घर्म मल्ल उ्योर्तिमल्ल कीतिं मल्लको संयुक्त शासन चल्यो। पछि माहिला ज्योतिर्मल्लले राज्यमा एकाधिकार जमाए। ज्योतिर्मल्लपच्छि केही काल उनका दुइ छोर। यन्त्त मल्ल ₹ जीव मल्लले मिली राज्य गरे। पीछ्धि जेठा यत्त मल्लको मान्र एकलौटी रज्य कायम भयो। यक्त मल्लपद्कि उनका छोरा राय मल्ल रत्न मल्ल स्खा मल्ल राम मल्लहरको र यत्त मल्लका दौहि习 मीम मल्लको संयुक्त शासन चल्यो। पवि यिनीहरुको कलहले राज्य टुक्कियों र नेपाल-उपन्यकाको राज्यक्षेचमिन्नै तीन चार राज्य खड़ा भए +1 यी तीन चाग सज्य खड़ा भएपक्धि तिनमा पनि यस्तै शासनपद्धति कायम रहो।

यसरी संभुक्त शासन चलेको देखिन्क्क तापनि यिनीहरुको अधिकारविभाजन, कार्यविभाजन मुएको मने कुने उल्लेख पाइएको छैन। यसेले यिनीहरूमा जो बाठा हुन्थे, fिनले नै अरूलाई अँघ्याई एकलैटी पार्दथे।

मल्लकालमा नेपाल-उपत्यकामा चलेको शासनपद्वति अन्तको एकराजतन्त्र-शासनपरशालीभन्दा अलिकता। फरक थियो तापनि ‘राजव्यसन’ बाट उपन्न हुने कमजोरी तर्व भने यहाँ 5 नि प्रशभ्त थियो। यसो हुँ दा गदीनशीन राजालाई अँठ्याई शासनको बागछोर आभनो हातमा पार्न मन्द्री भाइादारहरूमा हान थाप, काटमार चलिरहन्थ्यो। हाम्रा प्रचलित वंशावली आडि मान्र पद्दा यस वेला प्रायः राजव्यसन' नपरको जस्तो भान हाम्रो मनमा पर्छं। परन्तु यो कुरा संय होइन। वंशावली-संग्रहकारहरूको घटनाको वर्एान गनें हट्टिकोए नै भिन्न भएको र पाहन्ने जति सामानको पनि टीक ठीक उपयोग नगरी लेखिएको हुनाले त्यसो भएन्को हो।

कान्तिपुरमा प्रताप मल्लको मृत्युपक्कि ठूलो 'राजब्यसन' खछा भएको थियो। च्यस चेला गद्दीनशीन राजाको नामोल्लेखसम्म नगरी सारा राज्य मेरो इशाराअनुसार चलिर्हेको की मनी लेखाउने चौतारा (प्रधान मन्न्री ) विकुटि, टकमा राजाको साथे आभनो। पनि नाउ" कुँ दाई राजकीय ठाँटबाँट-
$\div$ ललितपुर त्यागलटोल गचाननीको ने. सं.१₹२ (वि. सं. १०६९) को शिलालेखमा'राज्ये पुएयमलङङकृतय श्रा धिः श्रीद्रद्रदेवो नृप: साधुम्रातृजपुअधव्मंशिरातिश्रीमोजदेशोपि राट् । तावेतौ शशिभार्करोपम तिथौ सन्दर्शकालेहनि नेपाले गहनारविन्दक्रु सुदभीलालिताख्ये पुरे ।।" ( 'अमिलेख संग्रह' ह भागको ₹४-₹y पृष्ठमा यो अभिलेख छापिएको छ।)
[धर्मावमा, कीति फैलिएका राजा रद्रदेव ₹ (उहाँका) असल भतिजा, धर्मावमा भोजदेवको विजयराज्यमा कमलपोबरीहरू भएको ललितपुरमा (यी देशताको स्थापना गरियो)। अमावस्याको दिनमा चन्द्र र सूर्य मैं नेवालमा उहाँ दुइजना राजा मिलेर रहनुभएको छ। ]

यस्तो लेखिएको क। यसबाट यस वेला (वि. सां. $90 ६ ९$ तिर) काका भतिजाको संयुक्त शासन चलेको थियो भन्ने बुमिकन्छ। यस्ता उदाहराए अरु पनि पाइन्छुन्।

+ '₹₹तिहास-संशोधन को प्रमाशा प्रमेय' को ३ द-૪२, १३३-१४० पृष्ठ हेनु होस्।

सँग बस्ने चौतारा लच्मीनारायया जोशी आदि कसरी शासनमा एकाधिकार जमाई हती－करी भएका विए भन्ने कुरा प्रक्राशना आँसकेको छ $\times 1$ यसै गरी भक्त，पुरमा पनि चाँदशेख़ $\div$ भागिरामहरू हर्ता－कर्तांका रुभमा देलापरेका थिए भन्ने कुरा केही प्रकाशमा आइसकेको छ। यस निबन्धमा लतितपुरका एक जना शक्तिशाली चौतारा＇भगीरथ भैया＇को बारेमा केही लेख्न लागेको छुु।

शिवसिंह मल्लले एक पारेको कान्तिपुर र ललितपुर राज्यलाई उनीपछि उनका दुइ नाति लद्६ीनरसिंह र सिद्विनरसिंहले वि，सं．१६७ 9 फान्गुन १२ गने सन्धि गरी फेरि विधिक्त दुइ ख्वतन्न्न राज्यको रूपमा परिएतं गरे三। यस घटनाने नेपाल－उपत्यकाको राजकाजमा निके परिवर्तन ल्यायो। लच्दमीनरसिंहको कमजोरीबाट फाइदा लिई सिद्धिनरसिंतको पत्तले यो सन्धि मराएको चियो। यसपछ्कि सिद्धिनरसिहको शाबनकालमा ललितपुर राउय बलियो हुँदै गयो। यो देली कान्तिपुरका भारादार－ हरू जल्न लागेका थिए। यसो हुँदा मौका पायो कि ललितपुरलाई अँँ्याउनुपर्छ मन्ने कान्ति－ पुरेहरूको सुर थिगो। वालककालदेखि यरतै अवस्थामा हुर्केका प्रताप मल्ल समर्थ हुँदै आएपकि कान्तितुर र ललितनुरको ₹पर्धा भन् बढ़द्दै गयो र यसले बराबर युद्वको रूप लिन थाल्यो। कान्तिपुर ₹
$\times$ इतिहास－संशोधनको प्रमाय प्रमेगको २₹७－४7，२७३－ら४ पृष्ट हेनु होस्।
$\div$ जगत्पकाश मल्लको शासनकालमा मन्च्री चाँदशेबर हर्ताकर्ता भएका थिए भन्ने कुरा भक्तपुर खौमाटोलको ने．रं．एॅध（वि．रां．१ษ२₹）को शिलालेखमा जगः्प्रकाश मल्लको मुखबाट चाँदशेखरको बारेमा निकाल्न लाइएका यी वाक्यले प्रकट गब्धैन－
＂जेहि मोरि जिवतुल，चन्द्र शोलरसमिंह सेहि＇．．
चाँदशेखरसिंद्ध तुअतुल नहि जन，मोरि हृदि वो $\overline{\text { हैह }}$ विराजे।
स्वप्रायोपमचंद्रशे बर बरामाल्याग्रखीद्त्तया，
र习गर्गाखानुलनीलनीरजदशम मध्येपदाच्चिएयया।
आव्मानं स जगत्वकाशनृपतिवर्बीरोडन्नपूर्खांख्यय।
मेने नाम कलज्वन्तमनया सद्वृत्तया कान्तया।।＂
（अभिले लसांघह ७ भागको २१－२३ पृष्यमा यो अभिलेख क्धापिएको छ। ）
［ जुन मेरा प्राशतुल्य चक्रन ，तिनै चन्द्रशेखरसिंहले ．．．हे चाँदशेखरसिंह तिमी बराबर अरू कसैले मेोो दृदगमा स्थान पाएको छैन। आपना प्राएा जस्ता चन्द्रशेलर मुख्य मन्चीले स्वर्ग जानका लारि कन्यादान दिद्टएकी，नील कमल जस्तो राम्रा आँखा मएकी，＇अअर्कांको मनअनुसाए चल्न जान्ने，असल चालचलन भएकी यी अन्नपूपूरी रानीद्दारा वीर राजा जगत्र्रकाशले आफूलाई गृहर्थी संमानुभएको छ। ］

जगप्रकाश मल्लका अरू अभिलेखबाट पनि चॉदशेखरकों शत्तिको परिचय पाइन्क्ठ। जगत्प्रकाशको साथै चाँदशेखरको समेत नाउँ कुँ दिएको दे स．७ ७२ को एउटा सुकी श्रीहेमराज शाक्यको संग्रहमा छु। यसबाट पनि चॉदशेखर हर्ताकती मई निस्केका भिए भन्ने सिद्ध हुन्छ। अरू बढी सामान पाइएपन्कि यस विषयमा भिन्ने निबन्धमा विचार गरिनेन्द्र।

ऐ ऐतिहासिक－पऋ－संग्रह दोसो भागको १—१० पृष्ठ हेनुंहोस्।

ललितुुरको यस कलहमा भक्रवुर्ले पनि हात हाल्न थाल्यो। यसरी तीने राज्य एउयालाई हात लिई अर्कोलाई अंध्याई अलिकता लाभ गार्न सकनु नै राजकाजको सफलता रंमीं रहन लागे।

यस्ते अवस्थामा भ्रीनिवास मल्लले आफ्ना बाबु सिद्विनरसिंहाए ललितुुरको राज्याधिकार पाए। शासनको प्रारम्मकालदेलि ने क्रीनिवास मल्लले कान्निपुरका राजा प्रताप मल्ल र मकपुरका राजा जगत्र्रकाश मल्लरंग राजकाजको दाउपेचमों टक्कर लिनुजुप्यो *। यस्तो अवस्थामा सल्लाह दिने मन्श्री भारादारको आवश्यकता भीनिवास मल्ललाई हुनु स्वाभाविक थियो तथा ललितपुरको प्रतिश बढ्ने काम गरिदिने भारादारको मान हुन पनि ख्वाभाकिक थियो।

चौतारा भगीरथ मैयाको उन्नति पनि यस्ते परिरिथितिबाड भएको थियो। भगीर्य भेया श्रीनिवास मल्लको शासनको पारग्भकालदेखि स्यस पदमा पुगेका यिएनन। ओीनिवामको शासनको उठानमा त चौतारा कीनिंसिंदंह थिए +1 वि. सं. १७२९ मा आएर भगोरय मेया शाक्तिशाली
 एक शिलालेख राह्न लाएका चिए। वर्षदिनसम्म ललितदुरका राजा ₹ प्रजाले पालन गनुपनें मोटामोटी नियम लेखिएको हुनाले ल्यसलाई 'रंबस्सर-लोंह’' भन्ने संश्ञा दिएएको छ। व्यस अमिलेखबाट त्यस वेला ललितुपरको शासनमा भगीरथ मैयाको कुन स्थान धियो भन्ने कुरा स्प भलकम्ब़। व्यस शिलालेखमा उल्लिखित प्रलेक प्रक्ममा "थ्वति भाषा जुवराज श्रीश्रीजोगनरसिंह सान्ती तयाव, भगीरथ भयीया ब साहृतिन तया जुरो =यो कुरा गुवराज जोगनररिंह (योगनरेन्द्र) साहती राली भगीरथथ भैयाको सल्लाहले गरिएको हो" भन्ने उल्लेख परेको छ। यसबाट राजा, युवराजपन्धि भरीरिथ भैयाको स्थान चियो तथः पलेक कुरा भगीरथ मैयाको सल्लाहले गरिन्थ्यो भन्ने बुमिन्क। योबहेक स्यस 'संबस्सर्लोहो' मा भगीरश्थ भैयासम्बन्धी एक भिन्ने प्रकम रहेको क। सो प्रक्रम यस प्रकारको छ-
' श्रीश्रीजयश्रीनिवास मल्ल थाकुरया थव देहेन पिंकायाव भगीरथ भयीया घौतारा याङाव थव देहे व ओव भीन्न मयाङा, मेवनं भीन्न यायमढ़ो, अंचतिया सान्ती श्रीबुंग इृद्टेवता श्रीभीजोगनरसिंह् थाकुरस। '"
('अभिलेब संंग्रह ' 90 भागको ७-११ पृष्ठमा यो अभिलेब छ्छापिए को छ।)
[भ्रोभीज़श्रीनिबास मल्ल ठाकुरले आफेंले क्छानी भगीरथ भैगालाई चौतारा बनाउतुभएको हो। मिले ( भ्रीनिचास मल्लले) आपनो जीउ ₹ उनमा (भगीरथ मैयामा) फरक देबेको हैनें।

* यस निखयमा एउदा भिन्ने निबन्बमा विचार गरिनेक्छ।
+ "सं. ज५६ आध्विन गुद्धि महानवमी राजया मूलचेाकस ल्हेयाव याक जुरो। $\cdots$ राजा श्रीनिवाम

(ऐतिहासिक घटनाबलीं १-२ पअंबाट )
[ने. सां. ७द६ (वि. सां. १७२३) आभ्विन शुकत महानवमीका दिन राजदरवारके। जीगों दार गरियो। $\cdot$ राजा आीनिचस मल्ल। चौतारा राजकुलका की:तंमिंह ]

यी कीसिंसिंह सिद्धिनरसिंहका मघ्याहा छोरा यिए भनी वंशाइलीमा लेखिए को ब्ब।

अरूले पनि मिन्न संभननु देँ देन। यस कुशाका सान्ती श्री ३ बुंग (राता मकिन्द्रनाथ) इष्टेवता हुनुहुन्छ, भीभीयोगनरसिंह्ट ठाकुर छुन् 1]

यसरी 'म र भगीरथ भैयामा केही फरक छेन' भन्ने घोजखा राजाद्वारा गराउन सकेका हुनाले भगीरथ भैगाले राजा ध्रीनिवास मल्लउपर कत्रो प्रभाव पार्न सकेका थिए मन्ने देखिन्क्रे। यसवछि श्रीनिवास मल्लले योगनरेन्द्र मल्ललाई वि. सां. १७४१ मा राज्य सुम्पी नदिउन्जेल भगीरथ भैयाको यो अतर्था कायम रह्यो। यस समयमि习 भीनिवास मल्लले गरेका घेरैजसा काममा भरीरथ भैय|को सल्लाह लिई यो काम गरिएको हो भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ।

वि. सं. श७२९ मा भक्तपुरका राजा जगत्ष्रकाश मल्लको मृत्यु भयो। यसको डेढ वर्ष जतिपधिक वि. रां. १७३१ को प्रारम्भमा कान्तिपुरका राजा प्रताप मल्लको पनि मतल्यु भयो। यसरी दुइ ठूला प्रतिःन्दीको मृंयु भंएको हुनाले नेपाल-उपत्यकाको राजकाजमा भीजिवास मल्ल 'नरहल.नामि' बन्न पुगे। भक्तपुरमा जगत्पकाशपच्छि उनका छोरा जितामिश्र मल्ल गद्दीमा बसे। उनी केही समर्थ उमेग का भए तपपनि भीनिवास मल्लको अगाड़़ टक्कर लिन सक्ने स्थिर्थिमा थथएनन् । अतः उनी श्रीनिवास मल्लका अनुकूलै मएका थिए।

कान्तिपुरमा त प्रताप मल््जपच्छि ध्रीनितास मल्लको प्रशस्त प्रभाष जम्यो। उनी जसलाई चाहे उसलाई राजा मन्न्री बनाउन सक्ने सिथतिमा पुगे। प्रताप मल्लले आफूपछ्धि कात्तिपुरकां गद्दीमा आपना व्यस वेला जीवित छोराहरुमा कान्छा महीपतेन्द्र मल्ललाई राजा बनाउनू भन्ने व्यद₹था मिलाएर गएका थिए। परन्तु प्रताप मल्लको मृत्यु भएको ३ महीनापछि ध्रीनिवास मल्लले त्यस वेला प्रताप मझ्लका जीवित छोराहस्मा जेठा नृपेन्द्रल!ई आफैंलें टीका लाईदिई गद्दीमा बसाले । प्रताप मल्लको पालामा कान्तिपुरका प्रसिद्ध भारदार चिकुटि कान्तिपुरबाट भागी ललितपुरमा शरा लिई बसेका थथए। प्रताप मल्लको मृथयु हुने बित्तिके चिकु टलाई कान्तिपुर फर्काउने प्रवन्ष भीनिवासले मिलाइदिए। अनि चिकुटि कान्तिपुर पुगी शक्तिशाली चौतारा बन्न पुगे। यसरी आकैंले बनाइदिएका राजा मन्च्री भएका हुँ दा त्यस वेला कान्तिपुरमा भ्रीनवासको प्रभाब जग्नु र्वाभाविक थियो $\div 1$

यसरी नेपाल-उपत्यकाका तीने राज्यमा प्रभाव फैलिएवछ्कि माएिग्लाधिपति भीनिवास मझ्लले ' नेपाले व्वर' को दावा गर्न लागे। यो कुरा यसताकाका श्रीनितास मल्ल का अमिलेग्रबाट थाहा पाइन्छु । बि. रं. १७३ง मा मीमयेनको मन्दिर्रो जीर्योंद्ध ।₹ गरी व्यहाँ राख्न लाएको अमिलेखमा यो कुरा अलि सखष्ट रूपमै लेख्लिएको छ। जस्तै-

+ भीमसेन थापाले पनि भी $y$ राबहादुर शाहको मुखबाट 'वामांगी भइस् … म म मरि मुलुक डुबन्याछैन, भीमसेन मन्यो भन्या मुलुक छु बन्याశ' भन्ने वाक्य निकाल्न लाएका छ्धन्। शीचित्तरज्जन नेपालीको 'ज. भीमसेन थापा र तक्कालीन नेपाल' को २४६ पृष हेनुंहोंस्।
* 'पूर्सिमामा' १।9 को २०-२३ पृष्ठ हेनुं होस्।
$\div$ ‘रूर्थिमा’ १ा१ को ३ू-१७ पृष्ठ हेनुर्होस।
पू० $\gamma$


## [ २६]

'श्रीमाएिग्लाधिपति महाराजाधिराज श्रीश्रीजयश्रीनिवास मल्ल दुवव प्रभु ठाकुलसन रव नगरं छगुल जुयाव नेपालेम्वर जुयाव विजयराज्य याङ्धिज्याक, थथि अवसरस श्री ₹ मीमसेन अटृारकस $\cdots$ स एव ठाकुलस सन मन्त्री भगीरथ भैया भारोस व संमत याऋ्न आज्ञा प्रसन्न जुस्यं, थव देवल द़्यकबिज्याक जुरो।।" ('अभिलेख-संग्रह' छ भागको १६-१ह पृष्ठमा यो अभिलेख छापिएको छ ।)
[ श्रीमाएिग्ल (ललितपुर) का मालिक, महाराज!धिराज, श्रीश्रीजयश्रीनिवास मल्लदेव प्रभु ठाकुरले तीने राहर एक भएका (परस्परमा मिलेर बसेका) हुनाले 'नेपालेश्रर' भईकन राज्य गरिरहनुभएको अवसरमा ${ }^{\text {•उहाँ राजाले मन्र्नी भगीरथ भैया भारादारको सल्लाह लिएर प्रसन्नतापूर्वक }}$ अछाउनुभई श्री ३ भीमसेन देवताको यो देशल बनाउन लाउनुमएको हो।]

शीनिवास मल्लको यसरी प्रभाव बढ्नामा भगीरथ भैयाकोपनि हात थियो । यस कुराको फलक भगीरथ भैयाको विश्वेश्वरमन्दिरको अभिलेल्बबाट पाइन्छ। वि. सं. १७२६ मा मुगलब्वादशाह औरद्नजेनले काशीका विश्वनाथ को मन्दिर भर्काइदिएका थिए +1 नेपालीहरू पनि बराबर काशी भई विश्वनाथको दर्शन पूजन गर्ने हुनाले काशीको विश्वनाथमन्दिर भत्काएको खबरले यहाँका नेषाली धर्माहमाहरूमा पनि खलबली मच्चिनु स्खाभाविक थियो। यसै हुँद। भगीरय मैयाले यसको $\varsigma$ वर्षपछ्धि ललितपुर मझ्नलबजारमा एउटा ठूलो मन्दिर बनाई विश्वनाथको सथापना गरेका थिए। काशीका विश्वनाथ नष्ट पारिएका हुनाले अच ललितपुरका प्रजाले यहीं विश्शनाथको दर्शन पूजन गान पाऊन् भन्ने अभिप्राय भगीरथ मैयाको देखिन्छा। विश्वे श्वरमन्दिरमा रहेको सो शिलालेखको अलिकता अंश यस प्रकारको छ-
"श्रीश्रीनिवासो यशसो निवासो "
भूवासतो वासरनाथतेजाः।
ज्ञाता च दावा ललितानगयर्यां
विभाति ने पालनृपालसिंहःः।
महोयसस्तस्य महीभुजोडभूत्,
भगीरथो नाम महान् सुमन्त्री।
वशीकृतानेकपरावनीन्द्र:
परावनीन्द्रै : सुसमर्वितेभः।।

+ संबत् जदह माद्र कृछा चतुर्थी श्रीविश्वे्वर काशीस अवरंजेव पातसाहान कचिंगर थङ दिन जुरो ॥
(ऐतिहासिक घटनावलीको ₹ पृष्वबाट)
[ने. सां. $v=ミ$ (वि. सां. १७ २६) माद्र कुड्या चतुर्थींका दिन बादशाह औरद्नजेबले काशीका विन्बेश्वर (को मन्दिर) भर्काए।]
"वि. रां. १७२६ मा हिन्दूहरूका देवमन्दिर, पाठशाला भक्काउन औरङ्नजेबले आजा दिए", ( भारतीय इतिहास का उन्मीलनको पू?२ पृष्ठबाट)

धर्माव्मना तेन भगीरथेन
विश्ये श्यर: स्थापित एप भक्त्या !
संपूज्य विप्रान् दिवसेेनुकुने
श्रीभ्रीनिवासस्य विभोः प्रसादात्।
प्राचीनेन भगीरथेन गिरिशान्नीता, क्वितौ जाह्रवी,
विर्धेशः किमु नूतनेन यबनाद् भीतः प्रचाडादिव।
काश्याः पुस्यपुरः पुरे च ललिते नीतस्तिलोकेंम्वर:
कि कि नो हि कृपाभरेखा लभते भीश्रीनिवासपभोः ॥

('अमिलेल-संमृं' हभागको १४-१थ पृषमा यो अभिलेल क्वापिएको क। )
[कीति फैलिएका, तेजिला, विद्दान्, दानी, नेपालका राजाहष्मा श्रेष शीर्रीनिशस मल राजा ललितपुरमा हुनु हुन्छा। डूला राजा उहाँका असल डूला मन्ची भभीरथ छซन्। उनले अनेक अरू राजाहल्लाई नश पारेका कन् $i$ उनलाई अर राजाहतले असल हान्ती दिएका थिए +1
धर्मांमा ती भगीरयले असल दिनमा ब्राह्नगहहबलाई पूजा गरेर भीभीनिवास प्रभुको निगाहले विद्जे श्चरको स्थापना गरे। उहिलेका भगीरयले महादेककहाँबाट बुश्नीमा गझ्भाजी ल्याएका थिए।
 भए जस्ता विधनाथ महादेवलाई ललितपुरमा ल्याए क्वारे। श्रीश्रीनिवास प्रभुको निगाहले के पो पारंदेन र।

+ बंशावलीमा ने. रों. ७९४ (वे. रां. १७३२) तिर शुभसेनले ૪ हात्ती श्रीनिछास मल्भलाई दिए भन्ने उल्लेल पाइन्ध -
" संबत् ७e้ (वि. रां. १७३१) आध्विन महीनामा सेन राजाहरूको तक्रार भई नमिली शुभसेन राजा आई मद्त माग्न आउ"दा ललितपत्तनका राजा प्रमुल भईई भक्तपुर ₹ तनहुँका राजा सामेल भई पूर्वतिर हरिहरसेन राजाका राज्य मोरंगमाथि चदाई गरी राबा हलेसी आदि १७ ग्राम जिती झुभसेन राजाकन दिई फर्किआया. दोस्ता साल मोरंगबाट $\gamma$ हात्ती गुभसेन राजाले श्रीनिवास मल्लकन चदाईई पठाया. "

चौतारा भगीरथ भैयाईो कायंकालमा यो घटना भएको हुँदा यसे घटनालाई लन्द्य गरी भगीरथ भैगाले आफुलाई "परावनीन्द्र" : सुसमवितेभः: = अरू राजाहूरूले असल़ हात्ती दिइएका" भनी लेख्न लाएको देखिन्छ ;

ने. सं. ७हऽ ( वि. रां. १७३४) माइ शुकल घहीका दिन $\cdots$ भी ₹ विक्षे श्बरको स्थापना गरियो। ]

यहाँ श्रीनिवास मल्न ‘नेवालका राजाहरूमा श्रेष’ हुनुनुन्न्भ उहाँका मन्ची भगीरथ भैयाले अरू राजाहरूताई वश पारेका कन्, उनलाई अरू राजाहरूले असल हात्ती दिए का थिए अनी उल्ले।्ब गरिएको हुनाले यस वेल। नेचाल-उपस्य कामा ध्रीनिवासको प्रभाव बढ्नामा भगीरथ भैयाको हात थियो भन्ने खҰष्ट भल्कन्छ ।

भगीरथ भैगाले यो विश्वेश्वरमन्द्रि को सामुन्ने को 'लामोपाटी' नामले प्रसिद्ध सत्तल पनि बनाएका शिए भन्ने उल्लेख वंशाइलीमा परेको छड। विश्वे श्वरमन्दिर को प्रतिका-समारोहमा बाह्ह जना राजाहरु उपतिथत भएका थिए, मिनीहरूलाई यही लामोपाटीका बाह्द कोठामा राली सक्कार गरिए को थियो भन्ने कुग़ा पाटनका बूढ़।पाकाहरू अहिलेसम्म भन्दे ब़न् । यस ताका नेपालमा खडा भई रहेका विमिन्न राउ्यका राजाहरूलाई विशेष समारोहमा निम्ता बोलाउने चलन चलेको थियो। मेल मए का राजाहरु यस्त। समारोहमा उपर्थित पनि हुन्थे। यसको उल्ले ख वंशाइलीहल्रमा
 उपरिथत भएका होलान् $\times$ i

ह" $v € 2$ (वि. रं. १७३१) मार्गशिर शुक्ल एकादशीका दिन भाग नाम काजीले लामुसत्तल बनाई उमामहेश्वर ₹थानना गरिदिया, फेरि शिनालय पनि ₹थापना गरिदिया,
"हिज मिनिस्टर् भगीरथ भैया यॉन्ड् हिज् ब्रदर भागी भारो बिल्ट द थीहटोरीड् टेमप्पल् अफ़ महादेव इन् फ्रन्ड अफ् द दरवार: याःड् आल्सो द लामुवाटी (धर्मशाला) काल्ड् इन् नेवारी तहाफले, एन. एसू ७हム (१६७Б) "
(रा३ टको ‘हिस्टिर्र अफ् नेपाल’ को दोसो संस्ररएको १४९ पृष्षवाट)
[ उनका (शीनितास मल्लका) मझ्घी भगीरथ भैया र उनका भा₹ भागी भारोले ने. सां. ט९, ई. स. १६७६=चि. रां. १७३४ मा दरबारअगाड़ि महादेनक्रो (विश्वेश्वरको तीनतले मन्दिर बनाए। नेवार्रामा 'तहा हले ' भनिने 'लामुपाटी' (घर्मशाला) पनि बनाए।]

यहाँ भाषावंशाइलीना लामोपाटी, महादेतन-मन्दिर बनाउने मन्र्रीको नाम 'भाग नाम काजी' भनी दिइएको र गाइटको वंशाह्लीना चाहि 'भगीरथ भैया' भनी दिहएको हुनाले 'भाग नाम काज' र 'भगीरथ मैया' एके व्यक्ति हुन् भन्ने थाहा पाद्हन्ब्ञ।
$x$ त्यस लामेपाटीमा पनि शिलालेग्ब टाँसिरालिएको छ भन्ने सुनेछाले हामीहरूले ंयो पक्ता लाउन निकै को शिश गज्यौं। परतु अहिले स्यदाँ टन्न कवडापसलह्रू रहेका ₹ ंयहाँका पसलेहरले उ्यतिको सहयोग नारेका हुन ले सो अभिलेख छ वा छैन भन्ने टुजो लाउन उकेनौं। सा पाडीको बीच भागमा उमामहेश्वरको मुनिंचाहिं अंजिले बनि छँ दैब्ब।
 मैयाले ने पाएको देबिन्छ़। यो घस फ्रकारको छु
> " श्रनिवासऩपतिर्विराजते, कान्तियुक्तल लिताभिधे पुरे।
> सग्र्रो सहोभुजस्तस्य ख्वामिभक्तो भगीरथः।
> अमनत् शिखरापुर्य्यां आधिपत्यमवापवान् ्"

(अभिलेख-संग्रह्ट ?० भागको १२-१३ पृष्मा यो अभिलेख छापिएको छ।)
[कान्तिले युक्त भए को+ ललितपुरमा राजा भीनिवास हुनुहुँ्छ। उहाँ राजाका भक्त मन्त्री भगीरथ भैया ब्न्न उनले शिलरापुरी (पर्मिङ) को आधिप्य पाएका कुन्त 1]

अन्ँ) एउडा रिलालेखबाट फर्विङका ढोका सड़क आदिको बन्दोवस्त पनि भगीरथ भैयाले मिलाएका गिए भन्ने बुभिन्छ $\div 1$
माधि उल्लिखित केही कुराहलबाट चौतारा भगीरथ भैयाले वि. सां. २७२ह देखि वि. सं. १७૪१ सम्म ललितपुरको इतिहाएमा महत्वपूर्या स्थान प्रात गरेका यिए भन्ने सिद्य हुन्छ। लगभग यसे समयमा भक्तपुरमा भानिराम,कान्तिपुरमा चिछुदि.लद्मीनारायए जोशी प्रभावशाली चौताराका हुपमा
 शाली हुनामा निकै मिब्ना थियो।भागिराम चिद्धिहिहू गदीनीनीन राजालाई कमजोर पाएर व्यस रुपमा शक्तिशाली भएका धिए : परन्बु भगीरथ भैया चौतारा बन्दा भीनिबास मझ समर्थ र बुज्जु क राजा धिए। भीनिवास मलक्लों निध्रित जन्मसमय त थाहा पाद्ए के। छेन। तैविनि उनकोउमेर अजुमान गर्ने ठाऊँ छा उनकी रानी मृगावतीकों। मृयु वि.रां. १७३६ मा भएको थियो। वंस वेला उनको उमेर

[^0][३०]
३२ वर्षको धियो=। यताबाट श्रीनिवास मल्ल पनि कमसेकम मूगावती जन्मेके सालमा जन्मेका भए पनि यस वेला श्रीनिवास मल्ल समर्थ भइसकेका थिए भन्ने ख्पष्ट छ। घस कारशा भगीरथ भैया यसरी शक्तिशाली हुनामा कु.ने विशिष्ट काराएा थियो भन्ने देखिन्छ्छ।

पबि चौतारा भगी:थ भैयाको कसरी अन्त भयो भन्ने करा जान्नु चाबलाइदो ब। तालकालिक उ्यासफु आदिमा कतै पनि यम कुराको उल्लेख पाइए को छेन तापनि भाषावंशावलीले मगीरथ भैयाको अनसान बारे हामीलाई केही बताउँछ्छ। विचारार्थ भाषावंशावलीको सो वाक्य यहाँ उद्धृत त गरिन्ब्ध -
' संवत् द०\% वि. सं. ?७४२) भाद्र द्विनमा भाग नाम काजी बाबका (शीनिवासका) पालादे खिकाले सब काजीभन्ढ़ा मुख्य भई आक्ना मनब्य गद़ा रानीकंन
 खोसी पद्रिबाद मारिदिया."

यहाँ उल्लिखित भीनिवासका पालादेखिका शकिएाली 'भाग नाम’ मुख्य काजी हाम्रा भगीरथ भैया नै हुन् । बंशाघलीकारले भगीरथ भैयालाई अरु ठाउँमा पनि 'भाग नाम' काजी भनेर नै लेखेका कन् । यसको उन्ले ख माधि परिसकेको क।

यताब।ड नौनारा भगीरथ भैयालाई हटाउन योगनरेन्द्र मब्ललाई निकै बुद्धि खर्चं गनुपरेको थियो भन्ने देखिन्छु । समर्भ राजालाई पनि अँञ्चाई शासनको बागडोर सधैं आफनो हातमा राख्छु भनी कोशिश गर्ने मतन्री भारादारको प्रायः यस्तै अबसान भएका उदाहरएा इतिहासमा घेरै पाइन्ठन्न । यस कार्या 'राजा ₹ ममा केही फरक केन' भनी घोषया गर्न लाउने भगीरथ भैयाको पनि यस्तो हालत भएकोमा केही आध्यर्य छैने।

चौतारा भगीरथ भैया को हुन् के जातका थिए आदि यिनका व्यक्तिगत परिचय $\div$ केही थाहा
=सं "द०० पौ₹ कृ तृतीया पर चतुर्थीस लाचकं मघानच्त्र" वृह्पपतिवार थ्व कुन्हु मृगाबती गानीजु अभाग जुव जुरो ॥ यलया भी २ निवास मल्न जुजुया विवाहा स्त्री जुरो दं ३२ शिवलीन जुव जुरों ॥"

## (ऐतिहासिक घटनावलीको 92 पृष्ठाट )

[ने. सं. 500 (वि. सं. १७३६) पोध कृक्या तृतीया। उप्रान्त चतुर्थीं मघानच्तत्र बृहस्पतिवारका दिन ललितपुरका राजा भीक्रीनितास मल्ल की विबाहिता रानी मृगावतीको मृत्यु भयो। त्यस वेला उहाँ ३२ वर्षकी हुनुदुन्थ्यो।
$\div$ भगीरथ मैयाले बनाप्को विश्षेंश्ररमन्दिरालाईअअहिले 'भाइदेवल' भनी भनिन्छः । यो भाइचा ज्यापुले बनाएको देवल हो भन्ने पनि व्यहाँका मानिसको भनाइ क्ज। ज्यापु (महर्जन) हरुमा प्रायः यस्तो नाम प्रचलित भएको पाइने हुनाले उक्त भैयादेवल = भाइ ेेवल माइचा ज्यापुले बनाएको हो भन्ने किंनदन नी चतेको होला। यो कुरा अहिले यसै भन्न सरिकिदेन। भगीरथ भैदाराजकाजमा मान्न श्रीनिवासका सल्लाहकार थिएनन् । धार्मिक काम कुरा पनि श्रीनिवास मल्लले उनीसंग सल्लाएह

पाउन सकिएको कैन 1 गिनी युद्रको मैद्ञानमा उन्चेको उल्लेख $\times$ पाइने हुनाले राजकाजको ढाउपेचमा सिपालु हुनाको साथ साथै योद्वा पनि थिए भन्ने थाहा पाइन्छ । देवता स्थापना गरेको, गुरी रालेको आदि देखिनाले घर्मतिर पनि यिनको अ्रद्धा भएको बुभिन्छ्छ। यस्तै बाहिरी केही कुणषिबाय यिनका अरु कुरा अज्ञात छ् । यस विषयमा बढ्ता कुरा बुभन खोजी गर्दें जानुपरेको छ।

लिई गरेको देखिन्छु। जस्तै-
"सं. ७९९ पुतिछ्धाचतुर्दशी गुह्न. ह्नव यंया प्रताप मल्ल जुजुया ह्वचाच घवकहल थकुनी मोक। गुह्न. कुल्नें० भ्रीनिवास मल्म जुजु भगीरथ मैयायाके डेङाव गंथस कापल मेखल हिछाव थाछा. जीह. कुन्. हतब्कोल याक. घंडं याङा विसर्जनपूजा समस्तं मर्ज्जांताथं याङा ,'
(ऐतिहासिक घटनाबलीको 90 पुष्ठबाट)
[ने. सं. v६९ (वि. सं. २७३६) पुतिक्धा चतुर्द शी (?) भन्दा नौ दिन अग!डि कान्तिपुरका राजा प्रताप मल्ल की छोरी जेडी ठकुरिनीको मृत्यु भयो। नवाँ दिनमा राजा धीनिःास मल्लले भगीरथ मै यामंग सोधी देबलमा कपछा मेलला फेरी दर्शों दिनमा हतछोल (?) गरियो, घएटा बजाई विलज्जनपूजा सबै चलन अनुसार गरियो। ]

यसरी भगीरथ मैया धार्मिक कृत्यमा समेत राय दिन सक्ने देखिएका छुन् । जति शक्तिशाली भए पनि चिनको नामको अगाडि 'श्री' श़ब्द जोडिए को कतै नवाइएकोले यिनी त्राह्मएा वा ग।जकुलसंग समबन्ध राख्ने व्यक्तिचाहिं थिएनन् भन्ने निश्रित छ।
$\times$ वि. सं. १७३० मा भगीरथ मैयाको मातहतको ललितपुरको सैन्यले शन्रुको किल्ला कन्जा गरेको उल्ले स पाइन्बु-
" सं. $૭ ९$ ₹ आराद़ शुक्ल सममी, नच्त्रत्र उच्र फाल्ग्गुएा बुभवार भिछदो तेग दिन ₹चगोलं छसुनं दलक वङान कुरुवाक धङाव मे तयाव तेला II प्रमाएा भगीरथ भयिया जुरो।"
(ऐतिहासिक घटनाबलीको छ पृष्ठबाट)
[ने. सं. Өह३ (वि. सं. १७३०) आषाद शुक्ल ससमी उत्तरफाल्गृनी नच्तन बुधवारका दिन 'भिददो' कब्जा गरियो। तीनतिरबाट एके चोटि गई, कुरत्वाक (नरेङचिशेप) हाली आगो लाई क大जजा गरिएको धियो । प्रमाएा (भारादार $=$ सेनापति) भगीरथ भैया थिए। ]

## ‘रपा' प्रत्यय- नेतारी भाषामा एउटा नयाँ खोज

—गौतमबज्र वज्ञाचार्य
भाषाले बोलचालीको अवस्थाबाट उठी लेख्दपढो भाषाको एपसमेत लिएपछि त्यस भाषाको नयाँ अध्यायको प्रारम्भ हुन्छ। भाषाको विकासकममा भाषाले यल ताका लिएको गतिविधिको निक महत्व हुन्ध । अतः भाषाविकासको इतिहास बुइन यतातिर विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ।

नेवारी भाषाले बोलचालीको भाषाको अवस्थाबाट लेखपढको भाषाको रूप लिएको अलि लाभे इतिहास पत्ता लाउने सामग्री पाइन्छ्धन् तारनि स्थिति मल्लको ताकासम्ममा आएर नेवारी भाषाको निक विकास भउको स्पष्ट बुझ्न संकिन्छ। त्यस ताका र त्यसपछि धर्मशास्त, ज्यौतिबशास्त, आयुर्वेशास्त, कोश, पुराण अर्वि जनजोबनसँग सन्बन्ड राबने विभिन्न विषयक। ग्रन्यको अनुवाद नेगारी भाषतमा बिके भए। अलिकता नपाँ गत्यको निर्माण पनि भए।

विक्रमको चौधौं शताब्दोतिरदेखि राजकाजसम्बन्धो सनदनक, दानपन्र, आदि जनभाषामे लेब्ले चलन चलेको देखिन्ब़। नेणालउपह्यकाका शासकहछ्षले पनि शासनव्यवस्था, कानून, गूठीसम्बन्धी विभिन्न कुरा नेवारी भाषामा लेखने गर्न लागे ।

यसरी नेवारी भाबाको वाङ्भय भर्भाँदे गयो। बोरपुस्तकालय, राष्ट्रियुप्तकालय, केसर-पुस्तकालयमा पांच छ शय वर्षंभित्र लेखिएका यस विषयका निके पुस्तक भेटिन्छुन्। योबाहेक तामृपन, शिलापश्न आदि याउता छरिएर रहेका छन् । नेवारी भाषाको विकासको इतिहास अध्ययन गर्न चाहनेहरका लागि यी प्रशस्त सामान मौजूद छन् ।

यस निबन्धमा नेवारी भाषाको विकासक्कमा भएको महत्त्वूूर्य प्रारस्भको विषयमा औंल्याउने प्रयास गदँ"छु ।

भने जस्ता शबन नपाइने हुनाले कुनँ बिषय लिएर ग्रन्थ लेखदा अथवा कुनी ग्रन्थको आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्दा केही गाह्रो $4 र ् न ~ ज ा न ु ~ स ् व ा भ ा व ि क ~ छ । ~ य स ~ क ा र ण ~ क े ष ल ~$ बोलचालीको भाषालाई भन्दा ग्रन्थसमेत तयार पानें भाषालाई अश्न भाषाका शब्द लिन बह्ता आवश्यक पर्न जान्ध । नेवारी भाषालाई पनि ग्रस्थ तयार पार्न थाल्दा यही अवस्था आइपरेको देखिन्छ।

प्रत्येक भाषाको अह भाषाबाट कुनै शब्द सापटी लिने आफआप्नो तरीका हुन्छ अर्थात् अन्तबाट आएको शब्दलाई आफू सुहाउँदो बनाउने भाषाको स्वभाव हुँ्छ। नेवारी भाषाको यो 'रपा' प्रत्यय त्यसैको एउटा उदाहरण हो ।

एउटा भाषाको शब्द अकों भाषामा आउँछन्, जन्छ्छन् । यो कुनै आश्नर्यको कुरा होइन । परन्तु नेवारी भाषाले 'रपा' प्रत्ययको सहायताले संस्कृत तथा तार्कालिक अरू जनभाधाका शब्बह जुन किसिमसँग लिन थाल्यो, त्यो अनॉठो छँटको छ।

भाषाधिद्दृए भाषाको वर्गौकरण गर्नुपर्वा विशेषतः फ्कियापदको विचार गदंछन्। किनभने भाषाले अरू भाषाका प्रभावमा परेर ल्यस भाषाबाट केही शब्द लिन सत्तछ, परन्तु आफ्नो कियापदै छोडेर अर भाषाको क्कियापद लिएको उदाहरण दुवंभ हुन्छ । जस्तै कि हानो यतातिरका भाषामा अंग्रेजीका कोट, मोटर, साइकल. आदि कति शब्बहर प्रतिदिन चलनचळतीमा आइरहन्छत् तापनि अंप्रेजी भाषाको ' इट्' ( = खानु) जस्ता कियापद हामो यहांका भाषामा आएको छंन । परन्तु नेवारी भाषाले 'रपा' प्रत्ययको सहायताले अर भाषाका प्रशस्त क्रिमापद पयोगमा ल्याएका उदाहरण पाइन्छन्। घस कारण अब यहाँ 'रपा' प्रत्ययको विषयमा विचार गर्न समय समयमा लेखि रका नेवारी भाषाका विभिस्र ग्रन्थ ₹ अभिलेखहरको आधारमा उदाहरणसहित केही कुरा प्रस्तुत गर्नु उचित होला ।
'धीविष्युगुप्त राजासन प्रथमस प्रच्क नयरपेस थात्रपा धीविद्युतीर्थनारायन ‥' (गोपालराजवंशावलीको ३० पन्रबाट)
[ शीदिध्युगुप्त राजाले रहिलो पल्ट परचक (शच्नुहत्को राज्य) जितेको (वेला)मा स्थापना गरिएका कीविष्युतीर्थ नारायन]

यहाँ प्रयोग भएका 'जयरपेस' तथा 'थाप्रपा' थी बुछ़ शब्द 'रपा' प्रत्ययका उदाहरण हुन्। 'जयरपा' को सप्तमी विर्भक्तिमा जयरपेस हूप बनेको छ। जित्नु भक्ने अर्थ भएको संस्कृत 'जय' शब्दबाट 'रपा' प्रत्यय जोडेर 'जयरपा' शब्दको निर्माण गरिएको छ। यसै गरी संस्कृत ‘स्था' धातुको विकृत र्वपारा ‘रपा' प्रत्यय जोठ्नाले ‘थाप्रपा'को उत्पत्ति भएको छ।
‘समस्त बेवालय आविन अगिनदाहृ याङ धोशपा।'
(गोवालराजबंशावलीको ४२ पश्रबाट)
[समस्त देवालय आवि अभ्निदाह गरेर ध्वस्त पारियो]
यहाँ संस्कृत धवंस धातुको विकृत रूपमा 'रपा' प्रत्यय जोडेर धोर्षपा शब्दको घयोग भएको छ।
‘बबु सिकाले $\cdots$ कायपनिस्यं $\cdots$ बबुया कुलधर्म्म धररपे माल $\cdots$ पुरष बल्यं स्त्रीण अंगीरप याङा कार्य अप्रमiण जुरों
[वीरपुस्तकालयमा रहेको मानवधर्मशास्त्रको नेवारी अनुवादबाट]
[बाबु मरेपछि छोराहरूले बाबुको कुलधर्म थाम्नुपच्यो। लोग्ने छंदाछँढै स्वास्नीले जिम्मा लिएको काम अप्रामाणिक हुन्छ।]

धारणा गर्नु, अड्याउनु भक्ने अर्थ भएको धरति रूप बन्ने 'धु' धातुबाट 'धररपा' शब्ब बनेको छ। उयसै गरी जिम्ना लिनु भक्ने अर्थ भएको 'अंगीकार' शब्दको 'अंगी' मा 'रपा' जोडेर ‘अंगीरपा’ शब्द बनाइएको छ।

माथि गएका यी उदाहरणबाट 'रपा' प्रत्यय जोड्ने कुनै खास नियम रहेनछ, जहाँ जसरी सजिलो हुन्छ, उसी गरी 'रपा' प्रत्यय जोडिंदो रहेछ भबे कुरा दोग्विन आउँछ ।

पू० 4

गोपालराजबंशाबलोमा उलिलि्थित 'श्योषपा' झब्द ₹ मानखश्यंशासश्रमा उलिलिखत्त 'अंगीरपा' शब्द यसका रामूा उदाहरण हुन्।

मल्लकालमा संस्कृत भाबाका ख्याकरण कोश अदि पढिन्थे। परन्तु त्यस बेला लेखिएका संस्कृतका विभिन्न ग्रन्थ तथा अभिलेख्खहरमा अशुद्धि धेरे पाइन्छान् । बसే गरी यहां पनि शुद्ध नूल धातुबाट 'रपा' प्रत्यव जोड्ते कोशिश नगरी अशुद्ध रूपमा चलिसकेका धातुबाट 'रपा' प्रत्यय जोडी काम लिइएका देबिन्धन् । अन्यथा 'धवंसरपा' नलेखेर 'धोगणा' लेखिँदैनथ्यो। कसै कसैले त शुद्ध रूप 'धवंसरपा' नै प्रयोग गरेको पनि पाइन्छ । जस्तै-
‘₹्बदेशी परदेशीन $\cdots$ धवंसरपं $\cdots$ गोहत्या ब्नह्महत्या स्त्रीहत्या थ्वतेथा महावातक लक्ष बुरम्.'
(संस्कृत-सन्देश 91६ मा योगी नरहरिनाथद्वारा प्रकाशित म₹सत्तलक्रो तामूपश्नाभिलेखलाए)
[स्वदेशी का परदेशीले बिगारे भने गोहत्या ब्रह्महतत्या स्त्रीहत्या यी महापातक लाख्छन् 1] यहाँ 'धवंस' धातुमा 'रपा' प्रत्यय जोडेर 'ध्वंसरपा' लेखिएको छ। यस कारण संस्कृत 'हबंस' धातुको रामू ज्ञान नभएरै 'धोश्रणा' लेखिएको हो भन्ने कुरा स्वष्ट हुन्छ ।

नेवारी भाषाका अरु पनि विभित्र ग्रन्थ तथा अभिलेखहएमा 'रपा' प्रत्ययको ठाड" ठ। मा प्रयोग भएको देखिन्छ। उदाहरणको लागि यहाँ केही उद्ध्रृत गर्नु आवश्यक छा।
' पूजा याये उद्देश्यन, थंसि थलि : लिबुक्षेत्र रोव स्वृत्ता $\cdots$ शीधीसदाशिदस डोहरपा जुरों
(अभिलेख-संत्रह् दश़ों भागमा प्रकाशित वि. सं. १४७१ को यंकलिनर्माको अभिलेख बाए)
[ पूजा गर्ने उद्देश्यले थसिथलि लिबुको साढे तीन रोपनी खेत शंधीसदाशिकमा सर्मापत गरियो । ]

यहाँ 'डोहै' शब्दमा 'रपा' प्रत्यय जोडेर 'डोहरप।' शब्द बनाइएको छ। यो शब्द नेबारी भाषामा अन्त पनि ठाउँ ठाउँमा प्रयोग भएको पहड़न्छ। किन्तु यो ‘डोह' शव्द संसकृतभाषाको सब्द होइन । यस कारण यो शब्द तात्कालिक जनभापाको शब्द हो कि भन्ने अनुमान हुन्घ्व।
' भीधीजययक्ष मल्लदेव प्रभु ठाकुरस $\cdots$ विजयराजस $\cdots$ ख्वव्बंस बसस्पो लोकस्यं अनेक कष्ट नस्यं बितनवुँ उपेखर्पं $\cdots$ शरोर कष्टरपें दयकं तया थ्व गड जुरोम् :
( इतिहास-प्रकाश '91 अङुः तथा 'पूरणमा' १ा२ मा प्रकाशित भक्तपुर-दरबारको बाहिर कित्तामा रहेको वि. सं. $9 \% 90$ को यक्ष मल्लको शिलालेखबाट )
[ श्रीधीजययक्ष मल्लदेव प्रभु ठाकुरको विजयराज्यमा भक्तपुरमा बसेका कुनियाँहरूले धेरै कुख सहेर, पैसा खर्चं गरेर, धेरै समय लाएर शरीरलाई कष्ट दिएर बनाएको यो गढ हो।]

यहाँ 'रपा' प्रत्ययको प्रयोग भएका तीन शब्द छन्-वसरपा, उपेखरपा तथा कष्टरपा। वस् धातुमा 'रपा' प्रत्यव जोडेर 'वसर्पा उप उपसर्गं लाएकं ईक्ष् धानुको विकृत रूपसा 'रपा' प्रत्यय जोडेर 'उपेख्ब रपा' अनि सोझै कष्ट शब्दमा 'रपा' प्रत्यय जोडेर 'कष्टरपा' बनाइएको छ।

सबै शबद संस्कृतबाटे आएका हुन्। तर संस्कृतमा उप उपसर्ग लाएको 'ईक्ष्' धातुको अर्ष बेवास्ता गर्नु भन्ने हुन्ध, यहाँचाहिं बेरे समय लाउनु, पर्बनु भन्ने अर्थमा प्रयोग भएको छ।
' तिरहुतिस काशिएः दाम बिस्य जन छोस्य अनेग प्रकारण खोज रपा $\cdots$ थ्व स्वरोद $थ$ संपूरांन चोणा' [ तिरहतनना, काशीमा खर्चसाथ मानिस पठाई अनेक उपायले खोजी गरियो। $\cdots$ यो स्वरोदय सम्पूरां लेखियो।]
(राष्ट्रि पुस्तकालयमा रहेकों वि. सं. १६७४ मा लेखिएको नरवतिजयचर्याको टीका स्वरोदयको समंत्तिवन्धि लेखिएको पूणिमा 919 मा। प्रकाशित अंशबाट)

यहाँ ‘लोज्' धातुमा 'स्पा' प्रत्यय जोडेर 'बोजरपा' सापद बनाइएको छ। यो क्रियापद नेपालीमा अहिले पनि चलेको छ। पताबाट केबल संस्कृत शब्दबाट मात्र होइन कि अल तात्कालिक जनभाषाबाट वनि 'रवा' प्रत्यय जोडने चलन चलेको देखिन्छ ।

असरकोशको नेवारो भाषाको टीकामा विशेष गरेर विशेष्यानिछ्नवर्गमा पनि यसका उदाहरण पाइन्बन् 1 तिनमा केही यहाँ उद्धृत्त गरिन्छ्न्-

| गेल | अबइको अर्थमा 'चलरपनु' |
| :---: | :---: |
| 'प्रवृद्ध' | (=बढेको) " "'बढरपवू' |
| हन्तुद' | ( = घाउघोचा) ," 'मर्भभेदरपवु' |
| न्रित' | (=जोडेको) , ${ }^{\text {( 'जोह्पर्याय }}$ |
| 'दगध' | (=डढेकां) ", 'हंरपा' |
| 'г्वश्त' | (=छोडेको) ", ' =्वडरवi' |

(बीरपुस्तकालयमा रहेको नेवारी भाषाको टीका भएको अमरकोरबटट)
'चलरवनु ' ₹ 'सर्मंभेदरपबु' यी दुई शब्दलाई हो्रोडेर साथि उद्ध्धृत 'रपा' प्रत्ययको प्रयोग भएका अल सबै शब्द संस्कृतभाषाका होइनन्। ती शब्द उस नेल। नेवारी भाषरको संपक्षमा आएका अरू कुनै भाषाबढट लिइए का हुन्। गस कारण तारकालिक जनभाषाका शब्दमा पनि 'र्पा' प्रत्यय जोड्ने चलन थिथो भल्ने कुरा स्पष्ट देखिन आउँछ।

पह्धि पछि नेवारी भायामा 'र्वा' प्रत्ययको प्रयोग कमश: घट्द् गएको देलिबन्ब़। कान्त्तुरुरका प्रसिद्ध राजा 9 ताप मल्लका अभिलेखमै पनि 'रपा' प्रत्ययका प्रयोग दुळंभ भइतकेका छन्। तथापि शःहकालमा लेखिएका नेवरशी भाष।मा पनि रणा प्रन्ययको फाृदुुद्ट प्रयोग भेट्टाइन्द्ध। यो कुश तलको उद्धरणले देखाउँछ-
' धनुष, गवा, वराति, पाश, टंक, त्रिशून, येते, कपाल, बड़, अभय धररपाओ जिका लाहात दयकाओ'
( सुन्दरानल्बको व्याघ्यभं रव-सुन्दराष्टकबाट। यझानन्ब बज़ाचायंबाट हामीले यो ग्रत्थ हेन्न पाएका हों )
[ अनु, गदा, वाण, पासो, छिनो, विशूल, येते (?), बंपर, खड्न, अभय, धारणा गरेका बश हात मएका ]

माधि विएएका उदाहरणबाट 'रवा' प्रत्ययको सहायताले गर्दो नेवारी भाषालाई संस्कृत तथा तात्कालिक जनभाषाका शब्द प्रहण गरं सुविधा सएको कुरा बुद्षश्न सक्तछं। । यसरी केही शताबदोसम्म व्यापक रूपले नेवारी भाषाको काङ मयमा ‘रपा' प्रत्ययको प्रयोग चलिरहेको हुनाले बोलचालीको नेवारी भाषामा पनि यसको केहो प्रभाव पर्तु स्वाभाविक थियो। यस कारण 'सपा' प्रल्ययको प्रयोग भएका शब्वहलको उदाहरण वर्तमान नेवारी भाषामा पति केही पाइन्बने। चढाउनु भन्ने अर्यमा 'डोहरा' भन्ने चलन अक्ष छंदेंछ। आजभोलि मान गरेर 'बबानहोलो' भन्बा 'भवि' भन्द्धन्। यो 'भाष' शब्व पनि 'भजरपा' को अपमूं श हो भक्षे देबिन्छा।
बोलचालीमा आएका विने एक दुइ शब्वलाई छोडेर वर्तमान नेवारी भाषामा 'रपा' प्रत्ययको सोज्ञे प्रयोग गरेर अब भाषाका शब्वहल लिइंदेनन् । यसरी वरंमान नेवारी भाषामा 'रपा' प्रत्ययको प्रयोग गने चलन पूरांतया बन्द भएको हुनाले हामी 'रपा' प्त्ययदेखि अर्शर्शिचत छौं।
परन्तु प्राचीन नेवारी भाषाको अध्ययन गनं 'रपा' प्रत्ययको ज्ञात अल्यावश्यक छ। 'रपा' प्रन्यदको प्रयोग कसरी हुन्य्यो भन्ने कुरा रामूो नतुसीकन प्राचोन नेवारी भाषाको अर्य गनुं संभव छुन। यस कारण प्राचीन नेवारी भाषा बुद्ने यो एडटा खुड़किलो हो मन्दा अन्युक्ति हुनेछेन। आशा छ, प्राचीन नेवारी भाषाको अध्ययन गनं चाहने जिशानुहुललाई नेवारोभाषाको 'रपा' प्रत्पयविषयको यो निबध्ध उपवेय हुनेछ ।

## नरमूपाल शाहका र पृथ्वीनारायाए शाहका समयका निश्चित संवत् र तिथिमितिहर रू

— तेवीप्रसाद भगडारी
वि. सं. २जइ३ श्राबया 8 गते सोमवारका दिन नरभूपाल शाहको राज्यकालमा गोरखामा बसी ज्योतिषी लक्ष्मीनारायएले सारेको 'गीतगोघिन्द' नामको पु₹्तक सम्वूर्या भयो ।
 (स) गं: ॥ 11 स्वस्ति कीशाके १६४६ 11 मा. क्षावण विन $४$ सोमवासरे तिथो १ गोर्षास्थले भीनरभूपालसाहराजसमये भीलक्षीनारायणयो (ज्यो) तिबिदा लिखितमिवं पुस्तकं स्वाथंपाठार्थ समाप्तं गुभ I"

( वीरुपस्तकालयको तेल्लो |  |
| :---: |
| संख्याको गीतोोबिन्वबाव। यो पुस्तकको सूचना नयनाथ | पोडेलबाट पाएको हुँ)

[ गीतगोविन्दको चौबीसों भबन्धमा स्वाधोनभतृं कावर्याननामक बाहुँ सगं सम्पूर्या भयो ॥ स्वस्ति धीशाके १६४弓 (वि. सं. १७६३) भावणकृषण प्रतिपदा धावण $\gamma$ गते सोमवारका दिन

गोरखामा ${ }^{9}$ भ्रीनरभूपाल शाहले राज्य गरिरहनुभएको वेलामा ज्योतिबी भीलक्ष्मीनारायणले आफ़ळाई पाठ गर्नाक निलित्त सारिएको यो पुस्तक सम्पूर्यां भयो । कल्याण होस् ]

यस बिनको गणना गर्दा आएको पश्चाइड यस प्रकारको छ-

> fि. सं. १७द३ शक सं. १६४६ श्रावणकृष्ण (दुर्णान्तमानले)

| गते वार तिथि घडी पला |  |
| :--- | :--- | :--- |
| श्राबण $\gamma$ सोम प्रतिपदा | २२। |

वि. सं. 9509 अभ्विन $9 \%$ गते शनैझ्धरवारका दिन पृध्वोनारायाा शाहले कान्तिपुरको राज्यक्तेत्रमा पर्ने नुवाकोट विजय गरे ।
" येक दिन कचहरिमा बस्याको थिञाँ. तान्रा लागेछ र तान्रैमा ता ईम्व्रायनिका थानमा बस्थाको रहेछुँ. आजका साता विनमा ठुलों सायेत छ. तेसे दिनको सायतले नुहांकोट साधचे हुन्याछ भन्याको सुन्या र पात्र हेरन जैसि भन्या र पाश्रो हेच्या र आजका साता दिन बिहाउड्डो सनिश्ररवार ठुलो सायेत रहेछ भनि बिन्ति गन्या र उहि साहेतमा महामण्डलमा उक्लेउ ₹ तरवार पन्यो र हाम्रा नुनृका सेषले झुकाईदिने पंथ बाहूँ वर्षमा मेरा भाई दलमर्दन् साहले जेठि तरवार रानाको थापलामा हाल्यो ₹ नुहाकोट साधे गरि बढाई गरेज."
(पृथ्वीनारायण शाहको उपदेशबाट)
[ कचहरिमा = सभामा (काठमाडौँबाट $\rho$ कोश जति पश्निभ उत्तर त्रिशूली पारिपद्धि पनें खिश्नेत भान्ने ठाउँको सभामा)। तान्रा=तन्द्रा (उङ)। ईन्द्रायनिका थानमा=काठमाडौंबाट $९$ कोश जति पश्निम उत्तरतिर पर्ने वेत्रावती र त्रिशूलीको दोभानमा ₹हेकी इ़न्द्राणीको मच्दिरमा। बस्याको=बसेको । स।येत=साइत । नुहाकोट=नुवाकोट (काठमाडौंबाट $\cup_{ई}^{\text {ई }}$ कोश जति पश्निम उत्करतिर पर्नें ठाउँ) । साध्ये $=$ साध्य (सिद्ध, जित) । पाँ्र= पात्रो (पश्चाङ़) । जैंसि $=$ जैसी (ज्योतिषो) । बिहाउडों = बिहाउँदो (लाग्दो) महामण्डल = नुवाकोटदेखि उतरतिर रहेकों अग्लो डाँडो। तरवार पच्यो = लडाइँ भयो। नुन्का = नूनका (मालिकबाट पाइने खानादानाका)। सेषले $=$ शेषले [भाराले (पहिले आफूलाई गरिदिएको उपकारसम्बन्धी ऋणले) झुकाइदिने $=$ नुहाइ दिने । पंथ = बली फल्थ । जेठि तरवार = जेठी तरवार (सेनापतिले लिने तरबार)। रानाको = जयन्त रानाका छोरा शङ खमणि रानाको। थापलामा = थाध्लामा (टाउकामा) हाल्यो = हान्यो। साधे = साध्य (सिद्ध) । गरेउ $=$ गच्यों ]
"सं. १६०१ शाके १६६६ असौजमा नवाकोट अंवल भयो"
(मोहननाथ पाँडेको पुख्यों ली संग्रहको संपुटबाट)
[ नवाकोट = नुवाकोट। अंबल भयो = जित भयो ।]
"साके १६६६ (वि. सं. १५०१) मा नुवाकोट सर भयो। पृर्बानारायण साहुको तीन्धारेको बाटो गरी प्रवेश भथो।"
(गोरखालोहरूको संनिक इतिहासको $२$ पृष्ठबाट)
[नर भयो = जित wयो । तीनधारे $=$ काठमाडौंबाट $\vartheta_{?}^{\text {? }}$ कोश जति पश्रिम उत्तरतिर १न्न नुवाकोटसंगै रह्को ठाउँ।]
"तहाँउप्राम्त कुलानन्द जैसीलाई डाकी नुवाकोट हान्नाको साईत हेराउनुभयो। $\cdots$ जा के १६६६ (वि. सं. १६०१, असोज महीनक्का बिन १५ जाँदा शनैभ्ररवारका रात्रिमा साइत हेप्या। यस साइतका खूबोले हजुरका लश्कर तर्दा डुंगामा माछा पर्ला भनी बिन्ति गच्या। बहुत चुक्ष भई लश्कर तार्नु भयो। डुंगामा माछा पनि पन्यो। कुलानन्द्द जैसीदेखि बहुति खुशी हुनुकयो।

लश्कर तव्यापहिध केही भारादार केही लश्कर अफूंसित राबी अह भारादार लश्कर दुइ मुहुडा गरी हान्या । मुहु डा भुहुडामा हान्न जान्यi मानिसको तपसील--चौतरिया दलमर्दन शाह, काजी कालु पाँडे, सर्दरर लक्ष्मीनारायण पाँडे, सर्दार विष्शु पन्थ, जेडबूढा, नजिकी, द्वान्या, थरघर, उमशउसमेत लिई गेख़बाट चढचा। चौनरिया कींतमहोद्दाम शाह, चौतरिया विष्णु शाह काजी शूरत्रत्र प शाह, काजी तुलाराष पाँडे, सर्दार चन्र्ना काश झाई, जेठाबूढा, नजिकी, त्वान्या, थरघर, उमराउसमेत लश्कर लिई धर्मपानीको बाटो चढचा । महामण्डलमा ठूलो लडाइँ भयो। चौतरिया दलमर्दन शाहले १२ वर्षका उमेरमा लेठी तरवार हान्या। महामण्डल फते भयो, जयन्त राना भाग्यो।

तीनधाराको मूल बाटो गरी अरू आप्ता साथमा रह्याका चौतरिया, काजी, सर्दार, कुलानम्द जैसी, जेठबूढा, नजिकी, द्वरच्या, थरघर, उमराउ गैह्द बाँकी रह्याका लश्कर लिई महाराजको नुवाकोट प्रवेश अयो। भैरवीस्थानमा बढाइँ भयो। जैसीलाई खिल्लत भयो, खिल्लत शिर चढाया। बोर्लाङको मेरो इरादा छँदैध भनी जंसीले बिन्ति गन्या। तीन तबतमा बस्वार्पधि क्या होला भनी हुकूम भयो । लश्कर तार्ज्या जलुखा माझीलाई पनि खिच्यातटारमा गणण्डकीकों नगीचमा तावापत्र गरी बिर्ता बक्सनुभयो ।

## (भाषाबंशावलीबाट)

[कुलानल्द जैसी = ज्यांतिषी कुश्ननख्द ढकाल। गेर्बु $=$ काठमाहौंबाट $\varsigma$ कोश जाति पश्चिमउत्तरतिर तथा नुदाकोटबाट $२$ कोश जति पूर्वंउत्तरतिण ानें ठाउँ। धर्मपानी $=$ काठमाडौंबाट ७? कोश जति पश्रिमउत्तरतिर नुवाकोटसंगै रहको ठङें। भैरवीस्थानमा $=$ नुवाकोटकी देवीको मर्विरमा। खिल्लत = इनाम,बकस बोर्लाउको = काठमाडौंबाट १७? कोश जति पश्निमतिर पर्ने ठाउँको । इ रादा = पाउने इच्छा 1 तीन तखतमा = कर्निन्तुर, ललितपुर, भक्तपुर यी तीन राज्यमा। क्या होला $=$ के होला । ]

नुवाकोट विजय भएको दिनको गणना गर्दा आएको पश्षाइ़ यस प्रकारको हैं।
वि. सं. १६०१ (शक सं. १६६६) अभ्विनकृषण (पूर्णन्तमानले )

- यसको विशेष चर्चा पृथ्चीनारायण शाहको उपदेशको ७२०-७२३ पष्डमा गरिए को छ। सी प्रन्थ प्रकाशित हुँचैद।


वि. सं १५०२ माब ६ गते शनैध्ररवारका दिन नृध्वीनारायसा शाइले नुवाकोटबाट काईकीका राजपरिछत राजीवलोचनलाई "म अह्लि साँखु चाँगु लिने उघोगमा छु, कारकीलाई सहायता गर्न असमर्थ छु, केहीपढ्बि कासकीलाई सहायता गर्नेन्दु" भन्ने भावको पत्र लेखें।
 सकीमन्महाराजधिंशाजभीषीभीमश्वृथ्वीनारायणसाहटेवानां सदा समरबिजयिनल्य लि. स्वस्ति भोसबोपमायोग्य निबिलगुण्गर्गरष्ठरजजभारासामथ्यं धीराजीवलोचन पणितके प्रणामपवर्वंकपर्तमिबं उहां कुजाल ताहां कुशान क्षेम चाहिय येहिते चित्त सानन्व होंइ. पत्र आयो. पत्राष्ष विषित भयो. अले अाहाको समाचार भलो छ.

उप्रान्त आउंदा जीवपक्षम। काज हवस् भनि आय्या गरि पठाउनुभएछ, भलो आजा गरि पठाउनुभएछ. परन्नु हाम्या उहा चांतु साँछुको काज लाग्दा तहाका काज बलियो गरि हुन्याध्लेन. तहाबाट काज गर्या एताबाट हामिले हेरिर्होइनो. जो होइ आउला काज गरौंला. दोहोरो काज गरना एताबाट बलियो काज हवोइन.

उप्रान्त गोर्खा चिह्नि कासिकले अर्कों ठा亏ें कहाँ जानु छ भनि जहा हाबूा धन्छेड विन्ति गर्यां भनि लेखनुभएछ तहां भाइका पाउमा भलो बिन्ति गनृंभएछ योग्यं हो. कास्किलाई छोडि गोर्बले काहा जानु छ. गोर्बलाई छोडि कास्किले पनि कहा जानु छ. आज़ कास्किबाट काज भाएन त।व्वनि कान्ल कास्किबाट काज मे गोर्लाको बनला, आज गोर्खाबाट काज भएत तापनि काह्ल गोर्बाबाट काज भइ कास्किको बनला. परन्नु गोर्खाको ₹ कास्किको रेषजोष गर्वु ढुंगो हो. आज काज भएन तपनि काह्ल होला. कामले लानु छोटो पऱ्ता पनि लंजुँ घटाइ भाइको काज बनाउन्यं आकांछा छ।

उप्रान्त काजिका कबिला साभन्या भनि आग्या गरि पठाउनुभएक. हामोले काजिका कबिला थाम्ना त काजिका कबिला काजिदेषि अप्तर्सरिया हुन लाग्यो र काजिका कबिला थामृन सकेनौ. एकत काजि हार्मिसित अनुचित गर्या २ जानामहा पस्वा. दोल्रो काजिको ₹ काजिका कबिलाको फाटो अर्ज्या क्यन गरों भनेर काजिका कबिला जान बिन्यों, तहाँ भाहको पाउमा हुनुुन्छ. तथाईं पनि हुनुहुन्छ. जहाबाट भल मानिस पठाउंछो. तहाँ काजि-
 नुवाकोट माडी गुभम् $\div$

- पृथ्चोनारापण शाहको यह प््रमा संवत् छ् छेन। उनका ₹ उनका सामानकालिक
 कारण वश्चमा उल्लेख गरिएका पटनाबाट ₹ पश्वाह्यगणनाबाट संवत्कां निश्रय ननुपष्छं। बहाँ पनि त्यस्त उfिएको छा
(ऐ. शि. बाहुराम आघांखाट ज्राणन मएको यो पश्न ब्याध्यासहित ऐतिहासिक पन्र संग्र पहिलो भागको १९-२३ पृष्ठमा छापिएको छ।)
[लि. = लिखित = लेखेको। येहिते चित्त सानन्द्व होई = यसो भथो भने चितमा अनन्ब होला। जीवषक्ष-
"तमोभुक्ततारा: समृता विश्वसंध्याःशुभो जीवपभो मृतश्नापि भोग्याः।
तदाक्कान्तभं कर्तरीसंज्ञभुक्त ततोक्षेन्दुसंख्यं भवेष् ग्रस्तन।म।। मार्तण्डे मृत क्षगे हिमकरश्ने ज्जीवपक्षे शुभा, यात्रा स्याद्विदरोतगे क्षयकरी द्वौ जोवपक्षे शुभा। ग्रस्तक्षं मृतकक्षतः गुभकरं ग्रस्तात्तथा कर्तरी, यायोन्छु: स्थितिमान् रविर्जयकरौ तौ दौ तयोर्जीवगा" (मुहूर्तंचिन्तामणि याश्राप्रकरण १४-१४ श्लांक)
(राहुले भोग गरिएका तेह्न नक्षन्र जीवपष्ष कहलाउंछन्। राहुले भोग गरिन तेष्ल
 प्रस्त कहिन्छ।

सूर्य भुतपक्षमा र चन्द्र जीवपक्षमा छन् भने यान्रा शुष हुन्छ। सूर्य जीवपक्षमा ₹ चन्द्र सृतपक्षेमा छन् भने याश्रामा क्षय हुन्छ। चन्द्र सूर्य बुवै जीवपक्षमा छन् भने पाशा झुष हुन्ब। चन्द्र जंवपक्षमा भ؟ यायीको जीत हुन्छ। सूर्य जीवपक्षमा भए स्थायीको जीत हुँ्छ 1)

राहुको गति उल्टो हुनाले पछि आउने नक्षत्र राहुले भोग गरिसकेका हुन्छन्। बितेका नतेत्र भोय हुन्छन् । जस्तै-रादु अश्विनी नक्षत्रमा रहेछ भने भरणीदेखि चिभ्रासम्मका तेह्न नक्षत्र जोत्रपक्ष कहलाउँछत्। विशाखादेखि रेवतीसम्मक। तेह्न नक्षत्र मृतपष्ध कहलाउँछन्। राहु बसेको अभ्विनी कर्तरी हुन्छ। त्यसको पन्धर्ध स्वातीचांहिं ग्रस्त हुन्छ।

आग्या = आजा। चाँचु = काठमाठौबाट ₹ं, कोश जति पूर्वतिर पर्ने ठाँ। साँबू $=$ काठमाडौंबाट $\gamma \frac{3}{8}$ कोश जति पूर्व उत्तरतिर पर्नें ठाउं। काज लागदा = कामकाज आइपर्वा । हेरिरहोइनौ = हेरिरहोइनो।

होइ= भएर । कास्की = काठमाड्डौबाट र२२ं कोश जति पश्विमतिर पर्नें ठाउँ ( शाहको राजधानी)। धनिछेड = मालिकसंग। भाइका पाउमा = कास्कीका राजा सिद्धिनारायण शाहसंग । काह्ल = कल = भरे, भोलि। बनला=सप्रला। रेषजोष=देख रेख । डुंगो=राज्य। ळंजु = लमजुङ = काठमाडोंबाट ३१ कोश जति पश्विमतिर पर्नें ठाँँ ( शाहको राजधानी) । घटाइ = घ $=$ ाई = के ही प्रदेश जिती । आकांद्धा = आकाङ क्षा = इच्छा। कबिला = जहान छोराछोरी। अप्सरिया=विक्रोही (विरोधी) । जान।महा पस्या=गए । क्यन $=$ किन। भल!मानिस $=$ दूत । मुकाम = वासस्थान । शुभम् = कल्याग होस्।]

यस बिनको गणना गर्दा आएको पक्षाइ्न यस प्रकारको छ-


वि. सं. १८०३ भाद्र $१ \varepsilon$ गते बुधवारका दिन पथ्वीनारायएा शाहले भाद़गाउँका राजा रााजित् मल्नसंग मिली कान्तिपुरको राज्य च्केत्रमा पनें नालदुम महादेउपोखरी पहिलो पटक दख़ल गरे।
"ताहांवधि भाद्वा उँकों लम्जुऊकों घा हुनाले भादग अंलित अफ्को घा बलियो नगरी पूर्र्रतिर बढ्त पाइन्या भएन; नालदुभ मारीं आदगाउँलाई संँध्या त भादगाउँको र जयप्रकाश मल्लको चित्त पनि फाट्ला; लन्नु亏 पनि शुद्ध रहला; पूर्वनिरकां हाजीं काज पनि सिद्धिएला भनी अन्त्रणा गरचा । गक्ताउँको र गोर्खांको दुदै लश्कर जाई ठूलो लडाईँ भयो । जित गोर्लाको जई शाके संबत् १६६द (वि. सं. १६०३) भदौका दिन १९ जाँदा बुधवारका दिन नालदुन, महादेउदोबरी मारी किल्ला आपना हातमा राबं। अरू मुलुक भादगाउँलाई सींदी चौतरिया जहाँगीर शाह खँचेलेंः मनु शाहीसमेत अलिकता लश्कर नालदुम्मा कुरवा राख्या। नजिकी देवक्चषि उपध्याय अधिकारी, उसराउ आशाजित भंडारीसमेत चाहिंदो लश्कर महादेरपोबरीमः राखी लश्कर किरी नुवाकोट अधा"
(भाषाबंशावलोबाह)
 मारी = जिती ( |वेजय गरी) । संप्या = सुमपें अने । शुद्ध रहला = शान्त भई रहला । सिब्धि एला $=$ सफल होला। मन्त्रणा गरच। = सल्लाह गरे । जाई = गई । महादेउपोख री = काठसाड़ंबाट ६ कोश जति पूर्वतिर पर्ने ठाडँ। बंचेली = बाँचीकi i]
"संबत् १५०३ साल भाद्रवदि १ रो ४ महादेवपेबरी नालतुम् अंबल"
(नित्ररन्नसौन्दर्यंगाथा २६१ पृष्ठबाट)
यरा दिनको गणना गर्दा आएको पश्चाड़न यस प्रकारको छवि. सं. १६०३ उ.शिन्विनकृष्ण (अमान्तमानले भाप्रकृष्ण)
गते वार तिधि घडी पला

भात्र १९ बुध प्रतिपदा पू९ यूद
वि. सं. $₹ 50 \gamma$ भाद्र ह गते सोमवारका विन पूथ्वीनारायाए शाहले भक्षपुरका राजा रखाजित् मल्लका सेनापति परशुराम थापालाई "तिमी हामीकहाँ आऊ, तिद्रो जीउ धनको सुरह्ना म गरिदिन्द्धु, तिम्रो विर्तो पनि थामिदिन्नु " आदि कुराको و. ६.

आश्वासन दिई पत्र लेखे ।+
"स्वस्ति भीजिरिराजक्कनूडामणिनरनारायरोत्याविविविर्धविरदावरिविराजमानमानोन्नत भीमन्महाराजाधिराजभीधीधीममन्नृपृथ्वोनारायणसाहदेवानाँ सदा समरविजयिनाम्.

स्वस्ति भीराजभारासामर्थ धीपधाम् थापाके आसिक्पूर्कंकपच्₹मिदम्. आगे याहाँ कुशल छ. ताहा कुसल चाहीये जेशि ते परमानल्व होइ. आगे याहाको समाचार निको छ.

उप्रान्त ज्यामि छालिनु हिजै विद्यापति उस्साथैं दि पठायाको बु. नुमिकन मंले धर्म लेषिदिन्बु. नुमरो धन जोयको रक्षा मंले गनुं. तुभिकन षान पनी दिउला. तुमि मेरा हजुर आव. तुम्रा बिर्ता पनी छाईंदिया. यति कुरामाहा अधरान गहं तथ भीगोरखनाथको कुछ氏िट

+ पृथ्वीनारायण शाहते नुवाकोट विजय गरेपछ्वि कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लले तुवाकोटबाट गोरखाली फौजलाई हगाउनाका निमित्त fिने परशुराम थावाका दाज्यू काशीराम थापालाई सेनापति बनाई सजधजसंग आठ हजार फौजका साथ नुवाकोट पठाएका थिए। परन्नु पृथ्वीनारापण शाहको साहसिलो प्रेरणाले उत्नाह बढेको गोरखाली १२०० फौजले काशीराराम थापाका फौजलाई मार खुवाई भगाईदियो। आखिरमा काशीराम थापा पति अड़न नसकी सुइकुच्चा ठोषत्त आफलो घर पलाश्बोकमा पुगे। काशीराम थापाको यस कामदेखि जयरकाश मल्ल ज्यादै कुब भएका चिए। पछि काशीराम थापा देउपाटतना आई धर्मकर्म गनं लागेको वेलामा जयप्रकाश मल्लले फेला पारी उनलाई ₹ उनका साथी समेत सात आठ जनालाई मारिविए। यसरी दाजु मारिएको खबर मुन्वा परशुराम थापा जयप्रकाश मलल्लसंग बदला लिने दाउमा चिए। चसंले परशुराम थापाले गोरखा गईं गोरखालीहछ्लाई बोलाई जयप्रकाश मल्लको उछितो गनें प्रयत्न गरे। यसँ प्रसङ्ञमा fि. स. १००३ मा गोरखा ₹ भत्तपुर मिली कान्तिपुरको इलाका भएको साँह चाँडु तथा नालदुम महादेउपोखरी दछ ग गरे । यसरी पृथ्वीनारायण शाहलाई बोलाई जयक्रकाश मल्लसंग बदला लिने काम गरे तापनि परशुराम थापा नित्रेदेखि पृथ्वीनारायण शाहसंग मिलेका धिएनन् । उनले बाईसी चौबींसीहसलाई उठाई गोरखामा आकमण गराजने ₹ पृश्जीनारापण शाहलाई हटाउने बाउ गरेका धिए। यो फुरा पृथ्वीनारायण शाहले बुक्षेपधि बाईसी चौबीसीहहलनाई उठाउन गएका परशुराम थापाका भाइलाई पृथ्वीनारायण शाहले बीच बाटैमा क्ञागल गुए्ज्धारा मराए। यो कुरा स्वयं पृथ्वीनारायण शाहले यसरी बोलेका छन्-
"मलाई घ्रमुराम थापाले नेपाल हाष्न आउ भनि ज्ञात विई शब्याध्यो. अप्ना भाईलाई लाषश्शिषि पुरचाउनु. बाईईसि चौबिसि उठाई पर्ध्ड हान्नु भनि पठायध र मिले भाहा पाञा ₹ काहा पुक्याको छ भनि सुध्याजा ₹ पोषराको हटियामा डेशा गरि बस्याको छ भनि सुन्या र त्रेसलाई बैठाई आउन को सकौला भर्न सल्लाहा गर्वा फसेले

 २ मुकाम नुवाकोट।
(धीबबतमानलिंह बस्नेतबाट प्राप्त भएको यो पत्र व्याब्यासहित ऐतिहालिक-पन्न-संग्रह दोन्नो भागको रे-६० पृष्ठमा छाविएको छ)
[धीपभाम् = ओपरशगुराम (कागीराम थापा का भाई परशुराम थापा) । चाही़े = चाहिये $=$ हुनुषं। जेहि ते परमानल्ब होइ $=$ यसो भयो लने ठूलो अानग्ब हुनेछ। याहाको = पहाँको। निको $=$ भलो ( रानू ) । ज्यामि $=$ ग्यामी $=$ जयन्त राना ("ग्यामी" मगर जातिको थर
 विशेष) । बुमिकन = तिमीलाई । धमं = विश्वास। तुमरो = तिमो। जीयको= जीउको। ।धान = खान। आव $=$ आऊ। अधरान $=$ बचन पूरा नगने फाम। साच $=$ साँचो (सरत्व) 1 नुकाम $=$ वासस्थान।]

यस विनको गणना गर्बा आएको पश्षाड्न यस प्रकारको घ-

> f. सं, १૬०४ भाप्रकृष (पूर्णान्नमनले)

गते बार निथि घडी पला
भाइ ? सोम प्रतिपदा $\div 95$ २ँ
वि. सं. १६११ श्रावा २१ गते बृहस्पतिवारका दिन पृथ्वीनाराधया शाइले नालदुम महादेवपोखरी तेस्सो पटक विजय गरें(6)।

कोताषाऩ दियाँ ₹ गयो ₹ पुलि गाईनेको भेष गर् हातमा बल्छोको टागो लि काषिमा सारंगी च्चापी राध धार्नको सहर लंगी अब उसक्रा लसकरहछ ज्ञात बात्या वषत्मा अवसर हेशि बैठाई आयो."
(पृथ्वीनारायण शेाहको उपदेशबाट)
यसरी पछि पृथ्वीनारायण शाहको परशुरास थापासंग मेल नभई वैननस्य नै धियो। पछि साँखु चँगुको दोलों आक्षमणमा भत्तपुरका रजजा रणजित् मल्लले पृथ्वीनारायण जाहकं सहायताका लाति यिनै परशुराम थापाको सेतापरित्वका कौज पठाएका चिए। त्यस बेलामा परशुराम थापाले पृथ्वीनारायण शाहलाई धोका दिए।
$\div$ यो पः्र प्रतिपदा उप्रान्त द्वितीया लातेपचि बेतुकीपब लेखिएको बुभिन्धि।

* fि. सं. १६०₹ भदौमा पृथ्वीनारायण शाहले भत्तापरका राजा रणजित् मल्ललाई हात लिई कान्तिपुरका राजा जयर्रकाश मल्लको अधीनमा रहेको नालदुम, महापेउपोबरी फिल्ला पहिलो पटक विजय गरेका हुन्। तर यस् विजयलाई चौबीसीहहल्ले दीगो हुन दिएनन्। पृथ्वीनारायण शाह जसै पूर्विते बढ़्न बोल़थे, त्यसै मोकामा पश्निमतिरबाट चौबोसीहल गोरखाराज्य नै उडाउने वाउ गयें। ल्यस कारण आभनो अधोनको किल्ला (नालहूम, महावेजेपोधरी) जाँबा
"त्यहाँपछि गोर्खामहाराजले कान्तिपुरको राज्य नालदुम ब्धल गरो खाँदा काजी चिकुटी मास्केलाई फौज दिई विदा गरी पठाउँदा लडाइँ गरी नालदुम आफ्नो गरी फर्की आया । +

त्यहाँवछि शाके १६७६ (वि. सं. १६११) श्रावणका २१ दिन जाँध वृहस्पतिवार घर्डा ३४ को साइत पक्का गरी वीरभद्र थापाले $X$ अंधि सरी जयप्रकाश मल्लका फौजसँग लडाइँ गरी नालदुम दखल गरी लिया।
(भाषावंशावलीबाट)

> " $9=99$ श्राब, रो. $y$ महादेवपुबुरी अं"
> (च्रिरत्नसीव्वर्यंगाथाको २६२ पृष्ठबाट)

यस दिनको गणना गर्दा आएको पग्चाङ्न यस प्रकारको छ-
वि. सं. १६११ (शक सं. १६७६) श्राबणशुपल
गते वार तिथि घडो दला
श्रावण २१ बृहस्पतित न्रयोदशी २ । १६
पथ्वीनारायया शाहले नालदुम महाद़ेउपोखरी विजय गर्नासाथ दोलखाका प्रधानहरुलाई आक्नो पक्षमा मिलाउन "तिमीहरू मेरा प्रजा हौं, नालदुमपूर्व मेरो अन्बल भयो, तिमीहरू हामीसँग मिल्न आओ, तिमीहरूको धन जीउको सुरत्वा गरिदिऔंला भन्ने भाव पारी चि. सं. १५११ श्रावाए २७ गते बुधनारका दिन पत्र लेख़े।

छटपटटाइरहेका जयककाश मल्ललाई चौबीसंहहरुको ईशारा अएकोले भक्तपुर तथा ललितपुर लाई उठाई आक्तो हात्त लिई जयप्रकाभ मल्लले तीनै शहरका फोजज जम्मा गरे । ती फौजले नलबुम महादेउलोखरी किल्लामा गई कुर्ह्न बसेका केही गोरखालीहरूउवर हमला गरे । यस युद्धना जयञकाश मल्लहङ फो फौजले विजय गच्यो। पृथ्नीनारायण शाहले पनि यसको बदल। काल्निपुरको शिर जस्तो भएको दहचोकको किल्ला विजय गरिदिए। त्यसपछि सेरि नालदुज महादेउगोखण पर्नि विजय गरे। यस वि़ लयक्रकाश अल्लले फिता लिने साह्स गृर्न सकेका चितुनन् । वि. सं. 9599 मां जयत्रकाश मल्लले फेंरि चिछुटी मास्केलाई सेतारति गराई नालदुम महादेउवोखरी हौन्त फौज पठाएका थिए। यस पटक केही दिनका लागि जयप्रकाश मल्लको विजय भयो तार्पनि यक्षे सालको भगण २१ गते वृहस्ततिवारदेखि सधैका लागि नालदुम महादेउपोखरीमा पश्वीनारायण शाहको विजय कायम भयो ।

+ संवत् च७४ (वि. सं १६११ आ.) कानितुुरका काजी चिकुटी मास्के नालदुयुमर चढाइ गरी भुलुक जिती फरक आया ।
(भाषाघंशाधलीको कात्तिपुर्रकरणबाद)
$x$ यी बीरभद्र थापा भीमसेत थापाका बाले हुन् कि भन्ने देखिन्छ । यस कुराको विक्रेप चर्चा पृथ्वोनाशायण शाहको उपदेशको ७६६-६७ पृष्ठमा गरिएको छ।
 भीधीमन्महाराजाधिराजधीधीभीमन्नृपवृथ्वीनारायणसाहदेवानां सदा समरविजयिनाम्

स्वस्ति धीसर्वोपभायोग्यराजभारासामर्थ इत धीदोलण्या देसवारप्रधानकेषु आशोकपूर्वकपर्न्ममदं. इहां कुशल ताँहाँ कुशल चाहिय. जेहि ते परमानन्द होइ. अगे इहाको समचरर निको छ.

उ.आर्न निमि प्रजापात हो. नालदुमपूर्व मेरो अम्बल भयो. तुमि मेरा हजुर आव. निमो धन जीयको स रछा गहला. पिछा दि अक्कौ चह गर त sोगोरषनायको कुदृष्टि. धर्न दिकन बुर्म नआवादेखि तिमो जहोजात गरेंलः ।

उप्रान्त पाल्दुय तिष्टुग चितलांग हामिथ्यों सोझा भै मील्या र उनको रछा हामिले गच्यैको छ. किमधिकं विशेषु भाद्रवदि $\gamma$ रोज $\gamma$ सुकाम नुवाकोट शुभम् +
( वो पन्न्योगी नरहरिताथ र ऐ. शि. बादुराम आचार्यद्वारा इतिहास्रकाश $१$ अङูको ९१ पृष्ठमा प्रकाशित भुएको ₹ ।)
[दोलष्या $=$ दोलखाका (दोलखा $=$ काठ्माडौंबाट २१ 9 कोश जाति पूर्वतिए वान्ने ठाउँ) 1 देसवार =देशवासी। चाहिय = हुनुपर्छ। जेहिं ते परमानन्द होई = चसो भयो भने ठूलो आनन्द हुनेछ। निको छ=भलो छ (रासो छु)। नालदुम = काठमा डौंबाट छः कोश जति पूर्वतिर पर्नें ठःँँ। अम्बल $=$ विलय $($ अधीन $)$ । तुमि $=$ तिली । भेरा हजुर $=$ मकहाँ ( (संग) । आव $=$ आऊ। जीपको $=$ जीउको । रछा = ₹क्षा । पिद्धा दि $=$ भिद्धामा उकी । बह $=$ तरह । धर्म दिकन $=$

+ यो पत्र लेखिएके केही समयपचि दोलखाका प्रधान र प्रजाहरका नाउसा पृथ्वीनारायण श्हले फेरि अर्को पच लेखेका छन् । त्यस पन्रकी वनि "मिले तिमीहरुको वीछा लिएँ (हेरविचार गन्नें भएँ), हामूः भारादारहखसंग निलन आओ । मिल्न आयौं भने तिमीहसूको धन जीउको सुरक्षा गई₹दिउैला, केही हुनेध्धैन" भन्ने आव परेको छ। सी पत्रमा fमति दिइएको छँन तापनि एउटै प्रस्न हुमा लेखिएको पत्र हुनाले टिप्पणीका रूपमा यहाँ दिझन्छ-
" स्वस्ति भोगिरिराजचक्चूडार्मणिनरनाराय संल्याविविविधविरदावलीविराजम.नमानोल्नत


आगे दोलजाक। देलनान् (र) प्रधान अजाप्रति. तिमिकन मईले विच्धा लियां, चे ोो पाउ भन्या भार. घर, चर, वीडढु. मेरा भाराहए ताहीं आया तनसंग मिल्ल (लन) आया तिमा! धन जिय देहि हवैन. नुलाराम पाँडेछेड विस्तार गरि पठायाको छ. चडो मिल्ल आक. शुभमस्तु.

भंतुलुलाराम पाँडेको सथायोग्य.
(योगी नरहरिनाथ ₹ ऐ. शि. बाबुरास आचार्यद्वारा यो पश्र इतिहासभकाश १अड्दूको ९१ पृष्ठमा प्रकाशित भएको छ)

## [84]

 अति उक्षिणपश्विमतिर पर्ने ठाउँ, । तिष्टुग = तिष्टूंड (काठमाहोंबाट $\sum \frac{9}{2}$ कोश जति बक्षिग पश्रिमतिर पर्ने ठाउँ) चितलोग $=$ चितलांङ (काठमाडौंबाट $\begin{array}{r}\text { १ }\end{array}$ कोश जति दक्षिण पश्रिमतिर पर्ने ठाउं ।]

यस दिनको गणना गर्व आएको पक्धाड़्य यस प्रकारको छवि. सं. १६११ भाद्रकृष्ण (ूूर्णन्तमानले)
गते बार तिथि धठी पला
आवण २० बुध चौथी २०। प२
+

नालदुम महादेउपोखरी विजय गरेपछि सो विजय बीगो पानं आवश्यक ठाउंमा किल्ला बनाउने आदि रक्षाको प्रबन्ध पृथ्वीनारायण शाहले गनँ लागे। यस काममा मीतबाबु भक्तपुरका राजा रणजित् मल्लले सहायता दिनेढ्कु भनेका हुनाले प्रृं्बोनारायण शाह उनको बाटो हेदें थिए। यिनै ताका उता कुतीतिर आफ्नो टक घलाउन उनो स्यतातिरका भोटे अधिकारीहहसंग लेखापढी गर्ं लागेका थिए। यता आफूले विजय गरेका प्रदेरा ₹वरकोटतिरका मानिसलाई साल्ल्वना दिई हात लिने प्रयत्न पनि उनी गदँ थिए । पृथ्वीनारापण शाहले वि सं. १५१२ वैशाख २द गते बुधवारका दिन क्षोनीलकण्ठ जोशोलाई लेखेको वन्रबाट यी कुरा बुझ्निन्छन् ।
"स्वस्ति भीसवोंपनायंग्वसकलगुणगरिष्ठभीनीलकंठज्योतिविव्तु स्वस्ति भोगिरिराजेत्पादिशीधीधीमत्वृथ्वीना रायणसाहदेवानां सदा समरविजयीनां प्रसाामपूर्वकपन्नमिदं.

आहाँ कुशल ताहा कुशल चाहिह. जाहिते परमानंद होई. जाहाको समाचार निको ख. पन्र आयो. अर्थ पाञ ग.

उप्रान्त धायको कुरो बिंति गरि पठाउनुभयेछ. कासकिलाई फोनें नरशयण पंधित गयाका छन्. जाँदा त गया तर कास्कि नफुटन्या. हिजि पनि महादेवपोखरी आईकन गाठि बाधि बुधवार दादशीका दिन कस्स्याल बिदा भई गया.

उ. भाजुका धान् उमराले षायेछ. षायों तपनि निउरिबाट निकासिदिउलत, भवर्कोट उमचलाई रिशानि गरि मोहर लेषिपठाउद्यों. मोहिकन अस्ति पनि मोहर बक्स्याथ्यों. बल नलगाउनुहवस्. फिक्कि छईन. सुरचाईकन बसाल्नुहवस्- काशमीरिकन अस्ति पनि मोहर आयेथ्यो. आजज पनि बकसि पठाउछ्घौ. मोहर आउन फिकि छईन. कुत्यालसंग पनि बन्दोबस्त भयो.

उ. ञाहा बश आठ ठना हाल्याथ्यौं. फिरि छेकनाकन आइतवार गौटा २ गना हाल्त सराषाम गरचों, तसंबिच कटक आयो र ठाना हाल्न भयेन, वाहादेखि दिन पाईवनन्, लाग्यो

मेला छेकौं भन्या हुन्यैथियो. तर मृत्वक्ष पनि लाथ्यो, मल् मास पनि लाग्यो. एकाव् महिना मित्वाबाको बाटो पति हेनें परचो, तस् अथंले आज फौद उकात्वंौं, किमधिकं वितेषु.

ज्येष्ठबदी १२ रो ४ मु महादेवपोबरी.
( शोमहेशचन्द्ध रेम्मोबंट प्राए्त भएको यो पत्र व्याब्यासहित ऐतिहासिक वद्संग्रंत्टोल्लो भागको ६亏-७२ पृष्ठमा छापिएको ₹।)
[ चाहिं=चाहिये=हुनुपछं। आाहों ते परमानन्व होई=यसो भयो भने ठूलो आनन्द हुनेछ । निको=भलो (राम्रा) 1. घायको=सन्धिप्रको विषयको । कासकि=कास्की= काठमाडौवाट ४२ः कोश जति पश्विनतिर पर्ते ठाउँ ( शाहको राजधानी ) । महादेवपोबरी = महावेउपेंखरी = काठसाऊँबाट ६ कोश जति पूर्वंतिर पनें ठाउं। गाठि बाधि = गाँठ बाँधी ( संस्सल्लाह गरो) । कस्क्यालि $=$ कर्केली = कास्कीका मानिस । उ= उप्रान्त । उमराले $=$ मुब्य संनिकले । भवकोंट $=$ काठमाडौंबाट 5 कोश जति पूर्वंतिर पनें गउँं। रिशानि गरि $=$ हफाई । मोहर $=$ लालमोहर । सुच्याइकन $=$ संस्ताई बुझाई शूरो पारी कन। बसाल्लु= समालनू । काशमीरि= काश्सीरी (यसताका कासमेरी मुसलमानहब व्यापारका लागि यहाँ आवत जावत गथॅं। पहाँ उल्लिखित काश्मीरी यस्तं ह्यापारी मुसलमान हुन् कि भन्ले बेबिन्छ) । कुत्याल = कुतीतिरका भोटे अधिकारीहल (कुती = काठमाडौंबाट २३ कोश जति उत्तरपूर्वंतिर पनें ठाउँ)। फिरि = फेरि = अकों पटक। छेकनाकन = रोनललाई । गोटा २= दुछवटा ( (छछदा) । कटक आयो =लड्न आयो ( हमला गर्ं आयो ) । मृतपष्न $=$ माथि उल्लेब गरिएको मूहूर्तंचिन्तामणिको श्लोकअनुसार यसको अंर्ं राहुले भोग गरिने रहृहका सम्मुबका तेह्ह नक्षन भएको पक्ष अन्ने हुन्ध। सो कुरा तल विइएको पश्चाड़ तथा राुुबाट
 ૪६। ६ भएको ₹ वैशाख ३ गतेदेखि उत्तरफाल्युनीको चौथो पाउबाट तेल्रो पाउमा गई ६३ दीन जात रहने भएको हुनाले यस वेला राहु बसेको नक्षत्रत्तर्तफाल्युनी भयो। त्यस कारण यसको नाम कतंरी भयो। यदपघछ्धिका-हस्न, चित्र, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाधाढा, उत्तरावाढा, अभिजित्, भवण, धनिष्ठ, शतनिषा यो तेह्ह नक्षन्र राहुले भोग गरिसकेका हुनाले जीवपक्षका नक्षत्र भए। यसपछिको "पूर्वाशाइ" चाहिह राहु बसेको नक्षश्र उत्तरफाल्युनादेखि पन्धूँ भएको हुनाले यसको नाउं ग्रस्त भयो। यसपछिका-उत्तरभाइ, रेवती। अभ्विनी, सरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृणशिरा, आर्ता, पुनर्वनु, तिष्य, अस्लं षा, मधा, पूर्वफाल्युनी यी तेह्ह नक्षान्र राहुले भोग गरिने हुनाले सुतपक्षका भए। यस कारण यस पत्रमा उलिलिख "मृत्पक्ष"को आरम्भ उत्तरभाइक्वेखि हुने भएकोले ₹ यो पः्र लेलेकं दित उत्तरभाई नक्षच्र पनं अएकोले अ्यसं बिनदेबबि मृतपक्ष लागेको सिद्ध हुन आउँछ । मलमाल-

> "असंक्रान्निमालो डधिमासः स्फुटं स्यात्"
( सिद्धार्नशिरोोमण गणिताध्याय अधिमासादिनिएांय ६ श्लोक )


## भन्ले कुरा प्रसिद्ध ख］

यस बचनअनुसार यल वर्षमा（वि．सं．१६१२ मा）गगना गरिहेर्जा आएका（अधिकमतंत पर्ने महोनाका）संकान्ति र औसीका वारादि यस प्रकारका छन्－

ज्येषठसंत्तांत्ति आइतनार $\gamma$ घड़ी १७ फला।
ज्येष्ठक्रणण औरों अग्डतथार 99 घडी ६ पला। अषाढक्टाठण अँसी सोमवार पू६ घडी ४१ पला।
आषाढ संकान्ति बुधवार ३० घडी ૪१ पला ।
यहाँ एकक चान्द्रमहीचामा（ज्येष्ठशुक्ल प्रतिदादेखि अबढढकृषण अैसीसक्म）संक्रांत्ति （सूर्यको संभाति）पर्न आएन । त्यस कारण यही ज्येष्ठ महोना नै अधिकमास（मलमास） सिद्ध हुन आयो । यसंले यस पत्रमा उल्लिखित मलमास यही ज्येष्ठ महीनामा पर्ने अधिक－ मासलाई अनेको हो। एकाद्＝एकाध．（एक डेढ）मित्बाबाको＝पृथ्वीनारायण शाहका मीतबाबु भक्तपुरका राजा रणजित् मल्लको । मु．＝मुकाम＝वासस्थान।］

यस दिनको गणना गर्दा आएको चश्चाड़़ तथा राहु यस प्रकारको छ－
वि. सं. १द१२ ज्येष्टकृषण (पूर्णान्तमानले)

| गते | वार | लिथि | घडी | पल7 | नक्षत⿻丷 | घडी घला |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| वैश़ख २ร | बुय | एकादशी | － 1 | 90 | उत्तरशाद्र | と२10 |
|  | राशि | अंश | कला |  | विकला |  |
| राहु | $y$ | 2 | po | 1 | 94 |  |

## पं० वागीविलास पाँडेको दुर्गास्तोत्र

—नयनाथ पौडेल

गत चर्षका＇पूर्णणमा＇का चारे अङुमा पं．वरणीविलास पाँडे ₹ डनका सातबटा कृति बाणीविलास－सिद्धान्त，दुर्गाकृत्यकौमुती，पुरश्ररण－प्रयोगरत्नदीविका，वेदान्तसारसंग्रह，प्रशस्तिन－ रत्नावलि，नवरत्न्युगलस्तोत्र，गंगास्तोँ्नका बारेमा मैंले लेखेको थिएँ ।

वाणीविलासको घथार्थ रूप पाठकहरूको सामुमा राखिबिनु मेरो उद्देश्य भएकोले उनको विषयमा म खोजी गर्न लागेको छ । यही प्रसङ्न्रमा अकिले वाणीविलासका वुइटा कृति हुर्गास्तोत्र र भुजङ्नप्रयातस्तोनलाई बीरपुस्तकालयमा मैले छेखें।

[^1]एकासिर हरिताल लाएको मेपाली पाको कागतमा बेवनागरी लिखिले लेखिएको ख। यसमा जर्मा $x प \bar{न}$ छन् तथा 94 घटा भजन छन्। यी पत्रको लम्बाइ 90 अड्गुल, चौडाइ 4 अड्गुल छ। यहाँ एक पृषठमा ₹ पंक्ति लेखिएका छन् । ठाडँ ठाउँसा अशुद्ध सारिएको हुंदा यो प्रति जान्ने मानिसले सारे जस्तो देख दैन ।

बाजा बजाई लय मिलाई गानासाथ देवीको भजन गनं यो स्तोत्र बनाडएको देखिन्छ । यसमा विशेष माव छंन तापनि सुन्दा आनन्द दिने सार्थंक शब्दसमूहले यो स्तोत्र बनेको हुँदा बाणीविलास संरकृतभाषाका शब्दलाई कसरी खेल।उँथे भन्ने कुरा जिज्ञासुहरललाई देखाउन ₹ बेवीका मक्तहरूलाई भजन गर्न सजिलो पार्न पनि यो स्तोत्रलाई 'पूरिणा' का पाटकको अगाठि राबने साहस मंले गरेको छु।

श्रीगरोशाय नमः ।।
अयि भुचनत्रयकारि गा दुर्गतितारिरिा
चन्द्रसुधारिरिा विन्ध्य निहारिरिा दुर्ग्रें।
निजजनसेविनि संसृतिमोचिनि सज्जनरोचिनि
दानवशोचिनि भूधरकन्ये ।।
मणिमयकुरडल भासित गयडलवे $S$
सुरमगडलखरिडत मुरडलसन्निजकरठे।
जय जय हे सुररध्ञिनि कैटभभर्भिनि
मङ़लगुन्बिनि पन्न गमुर्জनिजाङ्गे ॥?॥
अयि शिवसुन्दरि देवि कुशोदरि
लोकमिमं दरिधर्धि हरि: कृपया परया ते।
विविधवपुर्द्ध रिके रुचिराधरिके
सुपयोधरिके शुभकन्धरिके सुनिनादे।।
निजकरहग्लवनिजितपल्लव ईश्वरवल्लभ
उद्रिपुमल्लवधोद्यतभल्ले ।
जय जय हे सुररक्ञिनि कैटभर्भव्जिनि
मङ्ञलपुध्धिनि पन्नगमुअ्अनि जाङ्गे ॥२॥
पू० ७.

अयि दलितासुर खाहिनि केसारवाहिनि दैवतवाहिनि व्याधिविदाहिनि धीरे।
श्रितनवनीपवनीशवनीभवनीरजनी कमनोयकरामरवूजितपादे ॥
तव चरगां सपद़ाभरयां विपदाहररां
जगतां शरांं भवताचछ्छरयां मे ।
जय जय हे सुररध्ञिनि केटभभศ्জिनि
मझ्नलपुज्जिनि पन्नगमु ञ्जनिजाङगे।। ॥।
अयि निजदोद्वी यदगडसुम रिडदकारड विख गिडत-
चरडपराकमचरडकमुयडे।
कटकतटोत्करघोटकदन्तिघटान्वितदेत्यमटाटविपाटनलम्पटशूले ।।
उमरमृदङ्ननवध्चनिडिरिडमदुन्दुभिमर्द्ध लभर्भरभाङक्कृतिहितचित्त ।
जय जय हे सुररञ्जिनि कैटभर्भज्जिनि
मझलपुज्जिनि पं्नगमु₹्जनिजाइगे ॥भ\|।
विविधविहङ्भनिषेवितनुङ्भ मनो हरश्टङ-
महीधरुुङ्ञव मध्यनिवासे ।
जननि चराचरचारिरिा चञ्चललोचनकञ्जलर्च्चितकजज्जलवर्धितशोभे॥
अयि नवनीरदनीलतनो नवनीतविजित्वरकोमलते सेवककल्पलते ।

जय जय हे सुररञ्जिनि कैटभभञ्जिनि म ङ्नलपुञ्जिनि पन्नगमुऊ्जनिजाङ ॥थ॥

अयि विलसद्रवियाा लसिते द्रवियातिमनो
द्रविगाकरदे द्रवियाधिपवन्ध्ध ।
अमरकदम्बसदम्बदिगम्बरलम्बजटा-
निकुरुम्बस मुत्सृतितत्परहस्ते ।।
जनकतया तन भूपतया कुभृतों ततया सहितो
लतयापि हिमालय ईष्टे।
जय जय हे सुररण्जिनि कैटसभक्जिनि मङ्नलपुच्जिनि पन्नगमुञ्जनिजाड्गे ॥६॥
न हि परपूजा न हि तव पूजा जननि
कृता जात्वघचयभाजा ।
सुरवनकुञ्जालयमुनि पुञ्जाश्रितजितकञ्जामलचरयाञ्जन इह जगज्जाललवनदच्तो भिदुरसदच्च ।।

अयि करुावति मां जडमुद्धर दुर्द्धरसंसृतिजन्मलयो द्रवभीतिपयोधेः।
बय जय हे सुररश्जिनि कैटभर्भञ्जिनि मङ्गलपुक्जिनि पन्नगमुञ्जनिजाङ्गे ॥७॥

अयि सुखदायिनि विश्षविधायिनि
घर्मशोगितपायिनि सुन्दरकेशे ।
शुचिकलना दिविषल्ललना न हि ते
तुलनामयते जबलनारिगयोद्ब्लनाशे।।
सनकसनन्दनरंत्वंगि नन्दनरेश्षरनन्दनकोऽपि
नमर्करगां कुरते ते ।।
जय जय हे सुररक्जिनि केटभभक्जिनि
मद्रुलपुक्जिति पन्नगमुक्षनिजाएगे $\|幺\|$

अयि निजसक्यलसस्सुरभव्यविधायिनि लाव्यमिदं परिभाव्य जगत्तव पाव्यम् । चरगामिता मुनयो नभितात्मशिरोध्यमिता विविधः शमितामरसङघचविपत्ते ॥

सरसिजमध्वर्निलप्रमदे ऽध्वनि योगभृतां धवनितोन्मुरजे शिव एनु मनो मे ।
जय जय हे सुररक्ञिनि कैटभभक्জिनि
मङ्ञलपुर्भ्ञान पन्नगमुख्भनिजाङ्गे ॥ह॥
अयि मृगराजकटीश्शरि शेलकुटीरमयीयतटीलसदिन्न्रनटीपरिपाटि ।

जनसुखसुपटीरसुगन्धिनि
टीकिक्योल्लसिते अ्रुकुटीशमितासुरकोटे ।।
अयि कमलासनगत्धवहासनवर्य्यकुलासन-
रम्यतरासनभासितपार्श्ं ।
जय जय हे सुररध्जिनि कैटभभध्ञिनि
मङ्ञलुुक्जिनि पन्नगमुअ्धनिजाङ्गे ॥?०॥
भग习ति मल्लीकुसुममतल्लीम.त
शुभभिल्लोर वयुतवल्लोविर्राचतपल्ली-
बहुविधभिल्लीगरायुततालीवनमिमिताली-
कृतकरतालीरवजातसुखे ।
तव करमाला धृतरुचिमाला जननि कराला मम भवजालं शमयतु कालम् ।

जय जय हे सुररक्ञिनि कैटभभध्জिनि मझ्नलपुक्धिनि पम्नगमुब्दुनिजइ्गे ॥??॥

रविरुचिमालासमरुचिमाला धृतवन माला ज्वलदतिकालानलस मभाला-

नलविकराला दितरिपुजाला भुवनविशाला सुकलितहालाहलशिवबाला ।।

सुखयतु दुर्ग्रानिशमववर्गाग्रहमिह
भरांध्रयमर्मरवर्गादमलगुराना माम्।
बय जय हे सुररक्भिनि कैटभभक्ञिनि
मङ्ञलवुक्भिनि पन्नगमुर्धनिजाङ्गे ॥?२॥
जगदनवद्यं कविजनहृद्धं प्रसरतु गद्यं
भगवति पद्य रसिकनिवेद्यम्।
मम भुवि मार्ग्ग तव तु नजाने
विधिमिह जाने किमवनिजानेः कथमपि जाने ।।
मम मतिरास्ते जनति समस्ते किमु नमतस्ते
विपयिपरास्ते मर्हसि परेडन्ते।
जय जय हे सुररक्ञिनि कैटभर्भक्ञनि

सुललितवाशी प्रयामितवासी वरभववारीचययुतवारीविलासकविना।
स्तुतिरियमुक्ता प्रमुदितभक्ता गुराचययुक्ता
कविगलमुक्ताभररासुसक्ता ।।
मुदुपदयुक्ताऽधमपदरिक्ता भवसिन्धुविरक्ताद्यभिलषिता सज्जनपठिता।
जनय़ु भर्ति वितरतु मुई्ति जगति च भुf्ति
बव चरयो भो जनितरयो ।१४४।

## उद्धन्मञ्जीरमञ्जुध्वनिनिकरकतातीवक। मारिकामा

व्यालोलव्यालमालोल्लसिततनुरलं लोललीला लसन्ती॥
स्वर्लोकोल्लासिनीभिर्भ्र मरभरभर्र्भासमानै: प्रसूने-
रुद्यन्तीर्भिनिषेक्या स्तवनरकृतिभिः प्रीयतां देवदेशी ॥? थ॥
इति वागोविलासकृता स्तुतिः समाप्ता।
अहिलेलाई यस स्तोत्रको मूल मात्र यहां दिएएकी बई । यसको अनुवाद पधि विद्नेक।

## नेपाल-अंश्रेजयुच्छ

नेपाल-अंग्रेजयुद्धको घोषणा नहुँदै अंग्रेजले गरेको युद्धको
तयारी
कुमाउँ का शासक चौ. बम शाहले अलमोडावाट वि. सं. P६u? कातिंक $\checkmark$ गते महाप्टमीको दिन भी पू महाराजाबिराजको हजूरमा पठाएको पत्र ₹ त्यस पन्नंको ऐतिहासिक व्याए्या

## महेशराज पन्त

अर्जि"
उप्रान्त मवेसमां बबर बुभन पठायांको मानिस् पनि आईपुग्यो.
सर्वन्र पहाइका भगौटा ${ }^{2}$ राजाहरलाई पनि गोर्बासित चढाई गर₹ भनि फौज घजाना ${ }^{8}$
 किन्नलाई ₹ स्युबंदि सिपाहि राण्नलाई लाब रपैया सुदर्सन साहललाइ लाब रुपां लालसिलाई दियो. पल्टन गैरह सांथ लाइदिउला भनि कबोल गच्यो. कलकत्ताको लाट ${ }^{\epsilon}$ बरोलिए आइपुग्रापकि बिदा मै जाउला भनी ठाउठाउमा बस्याका छन्. लालसिंको
9. अन्ज़ = चिन्तीष尹 1 भी $x$ महाराजाधिराजलाई लेखिएको चिठी अर्जी भनिन्ध्यो । 2. भगौटा = मगुबा। ₹. गोर्षसित चढाईं गर $=$ गोरखामा (नेपालमा) हभला वर। 8. बजाना = लडाइ का सरसमान । \%. गढको सुदर्संन साहि = गढवालका सुदर्शन शाइ। यी सुदर्शन शाद, गढनालक। अन्तिम राजा प्रद्युम्न शाहका छोरा हुन्। ६. यी लालसिद्ध, कृमाउका अन्तिम राजा
 कम्भनीका गमर्नर जनरल लड हेट्टिड्स। $\varsigma$. अलमोबाबाट बरेली इह कोस जति वच्चियमा छ। चि. सं. १थमट मह्यीर 9 गतेदेखि बरेली अंग्रेजको अध्रीनमा मएको है।


## 

मतो ओधियाको（₹）भन्या कुधानामा（૪）जुनि अपतियरलाई（३）चाईई गर भनी प्रमाना（६） गयो．आूर्संन साहिले दूलमा（ज）येक् मू耳 लंगूरमा（ $\kappa$ ）येक्ष मूष गरि चदाइ गनुं．लालसीले कोटा （६）₹ ₹धाता（१०）कालिकुमाउ（११）ईई ₹ घाटामा（१२）चढाईई Пनुं．पहादिया जिमिदार बाटो बेलाउन्या को छ भनि लालिंब्छेड भन्दा साल ६२ देवि १₹）मछेषमां बस्याको पुना फर्याल ₹ अकों
 गन्या．सात सी（१७）वहाड़ि भरिया जनहि च्चार पांच कपैया महेनापीछ्छे दर्माह（१६）दिनु गरिराष्नु， ₹ सौ（१९）जातो पिल्यालाईईई दर्माह दि राध्नु，लालसिका ह्रदुर कासिपुरका（२०）ठेकामधे मुजरा पर्ली（२१）भनी मातबर（२२）मानिहले पबर ल्यायो．
बढाईको बबर मन्या जहां जताजगाबाट（२३）आउदा कैज़ भेरहेछङ．（२४）चहाई भन्या निश्यय हुन्या ऐेबिंक्रु घल（२थ）षजाना（२६）पर्च गेरहको बिंति पैले पनि गरि पठायाको हो．₹। कंपनि जमाउनु भनि हुक्वम् מायाको छ，जगाजगाबाट निस्तूक्र्（२७）वबर अाउन लायो．बषत येहि हो भनि ४ जना बसि सल्लाह गर्दीं हतियार ₹ बानाको（२亐）ठेगाना मयापन्छि कंपनि पडा गनं केहि बेर छ्छेन अनि भन्दा

१．अलमोढाबाद २० कोस जति दन्दिएमा द्रपुर छ। वि．सं．१६१थ निर कुमाउको घरभमगहामा एक，जना भारादारले उद्रपुर आदि कुमाउका तराई अबधका नवाबलाई बढाएर अफू ल्यहाँका सामन्त बनी कुमाउबाट ती भाग बुट्य्याइदिएका यिए।（＂कुमाऊँका


 श．मतो बाधियाको＝सल्लाह भएको।

8．अलमोधाबाट 900 कोस जति पध्विमउत्तररमा बुधियाना छ। \％．बुनि अपतियर－ लाई＝अकृरलोनीलाई । बूहाकाजी अमरसिंद थाभाको मातहतमा भएको सतलज र यमुनाको बीचको प्रदेश कच्जा गर्न अउने अछटरलोनी विने हुन् । ६．प्रमाना二अ｜जापच।
७．दूएमां＝देहराइूनमा। अलमोछाबाट रॅ कोस जति पद्विमउत्तरमा देहगयून छ। 5．अलमोधाबाट ₹२ कोस जति पथ्रिमदक्षिणमा लंगुर छा। ९．अभमोछाबाद थr कोस जति दन्विएमा कोटा छ। 190 ．अलमोछाबाट $\varepsilon$ कोस जति दनिसामा छखाता हा। 19 ．अलमोछाबाट १२ फोस जति पूर्वमा कालीकुमाउ छ। १२．घाटामा＝भुख्य मुख्य बाटमा। १३．साल ६२

 २०．अलमोडाबाट २२ कोस जति दनिएपभ्रिममा काशी पुर छु। २१．मुजरा पली $=$ माकी होना।


 घातज्जम्मा ह तेयार घजाना अर्जि बिंति गरि पठाउछ्छौं. आपनु गर्न्यां ताकिति गनुं. विम्रा इम्रा संथ रहाका सुवेदाश हरलाइ मानिस् बटुल्याउनु(३.) मनि उर्दि पनि दिन्या हो भनि सल्लाह टहराई उद्दि पनि

 गयोथ्यो. जहांकां भबानिबक्समां $\gamma$ पद्टिलाई्६ नाल हेद्दा चार पद्टिलाई मन्या पुग्यो. जहां फ.लाम् असल नहुनाले जो भयाका नाल माकिकी(१२.) क्छन्. भबानिबक्सका पुराना नाल पनि देरे बर्षदेकिका
 ताकिति मै बबतपर (१६) जहां आईपुगया काम छोपियेला. डोटिमां(१७) भारादार कोहि छ्छुनन्. १।२ भारादार र २1४ कंपनि बटीन्मै चांडो आयापूर्बबाट (१६) भाराकंपनि (१६) आया भनि घाष पनि हुन जाला.

अर्जि ज्ञेद्रेका बिननां कोट। का अटामां रह्याका सुबेदार हिराप्रताणसिको र कोटाको कौं जदार गंगाराम चौहुछाईतले मलाइ लेष्याको चिठि बिजनिस् (२०) चह्दाइ (२१) पठायाको ब. आहेर होल।

कासिपुरका बेणिराम साहुलाई मेले लेष्याको चिठि चिध्दियाको (२२) मंडीमां (२३) डांक्धरका (२૪) सानिस्ले च्याति लियाको विस्तार अधिल्ला अजिमां विंति गरि पठायाको हो. चिठि घोस्याको कुरामां साह्है चमक(२Y) मालान् भलि चमक् मेटल्नानिमित्ये हिदवि अक्षर(२६) लेबि डांकतरले सलाइ लेठक्सको चिठि लि चवासी आईुुग्यो. डांक्तरले मलाई लेष्याको चिठि विर्जनिए् चह्हाई णठायाको छ. दाधल होला.

तो आउन्या च प्रासि कातिपुरको (२७.) बस्त्या अचिदेषि उहां अल्मोडानां आवत्जावत् गर्ज्वा ञांका मानिस्सित पति सबैसित जानपहिच्यान (२न.) भयाको रहेछ. डां१. पेटिया $=$ खानेकुरा । २. समयपर $=$ वेलामा। । ३. बटुल्याउनु $=$ जम्मा गन्रू : ४. ६श६६ सालमाँ= वि. पं. १६छण।१६६न मा। \%. घहांका=अलमोहाका। ६. मेपजीन्मां =हातहतियार बनाउने कारखानामा।७. यस पन्नाट वि. सं. १६६द।१५६९ तिर म्लेच्छक्रालानल कम्पनी सडा भएको बुकिभिन्छ । अंग्रे जसंग युद्ध हुँदालेरि नालापानी किल्लाको आसपासको अर्को किल्लामा अलेच्हुकालानलकस्पनी बसेको थियो। वि. सं १च心१ मङ्सीर १६ गते गति यो कम्पनी किल्ला छोही गयो। यस कम्पनीले किल्ला छोडी गएकोले नालापानी किल्लाका सेनिकहरू निके हतोस्सां मए। (पूर्यामा` ₹ अङ्टका ६४ ₹ ६ॅ
 थापा बसेको ठाउँ बाट । ९. मर्नाको तनषाह = जारीरको सनद । १०, तीन्सी नाल= तीन सय
 १३. आधादेषि पनि अर्याला = आधामन्दा पनि बढी। १४. बदल्नुभ खाको= फेनु'वन्ने भएको। १\%. पूह सौ = पाँच सय । १द. बापतपर = बेलामा। १७. अलमोइाबाट २० कोस जति, दच्चिएापूर्वमा होटी व। 95 . पूर्ं बाट =राजधानी काउना बौंबाट। १९. भारांकंपनि = भारादार र कस्पर्न। । २०.चिठि बिजनिस् = डाँकद्वारा पठाएको चिठी। २१.चह्हाई = चढाई ।२२.अलमोड।बाट १६ कोस जति दन्तियपश्विममा चिलिकया ब। २३. मंडोमां= बजारमा। २४. डांक्धरका= अंग्रे ज उाक्टर रदरफोर्डका। २४. चमक二नराहो। २६. हिदवि अक्षर $=$ बेवनागरी अक्षर। २७. चास्तिपुरको = काशीपुरमा। २६. बानपहिन्यान =f चबबाब ।

क्सरको चप्रासी मयापष्ध मागकी सन धालाको तेल गीरहको ताकीत बरीष गां आउदा वहृा मछेड पनि बर्षुसामत् गरि केछे केहि्दि माति लंजाने गर्थों.

सोहि चर्रासिले अधिधधि केहि इनामपात पाउसा गोर्षाको निमकू१ मिले षायाको छ. बहुतै तरहसित थो फुरा अन्त जाहारे नहोस् वो कुरा तल ${ }^{2}$ छुनियावधध्ध म माराजाउला? सुन्वाको कुरा म जाहेर गह्धीं भंदा यो कुरा तल सुनियापछि त माराजान्वाघ्घ् भनि हाविताई पति थाहै छ. काहि जाहेर हवेन भति बान्रजम्माई निद्ध अबस्यं अंगरेजले पहाउमां चढाई गईी.- लाायेत् डोटितक्र्को अनाज बरीवनलाई पंचात् हजार रृपया मेरे रोचछ' बांदियो ${ }^{\text {C }}$. उंंत्तरलाई दर्माह बचचो. फौजलाई सिधा बांटन्या काम पायो, मोरकिराषट् साहेब ${ }^{9}$ पनि गौरनरका ${ }^{\circ}{ }^{\circ}$ सांथेमा छ. भेष अझ्न बद्ल्याको छंत ${ }^{\circ}$ •. उुलो मरातप षतम भयाकं। छी? पहाउलाई़ सतबक्षालगायेत् सर्वंत्र पचांस् हजार फौज बटौन्भवो. लुध्यानामां बुरि अर्षतियरलाई प्रमाना गयो. डोटिलाइ हालिले चहनु ${ }^{9}$. दुन्मां पनि मेहरेटवाला साहेवेव लाई बतम नयो ${ }^{\text {? }}$, येक् भूष छबाता येक् नूष कोटा येक् मूष कालिकुमाड तिन मूप गरि
१. निमซ् $=$ नून $=1$ २. तल $=$ रदरफोडंबसेकोको ठाउमा।
३. माराजाउला $=$ भारियुलाला । $\%$. म जाहेर गहाँ $=$ म जाहेर गहुं।\%. माराजान्या-
 बांदियो । ९. नींरकिराष्ट् साहेब $=$ मुरकोष्ट। वि. सं. १६६९ को गुल्मा जोगीको भेष लिई घिनो गबकुमाउसा नैपाली चौकीदारको आंखा छलो पसेका थिए। पधिध चौक़़ादारले यिंतलाई एक्रे। व्यहाँका शासक चौ. बमशाहले राजधानोमा सोधनी गरी यिनलाई घाडिदिए।
 उउचईई गाईंनरका। बन शाहलाई लोभ्याई आपनो पक्षमा मिलाउन तथा कुमाउ का प्रजामा नेपालसरकाइप्रति घृणा फेलाउन चिनी खहिएका थिए। अंप्रेजले कुमाउ जितेपछि यिनी
 ११. "भेष अन बदल्याको छैन" भनेकोले यस बेलासम्म पनि मुरक्रेपटले गेखवा लुगा लाएरे बलिरोेको बुधिन्ब । २२. ठुलो मरातप घतम भयाको छ二 ठूलाठूला अधिकारी खटाइएका छन् 1 १३. डोटिलाइ हालिले चढ़ु=डोटीमा हियर्तोले हमला गर्नू । मुरभोट्संश जोगीको मेष लिई आउनेमा हियर्ली पनि चिए। ("ऐतिहातिक पऋसंघह पहिलो भाग" का १०४-
 घाइते कहते नेषालकं कौदो भएका थिए। ("प्रण्णमा" १ अड्डूको ू० पृष्ठवाए) । १४.मेटेरे टबाला साहेवलाई बतम भयो = मेगठना बरेका जिलेस्पीलाई बटन भथो। यिनी मेर रबाट
 वि. सं. १₹ंज१ कार्तिक १७ गते विनको सृत्यु भएको धियो। अलमोंज्वाट २र कोस

[^2]

 पषि कानपूरमों वाषिल भयाको बबर आउदा ड्रोंकर साहेबप्रभृति यत् जिएला (मा) ${ }^{\circ}$ भयाका साहेब सबँ पांच दिन्मो भुरावाबदबाट? कानपूरमों पुस्षा गरि गया. चार पांच बिन बाहों बसि पांच दिभ्मों मुरादाबादंमीं आउनु भभि हेगाना गरि गया भमि कहों
 सोध्याउछां ${ }^{\text {a }}$ बीणा ${ }^{12}$ चवर बोषोर बाहिम गैरहु पहाएको चीज येस् बषतमां पठाइ वियाषछि गौरनरलाइ चह्नाउदा हों. रपंडां म पठाहठिखला पनि मब्याश्चा भन्यों. रुपयों ल्यायाको हों कि भनि सोध्याउदा माल चिल्किया पुग्यापधि रैदाो fि पठाउला अन्बा लोटानट समाउस्या बीज छुन. लोटबाट आर्उनिबितिक पठाइ्िउला भनि बिदा गरि पठाधां.

मधेस्वां संत्न जगाजगायां बबर बूझन चित्वृचर्षां गनें भानिस् फिज्याका पनिन थिया.


जो (ब) बर आउला बिति गरि पुठाउला.

 पर्ठयाकां ₹. जाहेर होला














 २ घर्ष ₹ अस्ड्रका १—९ पृष्ठना छापिएको ऐ. शि. बाबुराम आधार्यको "अशोक र नैषाल" नाबँको निबन्धबाट) । १६. चौकिदारो = छौफीवारी। $q u$ मुन्Aिले = कारिंब्बाले ।
 (से अं बम्लाहको ललाम सलाम सलाम चुणं

## ब्याख्या

कुनाउको शुकाम अलसोडाबाद वि. सं. 9 द७१ कार्तिक ज गते महाष्टमीको किन बौ. घम शालेले की 4 महाराजाधिराजको हलूरमा लेखेको मो पश्र वीरपुस्तकालयमा च।

मेपाल-अंप्रेजयुद्ध हुन्ते लगेको बेलाको हुर्दे पक्ष हो अवस्थाको केही भलक यस पत्रबाट पादून्ण ।

घी x पूथ्वीनारायण शाहले शुए गरेको नेपालको एकीकरणलाई उनका उत्तराधिकारीहखले अगाडि बढाएका बिए 1 यर्ते प्रसङ्ञमा कि. सं. १亏४३ मह्लीर $\varphi$ गते नेपाल
 शिए 1 हुनत नेवाल कुवाउ पनि विजय गर्न चाहुन्ध्यो तार्पनि कुमाउभन्दा पूर्वा डोटी, जुम्ला मै पहिले विजय गर्नु नेपालको अभीषट जियो।

कुनाउ को शासनमा क्रनजोती अएको सनयना त्यहांका एकजना भाशाबार मोहनलंति "सोंहन घग्द" भष्षे नाडं लिई ल्यहहाँका राजा बने । तर दि. सं. १द₹६ मा हुमाउका
 मोहन जन्व फेरि कुनाउका राजा घने । मोहल चल्बलाई स्यस्त बेला आभ्नो स्थिति कासम राएन उउदा बलियो राक्यसेग राझ्रो सेम्बस्ध हुतु आवश्वक धियो । उता नेपाललाई पनि कुसाउलाई सिश्र बनाई बुम्ला, ओटीतिर बहे सात्र आफलो कामका विध्न मआउने आशा थियो।
 मिश्र गरी सनिध भयोधै ।

वि. लं. 9 द४女 या जोशीहसले मोहन चम्बलाईं हरारे कुमाउमः फेरि आपनो प्रभुष्ब
 आफ्ना फतिजा महेन्द चन्बलाई कुमाउको गद्दीमा राखे। यस्वछि कुभाउका हर्साकर्ता लार्लसिस्ह भए ${ }^{\circ}$ ।







वाफ्लो अधिकार बोसिएकोले कुमाचका शासकहल सैग असन्तुष्ट जएंका जोशीहृल लाई हात लिई नेवालले कुमाउमा आक्रमण गरी वि.सं. १६४७ चंत्र ११ गते अलमोड़ा विजय गन्यो १।

कुमाउ विजय गरेपछि नेवालीहरूले गढवाल पनि विजय गनें विचार गरे । वि.सं. १५४弓 आषाढ १२ गते नेपाली सैन्वले गढ़वालको रजधानी क्षोनग़र दबल गच्यो ${ }^{2}$ । यलपछि गढवाली राजा प्रद्युम्न शाह स्यहाँबाट भागी अलकनन्दा पारि गई बसे। हिजँद लागेपछि नेपाली सेना र गढनाली सेनाको कौडे भन्ने ठाउँमा लडाईँ पन्यो। प्रद्युम्न शाह नेपाली सेनासँग हार खाई भागे । अखिर केही नलागी गढवाली राजा प्रधुम्न साहले वर्षको २\%०00 ₹ पियाँ नेषाललाई तिनें गरीई वि. सं. १६४९ आश्विनमा नेपालसंग आभित सन्धि गरे ।

केही वर्षपदि गढवालले नेपालताई बुझाउनुपर्नें ईपियाँ बुझाउन छोडचो। यसंने वि.स. १६६१ वैशाख ६ गते नेपालीहलले गढबाल दखल गर्न गई वि.सं. १६६१ आपाढ २१ मते गट्वालको राजधानी आीनगर दल ल गरे। यसपछि वि. सं. १६६१ फार्तिक १२ गते नेवाली सैन्यले देहरादून विजय गन्दोध 1 यिने प्रयुम्न शाहका छोरा सुदश्शन शाइ हुन्छ ।

आफ्तो राज्य खोटिएकोले कुमाउका र गउवालका रजकुलका मानिस नेपालसंग अप्रसग्न थिए 1 मौका पाए वी राज्य फेरि हात लाउने उनीहरको विचार चियो।

कुमाउका अन्तिम राजा महेन्द्र चन्दका काका लालासहलाई र गढवालका अन्तिम राजा प्रद्युम्न शाहका छोता हुदर्शन शाहलाई हात लिई कस्पनोसरकारले नेपालसँग लड्न दुवैजाई लाख लाख रुवियाँ दियो। ती चुवैलाई संनिक सहावता पनि दिने कबोल कम्पनी सरकारले गरेको छ। अहिले यिनीहल सिपाही भर्ती गर्न लागिरहेछत्। गभर्नर जनरल लड्ड हेस्टि््स्स बरेली आइपुगेपछि यिनीहरू उनीसंग बिदा भई ठाउँठाउँमा जाने भएका छन् भन्ने कुरा यस पन्रमा लेखिएको छ।

कुमाउको अधिकारभाप्त राजबंश चन्दवंश चियो। घन्दबंशका चोखर समत्ञान मोहन

१. विभिन्न बंशावलीका आधारसा ऐ. शि. बाबुराम आचार्यले संव्रह गतेंभएको तिधिमितिको टिपोटमा वि. सं. १丂४७ चैंत्र ११ गते अलमोडा विजय भयो भनी लेखिए को छ। "कुमाऊँ का इतिहास" को ३द\%. पृष्ठमा वि. सं. १५४७ चँत्रकृषण प्रतिपदाको दिन मेपालले अलमोडा जिन्यो भनी लेखि एको छ। वि. सं. १६४७ चेत्रकृष्ण प्रतिपदा चैच ११ गते पर्छ। यी वुड़ प्रमाणका आधारमा वि. सं १₹४० घैच्र ११ गते नेपालले अलमोड़ा इЕल गच्यो भनी यहाँ लेखिएको हो ।
२. ऐ. शि. बाबुराम आचायंको टिपोटबाट। ३. शहुज सांछूल्यायनको "गब वाल" फी १₹० पूषठ हेन्ड़ं होर् ।



कुसाउमा ल्याउँंगा बुनियाँ मड्कलान् नल्ने डर अंग्रेजहल


नेपाल-अंग्रेजयुद्धपछि कम्पनीसरकारले लालसिसहहरलाई भत्ता बुवाई "राजा" पदवी दिई राख्यो $\times 1$ सुसर्शन शाहचाहिं गढवालको एक भाग टेहरीका राजा बनाइए ।

हतियार ₹ खानेकुराको बन्दोबस्त हुन सके हामी नयाँ नयाँ पल्टन खडा गर्नें थियों भन्ने कुरा बम शाहले यस पन्रमा लेखेका छन् ।

वि. सं. १द६७ र १६६द मा कुमाउको हातहतियार बनाउने कारखानामा केहो बन्दूक बनेका थिए । बूढाकाजी अमरींशिह थापाले स्लेच्धकालानलकम्पनीमा भर्ता भएका जवानहरलाई उनीहुसको जागीरको सनद दिएएधि वि. सं. १६६७ र १द६द मा बनेका बन्दूकमध्ये तीन सय बन्दूक वि. सं. १亏६द र १६६९ मा म्लेच्येकालानलकम्पनीसा गए। कुमाउमै बसेको भवानीबक्सकम्पनीका केही जवानलाई यहाँका बन्दूक पुगे। यहाँ बनेका बन्दूक उस्ता असल पनि छंन्त्। सवानीबक्सकम्पनीका बन्दूकमध्ये आधाभर्दा बढी बन्दूक थोत्रिएकाले फेन्नुवनें कएको छ। यस कारण \& । ६ सय बं्दूक तथा गोली बारुद समवसे यता पठाइदिए बेस होला भनी यस $q$ न्ना लेखिएको छ ।

डोटोतिर कुनै भारादार पनि छैनन्, त्यता केहीं जारादारको साथमा केहो सिपाही पठाउने अनुरोध बम शाहले यस पन्नमा गरेका छन् ।

काठमाडौँबट काजी बखतबार लिह बस्व्वाल डोटीको रक्षाको लागि खटिए जस्ता थिए ₹ । तर डोटीभै नियत भई बस्ने आारादार ₹ सिपाही भए बढिया हुन्च्यो भल्ने बम शाहको भाव देखिन्छ ।
"कालिपुरका बेषिराम साहुलाई मैले लेष्याको चिकि चिल्कियाको मंडीमां डांक्ध्ररका मानिस्ले च्याति लियाको बिस्तार अधिल्ला अजिमां बिंति गार पठायाको हो" भनी यस पत्रमा लेखिएको छ।

कम्पनीसरकारका जागीरे डा. रदरकोडं नाउँका एकजना अंग्रेज मुरादाबादतिर उाक्टरी काम गयें। त्यस कामको साथसाथँ उनी व्यापारसम्बन्धी काम, लडाइँकर सरसाम न बन्दोबस्त गनें काम चिठोपत्र ओहरोदोहोरो गनें काम, र ज, सूसी काम पनि गथँ ः ।
१. "कुमाऊँ का इतिहास" का ४०७-૪०९ पृष्ठ हेनेंहोस् ।

X' कुमाऊँ का इतिहास" को ४४० पृषठ हेनुंहोस् ।
ज"गबवाल" को २३६ पृष्ठ हेनेंहोस् ।



## [52]

 मेपालको जासूसी गरेका चिए ${ }^{9}$ ।

अंश्रेजह्रूले कुमाउको तराई काशीपुरमा भाँगको कारखाना खोलेका बिएै। स्यस कारकानाका हाकिन पनि उाकटर रदरफोर्ड ने बिए ए। यत कारखानाको निलित भाँग लिनाको लागि रदरफोर्डको चप्रासी अलबोडामा आाइरहन्थ्यो। त्यस चप्रालीलाई बस आाहले त्वात लिएका थिए। त्यस चत्रासीले अंग्रेजतरक्रो युड़को तयारीको विषयना बन आाहलाई बूचना विएको कुरा यस पन्नमा वरेको ब।

अं⿹्रेजतर्फको कुरा बुझून बस शाहले कोशिश गरेका खिए। उनले अं प्रेजको क्षेबाचर्षा गर्न पहिलेबटि केली मान्बे छोडिराबेको ₹ अहिले अएल सानिस पन्नि चवी पठाऐको कुराको यस पश्रमा उल्लेख छ।

यो पन्र लेखिएको ११ दिनपधि नेपाल $₹$ अंप्रेजको युद्ध विधिवत् घुल़ सए तापनि यो पत्न लेखिएको अघिल्लो दिन अंग्रेजी सैन्य नेपाली छलकाभा घुसिसकेका थिवो। यो पन्र लेखिएको ₹ दिनवधिक नालावानीमा नेवाली संज्य ₹ अंपेजी संत्यको भिजन्त फएको धियो । यो पश्र लेखिएको 90 विनर्वृि लालापनीको लडाहंमा अंग्रेजतर्फेक सेनापति जिलेस्वोको बेहान्त भएको थियोर।

कुमाउमा भने यो पत्न लेखिएको $\gamma$ महीनावधि वि. सं. 4 द७ फा्युन \& गते अंग्रजी सैन्य घुसेको होचे।

यस पन्रबाट युब्दको लागि अंग्रेजहरुले गरेको बन्दोबस्त ₹ अम शाहले अंग्रेजहलको कुरा बुद्न्न गरेको प्रयत्न पनि बुशिन्ध।
 को $\gamma 0 \cdot$ फुछठ हेनुँहोस्। ३. एच आर. नेभिलको "नैनीताल गजेटियर" को २१₹ पृष्ठ हेन्डुं होस्।
૪. 'पूणणना' $q$ अडूको ૪ち पूष्ट हेन्डं होस्।
4. 'पूर्णिमा' ₹ अङ्ञाको ५९ पृष्ठ हेनुंहोस् ।
६. 'कुमाऊँ का इतिहास' को ४१₹ पृष्ठ हेन्नेंहोस् ।

## लाछोरमा नेपाली घोरहरु

## -दिनेशराज पन्त

ओ \% पृथ्चीनारंपण-शाइको उदय-हुनुभन्दा पहिले नेपालीहलले लडाका जातिको हैपा संसारमा परिदिध पाएका थिएनम् + पूथ्वीनारावण शाहको उदयले नेपालको एकीकरणको जग बस्नाका साथसाथै चस कुराले पति जम हालेको धियो।

विजिगीकु पृथ्वीमरारायण शहललाई लडाकाहरक्को आवश्यकता परथो र योग्य सैंनिक तयार पानेँ कुराव1 उनले विशेष विचार गरे । यसका लागि सैंनिक योगयलाको कवर गरी कामअनुसारको जामको बन्कोबस्त मिलाइदिई संनिकहरूलाई अगार्ं बढ्त् माँका दिने नीति पृष्धीनारायण शाहले लिए । खस कुराको कलक आपनो अन्तिम अन्सस्थामा आपना भाइभारादारलाई मुनाइगएको उनको उपदेशमा हासी पाजँछों । सो उपदेशमा संत्यसंचटृनको बिषयमा भृथ्वीनारायण शाहले यस्तो बोलेका छन्-
"उप्रोश्न 11 जढ़ कुशो रजालाई चाहीय्या सिवाहिहुरको घर घेत् सिलाईनिन्तु ₹



लडाजीमा मंच्यो भन्या उस्का छोरा छुड़ा हान्वा नहृन्ज्याळ् मरबट्ं विनु. षुडा हाल्या भयार्षधि जाविरना उकालिबिनु.

पजलि गर्वाला पनि सये नालका ${ }^{2}$ कम्पनीः जमाउनु र सये नालका सुबेदार चार पाच लङखामा जस पाई आयाका यस्ता आफुंजे जाचि सुबेदार हाल्नु. सुबेदारले पनि सात पर्गरि दुई चार बाढ षायाका ${ }^{\circ} 0$ यरता सात कर्गार हाल्नु. सात पर्गरिले स्वह्ह हुबा हाल्दा आफुसित मर्नें मार्च्य जाची १६ हुदा हालल्नु. १६ हुदाले पनि आफुसित मनें माब्यं जाही सिवाही हालि आफ्ता आपनावद्टि भर्ना गनुं.

सिवाहि भन्याको निबारिशषनु ${ }^{4}$. तिषारिताष्याका सिपाहि कसैका मलाजामा पस्तेनन् ₹ अप्नु काज फरण हुँ्छ.

राजाको चतुराई भया सिवाही रंति ह्वात गरिराब्नु. कसंको मलाजार्पछि गुणपद्धी लाग्नु नबिनु. भुनृत्पहि लाउनु

राजाले बिबेक ररषीजिया देलदेसका सिपाहि पनि आसा राषी आउन्छुन् र यस्व मया तरवासीया सिपाहिं हात लाम्लन् ."
१. जढ्ठ $=$ मुल्य । २. युबो $=$ दुवँ । ३. बोटि $=$ मोही र तलिसङले भाउजुपन्नें अप्नो आपलो भानको बाली। ४. कबिला = जहान छोराछोरी। ४. ढोका = राजधानो। ६. गौडा = गढीं :
७. मखट् = लधादँन! मरेका सैंनकका जहान छोराछोरीलाई विइने वृति। द. नाल च बन्दूक +8 , कम्पनी $=$ फौजी जषानहरखको जमात 190 , बाढ सायाका $=$ लडाईको सैदानमा सडी़ी बाँची आएका । 99. तियारिराषनु $=$ कतंव्यको शिक्षा fिंद हौसला बढाइराबनू।

## योग्य संनिक तथार पानें काममा पृथ्चौनारायण श्हले लिएको चपयूं क्त नीतिले ठूलो असर पारिको धियो।

केहरासह बस्यात, अभिमानसिसह बस्न्यात, दामोदर पाँडे, बूढा अमराँसह थापा यादि पविद्ध सारदारहुर यहो नीतिले हुर्केर प्रसिद्ध योव्वाका रुपमा देखापरेका हुन्।

पृथ्वीनाएयणपछि उनको नीतिको रामूरी अनुसरण गरिएन तापनि उनका कान्छा छ्लोरा बहाचुर शाहको पालाम पनि योग्य संतिक तथार पार्ने काम हुँदै गयो । यसरी नेपालीहर घोद्धिा जातिको रूपमा परिणत हुँदे गए।

वि. सं. १६७१-७२ को नेपाल-अंश्रेजयुद्धमा सीमित साधन भईकन पनि साधनसम्पन्न अंश्रेजहस्संग भुकांवला गरी नेपाली वीरहरले जुन वौरता देखाए, त्यसले बुद अंप्रेजहर ₹ अखुहरूलाई पनि नेपालीहरको लडाकापनको परिचय दियो।

यस नेपाल-अंजेजयुद्वपधि नेपालीहलको विजवयाता रोकियो र नेवाली लडाकाहरुको जपत नेपालमा मांत्र हुन टोडचो। यसपछिक लडाका नेपलिहर विदेशतिर जान लागे ।

पञ्जाबकेशरी रणजित्त्सिंह पहिले पञ्जाबके सानो राज्यका राजा थिए । पछि उनले विस्तार विस्तार आपनो राज्य बढाउँदं गएका थिए। उनी आफ्नो सेनालाई सजूूत बनाई नथाँ ढाचामा ढाल्न चाहन्थे। नेवालंहखूले नेवाल-अंग्रेजयुद्धमा जुन वीरता देखएएका थिए, त्यो देखो रणजित्धिह प्रभाषित भएका थिए । यसै कारण उनले नेपालीहरूलाई ठुलो स्थान दिई संमानपूर्वंक आफ्नो सेनामा राख्न थालेका थिए' ।

लाहोरमा नेपाली वीरहरूको कुन स्थिति धियो भन्ने कुरा देखाउने केही पत्रह पाइएका छन्त्ती पन्रहलबाट यी कुराहरू थाहा पाइएका छत्-

नालापातीका प्रसिद्ध लडाका बलभद्र छुँवर नेपाल-अंग्रेजयुद्वपछि रणजित्सिसहहको सेनासा भर्ना भएका बिए । यिनको दैंनक तलब पहिले 0 रणियाँ थियो । पछि 9.2 रुपियाँ पुरेको थियो। बलमद्र कुँचर रणजित्साँसका विश्वास्राध्त सेनापतिमा एक जना थिए।

बूढाकाजी अमरसिंह थापाका छोरा अर्जुनलिल थापा पनि रणजित्सिहको सेनामा थिए। धिनको दैनिक तलब पहिले $ै$ रुियाँ थियो । पछि भिनी कप्तान भएका थिए र दैनिक सलब 90 रपियाँ पुरेको थियो। धिनका भाइ भूपालसंस धावा पनि रण्णजत्लिएहको सेनामा कप्तान जिए । यिनकते दैनिक तलब पहिले 95 रुपैयाँ शियो । पहि घटी ११ रुवियाँ भएको धियो। भूपालींहह थाषामाफंत नेपालीहखं रणजित्तिसहक्को सेनामा भर्ना हुन्थे। अर्जुनीलह धावकाका छोरा पनि रण्णजत्स्संहको सेनामा थिए र यिनी दैनिक तलब ७ रुपियाँ पाउँथे ।

रणजितुस्सहको सेनामा मएका नेवाली सुबेदारहरू दंनिक तलब २ रवियाँ पाडँये । जमादारह्रको मासिक तलन $२ \%$ रविधाँ यियो तथा सिपाहीहरू मासिक तलब 5 रुपियाँ पाउँये ।
fि. सं. १चज९ भम्ता केही अधि रणजित्तांहुते अफलानिस्तानदो पेश्शावर प्रदेश्र आप्नो राज्यमा fमलाए(9)। fि. सं १द७९ मा मुहृम्मद अजीमले पेशावरमा अभ्कमण गरे । पेशावरको नींशेरा फल्ने ठाउँमा सिल ₹ अफमानको युद्ध भयो। सो
 बूपसंग आพ्रमण गरे । तर नेपालीहसले बीरताूवूक्वं उटे० ल्यस आकमणको प्रतिरोध
 पाए 4

यसं गरी सिख संग्रनसित मिलीं नेपालीहह्ले अर अन युद्धभा वfनि वीरतापूर्वक लडेका खिए। (२)

पाठकहबलाई प्रमाणको आधारमा धिचार गनरं सबिलो होस् कमीे लाहोरमा रहेका नेपालीविषयकां केहां। पचह यहां उद्युत्तारिद्धत्-

## 9 संख्या

भुवाए् यापालाई अछो 95 र"ंजा रोज् धियो. जुवाको लीन् गरी उपर काम्
१. भारतीय छतिहासका उन्मोलनको ६९३ पृषठ हेंते होस्।
२. पंजाबका शाजा रणजित्त्मिह्लाई आक्षूलिर मिलाउने कोशिश हूहा अम्रौंसह थावाले

 लेबियो। रणजित्विंहलाई यो अनुरोधफो केही असर परेन। बर उनले नेवालीहलक्को हेक प्रस्तावको सूचनi अंप्रजलाई दॅदं रहे। (भारतीय छतिहासका उस्मीलनको ६ॅईदर पृषठ)

हामी मिलेर आपलो देशको स्वतन्न्रताको रक्षा गरौं भनी रणजित्वासहसंता नेपालीहसले वि. सं १द७१ मा अनूरोध गरेका खिए। पfि पनि भीससेत थापाले बराबर ₹थो अनुरोध गरिरहेका चिए। तर ल्यस वेला रणजित्वालहले च्यसको बास्ता राबेनन्। पधि जब अंप्रेजहबले रणजित्सिदलाई सिस्ध्धतिर बढ़्न रोके तथा आपना विट्य शाहुुजादारा पां्विमतिरबाट पनिने घेने कोशिश गरे। तब रणजित्लिएकको विचार बईलियो। अनि उनी अं प्रेजसंग मुकाषिलां गनंको लाजि अल राज्यहख्को सहायता लिने कोशिशमा लले। fि. सं. १५९० मा रणजित्तिंक्रको एड्टा ज्यावै गुप्तपश्र नेपाल बरबारमा पुय्यो। त्यसमा
 भ६९९१ मा नेवाली क्तूत्त अमृतसर आए । (ऐ. ט१६ पृष्ठ)

सिब राज्यले कास्मीरको पूवंवद्विका लद्त्तखदेखि मानसरोवरसम्मका भोटका प्रदेश जिनी नेपाल राज्यंती आम्नो सीमाना जोड्नुपछं, अनि सिखसंग मिली नेकालले पूर्व ₹ उत्तरबाट आभ्रमण गरी महाकालीदेखि सतलजसम्मका हिमाग्बल प्रदेशलाई अपनो बशमा ศानँँछ । यी प्रवेगलाई वि. सं. १क्ज१-७२ को युर्बमा अर्येजले नेपालसंग बोरिलिएका

[^3]कुरामा गफीक्त् (१) ₹खंदा दर्मा (२) घटघाको हो. आजभोली रोज़कों ११ रवैँ्ता पाउछं.
 सधु किन घंल्छौ फनी सबंलाई आपना हातले रा२४४ا४ धण्पर भारी कुट्ता रंजिसीं घुस् मै अर्जुंत थापालाई कट्तानी सयो. अधी $७$ रवंजा रोज थीयो. अब 90 रपंजा रोज्त् भयो. अजुन्न थावाको छोरालाई पनी ७ रूपंजा रोज्कों बंदोबस्त अयो. नोकरी गनं जान्या पाहाडोहलले भुपाळ् थापाको वाटो गरी रंजीत्सीसित हाजीरी हुंध. जुपाए् थापाले जस्माषिकको अर्थोको हो भनी विंति पाछ्छ. सोहीनाषिवको वर्जा दर्मा मिल्ध. एस् कुराकं। माफंत् भूपाळ् थाफालाई तुल्यायाको ๒.

## २ संख्या

जनादार बुलाराम घर्तलले जमानि कह्याको (३) बबर-मोरकिरापट् (४) साहेव परार्रोष पाहाड चठचाको उभो (२) भोट् (६) छिन्न नवाई हटि पोर अंतरवाहाउको (७) बाटो गरि कस्मेर ( 5 ) जान लांग्वा राजा संसारचं (९) र चंबाको (9०) राजाले पाहाउको बटो पुडो (११) जान नदिदा लाहुरमा (१२) रणजीत्संस्छेड गं में बेपारि हौ. केहि चीज परिद गनं कस्मेर जांचु भंदा गुएको (१३) प्रताप् छंज्याए् केहि हुन्याध्धतन. जगा हेन्न जांघस् ता जा. क्या होला भनि रस्ता (१४) वियो. भववमा उभो गयोध्यो. पस्मिनागँरह (१४) केहि चिज भन्या वाहाबाट पठायाको फागुनृत्रा अमरसरमा (१६) आयो. आकु कस्मेरेमा छ.

हुन् 1 मार्तका अब राज्यलाई पनि टाउको उठाउन हामीले उचाल्नुपछं भल्न प्रस्ताव भीयसेत थापाको धियो भन्ने बुलिन्ब । (ऐ. ७१६-१९ पृष्ठ)

यही प्रत्तावअनुसार सिबले आफ्ना नेवाली संनिकहल्समेत भई वि. सं. १५९२ मा लद्वाबमा आभमज गरी जिते। भोटको रक्षामा आएको चिनियाँ सेनासंगको युद्धमा सिख सेनाप्रति जोराबरसिंहु मारिए । (ऐ. ७१६, ७२९ पृष्ठ)
१. गाफोण्ट् = अबजस। २. दर्मा=तलब ।
३. जमानि कह्याको = मुबंले भनेको ।r. मोरकिराषट्= 3 3. मूरकौप्ट। यी मूरकौष्ट वि. सं. १६६९ को गुल्मा नेवालराज्यको बाटो भेष फेरी भोट पस्न बोज्दा कुमाउमा समातिएका चिए। पछि नेपाल सरकारले उनलाई छोडिदिएको धियो। (ऐलिहासिक-
 काठ्माडँबाट भोटको राजधानो ह्लासा १दर कोष्श जति पूर्वउत्तरमा छ+ 10. अंतरवाहाउ= भित्री पहाउ । 5. कर्मेर $=$ काठमाऊौंबाट काश्मीरको राजधानी भीनगर ₹४१ कोश जति पह्विमउत्तरमा छ 19 . राजा संसारचं $=$ काड्डाका राजा 190 . चंबा $=$ काठमाडोंबाट चंबा २६२ कोश जति पश्किमुत्तरमा छ 199. पुछो $=$ अगाडि ।१२. लाहुर $=$ काठमाडोंबाट लाहोर ३१७ कोश जति पश्रिमडत्तरमा छ 19३. गुर $=$ नानकले चलाएको सिख सम्र्रदायका मुख्य आचायं । १४. रस्ता $=$ बाटो। $9 \%$. गैरह्ह $=$ आदि । १६. अमरसर $=$ काठमाडोंबाट अभृतसर ३०४ कोश जति पश्निम उत्तरमा छ।

घल कत्र फबरलाई रणजित्रॉसले पुरानु गोर्षालि पल्ंं पनि तैनाय गरिवियो. आाजकाळ् नआा मानिस् पनि ३। सय जमा भया अंत्या बवर सुबेढार बलजित् काकले स्थायाध्या.
 चाड़ गन्तुपर्चो भति कचहरिमा $($ (३) बलभः कबरका आगमा धाप् मारि रणजीत्लंले भस्वा अनि सुनियो.

भेरट्मा (४) बस्या ठुलो जनंख् ₹हेछ. उ जनें्् मेरट्बाट सारंपुर (४) आई काला पत्टंको (६) पनि हाजिए लियो. गुरुदाराबाट गोर्षालि पल्टन् मगाई बाढ मरायो. बढिया रह्याबन् भनि घुलि से षातर (v) तसल्य ( 5 ) बढिया गरि दि घर जाउ भनि ७1७ मैन्हाको बिदा दियो. मुलिकोटचा (९) सुवेदारींरह टेरें मानिस् ्येता आयाभा छँ: (१०) जनेंठ्ठ् वाहादेषि डिललि(११) गे तुनि अवृतर (१२) गेरह साहेवहेहसग मसलब (१३) गरि लुध्याना (१४) गयो. घाहाको बन्दोबस्त गरि चंतमा किरि आयो. ल्यो जर्नेक् गयादेषि ओढो (११) बुध्यानासा गोदाम् असबाप् (१६) जान लागिरहेछ भनि महाजं नारांदा्् ्जजोमाबादको (१७) घत्रि गुखदास्ले मन्थ्या.

कोट्लहहका राजा नारायनवाळ् - मा आयाका रह्याध्धत्. मलाई उाकि पठाया. उनैका डेरामा गया. T मा (१द) चहाई पठाउन ₹ घोडा $x$ लस्क्कर् बंदुक् ल्यायाको \&. डोटिसम्म (१९) तंले ळैंगिदिनु. वाहादेषि चौतरियाबाट पठाईविनेहोला भनि घोडा बंदुक सौप्या. राजह्छे पश्भिनृतिरको षैषवर क्या झ भनि मिले सोद्धा लाहुरमा बस्याको फेरंगिको (२०) अषवार्नविस्लाई (२१) अधि भन्या रणजीत्वलले देसकेसावर जताबाट जो षदर
१. सोहरा $=$ हल्ला । २. अम्मळ्= विजय । ३. कचहरि $=$ सभा । ४. मेरट् $=$ काठमाडौंबाट मेरठ २०७ कोश जति पश्विममा छ। \%. सारंपुर = काठमाडोंबाट सहारनपुर २२० कोश जति पश्निममा छ। छ. काला पल्टं = अं ग्रेजका हिन्दुस्तानी सिवाही। ७. षातर = सन्मान । द. तसल्य $=$ आश्वससन ।९. मुसिकोट $=$ काठमाऊँबाट मुसिकोट ४६ई कोश जति पश्रिममा छ।
१०. यताबाट अंग्रेजहुरूले नेवालीहरुको पल्टन खडा गराएका बिए भल्ने बुझिन्छ । अमरसंसह थापा ₹ अक्टरलोनीको बीचमा भएको वि. सं. १६७२ जेठ $\gamma$ गतेको सन्धिको पाँचों प्रक्रममा नेपाली सिवाहीहरु अंग्रेजको पल्टनमा भर्ना हृन पाउँछन् भक्ने कुरा छ। ( सूर्यविक्रम ज्ञवालीको 'अमरसिह थापा' को 905 पृष्ट हेतुं होत् 1)
११. ठिल्ली = काठमार्डोंबाट दिल्ली २२० कोश जति पश्विममा छ। १२. लुनि अछ्तर = अक्टरलोनी । १३. मसलद = सल्लाह । १४. लुध्याना $=$ काठमाउौबाट लुधियाना २६६ कोश जा्ति उत्तरपश्विममा ध । १\%. ओढो $=$ यता । १६. असवाप् $=$ मालसामान । १७. नजजमाबाद $=$ काठसाउँबाद नजीबाबाब १९३ कोश जति उत्तरपश्विममा छ। १५. ₹ मा $=$ \&ी $x$ महाराजाधिराजमा । १९. डोटि $=$ काठमाडौबबाट डोटी $१ ३ ६$ कोश जति पश्रिममा छ।


आउच्यो. उहि चिठि देयाउच्या. अब भर्या चिठि देषाउन धोउचा. पेट्मा हुस्याहुस्य पन्या जस्तो छ.(१) तुछ्यानामा येक्षका पति अधियम्बा जंति सरंजाम् ज्यावा हुन लागिरहेछ हाम्यो मित्छोता बलभक्र कबर पोर, मा आयेछ. रोजकारहो ईक्षा(२) रहेछ र मलाई लेषि पठायो. मिले रणजीज्ञिलाई लेषदा सिषले बहिथा हो. निकाउ भति लेषदा कोट्लहर्रमा
 घोडा दिं आप्ता मानिस् साथ लाई लाहुर वठाईदियाथ्या. पहिले भन्या 90 हवंज्ता रोज गरिदिया. कचहरिना जानाको षुल्लक् भयाको नि येन. अब भन्या बर्चमा पति $२$ रवैंगा थरि 92 छपैशा रोजको अयो. रणजीत्लिको कचहरिमा चौथा विल्मा आउनु. बलभः्र कबर आउदा
 छ भश्या कुरा गच्या. गोर्बा सर्कारको लाटुर्मा उस्तो मानिस् कोटि रह्याको छेन - यौदा निको माबिस् लाहुरमा रह्रा खद्विया हुवो हो भंध्वा भमी कह्टो. गुभम्

## ३ संख्या

भीमहाराजा रणजितसिसाट भूपार्लां थावाका नाउमा आयाको पर्वाना (८)
जभार्मधको(६) आउ बिन्या कप्तान् भूपालॉस धुस् रहोस्. उप्राः्त तेरो अज़ नजर
 सत ( $\varsigma)$ हासिल गरि हाथा ह(जूर) मा आउन्या कुरा ₹ तेरा भाई (९) जवामांबको

 हजूरमा हीजिए हो और जबार्माकोओ आड दिय्या अर्जुनालंसमिच पालन पोस $(\pi)$ को मजर बढैछ. महाराजा नेपालका कुशल आनच्वको विस्तार ₹ तहाफो बेबस्ता घस्तूरब(मो). जिम् लेष्दै रहतु. सावसको महिनाको पहिलामा हजूरको पर्मानीिम लाहैरबाट फ (कीर अ) जीजुबिनको (११) आशिर्वाद, मुन्सी संतससमको (१२) नेआऊगंव्व(१३) गुभम् ।

## $=\gamma$ संख्या

स्वस्ति भीसर्वोधमाजोग्येत्याविसकलगुणारिक रजभारोव्धारणसामर्थ धीशीओीजएँंससाहेव भेमलेत धापका चरगतल ईत सुबेदार बनमालि पन्त सुद्देदार उमेबाँस ठाकुर सुवेदार भ्वानाएस पतृ सुवेदार वलॉस मंडारि अछ गमावा ( $($ )ह下समेत्को आसिर्वाव सलाम् सेवा हल निक ताहां पाई कुसल भया हामे पतिवाल उद्वार होला.
१. पेट्मा हुस्याहुस्व फ₹्या जाहतो $\varepsilon_{1}=$ मून वैमनस्य भए जस्तो ध। २. ईक्षा $=$ दैच्छा । ₹. तंछ $=$ ाल। $૪$. डैउदि $=$ डोका ।

 वोलो भागको 908 पृष्ठमा हेनु होत् ।)



उत्रान्त गिरद्धारिलाई जिउँष। छ्रन् की सज्या भनि देषन पठाउनुभयेघ．अाहपुर्या．जिउँका मन्याका हिसापमा भन्या चैतका ₹ विन जौंदा（१）अजिमशर्（संग）पेसौरमा（२） नौशेशा भन्या को ठिचा नौ बाध्राहाले लड्य．को जगा रहेछ．（त）हु ठाजँमा हामा पनि लडांगि भयो． करतान बलभत्र कुमर तुबेदार बर्गास षड्का ज्नादार अंमान जवास् ज्मादा（र）रत्सीं धड्का ज्मादार जिउनसिस टुरा सिपाहि ू० हानू जगासा पन्या．फुलासि अकालि（३）गर्भासि सर्दर् पच्या．उमेदाँसलाइ घाह। लाग्यो．बैरिका पनी १२ हजार १ के ठउउँमा पच्या．पछि अजिमषाँ कबिलको मालिक（४）भागिगयो．१४।१६ दिन पेसौ（₹）सह्रमा बसिउँ．अजिम
 लाइ दि आयो．उति गरि हाभि लाहुर आई अम्बरहमा हामो रणजिलसिको दंगा भयो．फेरि हानीलाई येश्ले $२$ भाइ फरासेस फिरंगिका $(z)$ हथाला पल्टन् गरिदियो．फरासेसले पनि सुबेदारका २ रपैया रोज जमादारका मंन्हा（का）२४ सिपाहिका मैन्हाका 5 रपैया गरि－ दियां．गोर्षलि़ भस्नामा पियारो गर्छ．आजसम्स हामिले पनि हामि भागि नसि गया षर्सिदको （६）नाउ बदनामि होला．१क दफे $(७)$ हानिपर $(\varsigma)$ मेह（९）कसो होवैन भनी बस्याका छौं．षामिदका नुन फानिले यो सरिर जम्याको छ．२ दिन चर्न्ह कहीं गया पनि मुलुक घर हामूो ताहि छ．परन्तु आउनु ताहिं छ．जाहंसुषँ गया पनि नुनको सोझो ताहिक गनुछघ．जउना घरि हुकुम निमिश्रेखे यो कान गत्नुपर्छ भर्नि हुफ्ुमु आउला．सो काममा
 रोज ६（१०）मुकान（११）लाहुर शुभ

## 4 संख्या

स्वस्ति श्रोसर्वोपभाजोग्येत्याषिसकलगुणर्गरिष्ट राजभारोद्धारणसामर्थ श्रीशीशीजन रलसाहेब भिमसेन थावाका चरणतल इत धरणणदल पाडे श्रीवरियावलसह वस्न्यात् को पाइलागु सेवा अख निक ताहा चरण सदा कुशल मंगल भया हामो प्रतिपाल होला．आगे आंहाको समाचार भलो ध．

उप्रांत लाहुरंरसम्म बबर बुझन पठायका मानिस्हेए आईपुर्या．उनिहरूले पाया शुन्याको समाचारको बिजनिस्（१२）₹ लमजुंङ को（१३）धमिन्या गाऊ बस्त्य（ T ）बनमालि

१．चैतका ३ दिन जाँदा＝वि．सं．१द७९ चंत्र ३ गते ।२．पेसौर $=$ काठवार्डोंबाट पेशावर ४३६ कोश जति उत्तर पभ्विममा छ। ३．अकालि二 सिखहरूको एक यर । ४．अजिमषां कबिलको मालिक＝काबुलका रजा मुहम्मद अजीम । कठठमाडौंबाट काबुल ४७द कोश जति पश्विमउत्तरमा छ।
\％．२ भाइ फरासेस फिरंगि＝रणजित्लिंहका फ्रोसीसी सेनापति बॅतुरा ₹ अलार । （भारतीर्व इतिहासका उन्मोलनको ६९२－९३ पृष्ठ हेन्नुहोत ।）६．षामिद二 मालिक（ शीम－ सेन थापा ）। ७．१क दफे $=$ एकफल्ट। 5 ．हामोपर二हामीमा। ९．मेइ 二 दया 190．मिति माघशुख्व १३ रोज ६＝वि．सं．१द5० फागुन ₹ गते 199．मुकाम＝वासस्थान ।

१२：बिजनिस्＝डांकवन्र। १३．लमजुं ङ्＝काठमाडौंबाट लन्जुड् ३१ कोश जति पश्रिम०－

 जात्वाहै ले भन्याह्धत् : वनमली पंथले मलाई चितिठ लेष्याको रहेछ. उ विठिसमेत् चहाई पठायाको छ. चरणमा पुप्ला. समाचारको विजनित्त्मा बडा बडा मानिसृहेले़े भन्याको सम... थुवेदार ज्मादार बाल्ता(१) महाजन् जीनिदारहतले कह्याको समाच्वर हो. कोहि कुरा साचो झ्रुठो होला. यो तज़्बिज् चरणबाट हुन्याछ. इति संम्बत् १६६ई साल मिति पोषबदि ११ रोज ३त मुकाम् उडेलधुरा (३) घुम्म् (ヶ)

यी पम्रहलले नेपाल-अंग्रेजयुद्वधि नेपाली वीरहस्ञ लाहोरसा पुगी कसरी रहन लागे असे कुरालाई प्रामाणिक रुपमा बताउखन् । यसं गरी विस्तारे बिस्तारै नेपालीह区 आयुछजीवीको पेशा लिई अह अल ठाउँमा पनि जाने लागे, अहालेसम्म पनि जाँचैछन् । गुएल शुबमा लाहोरमा गई सेनामा भनई भई लाहुरे कहलाएका हुनाले पछि पछि जहाँ गई सिनिकृृत्ति लिए पनि ती सबैलाई लाहुरे भबे घलन चल्यो।
-0-

माः छ। 9 . षाल्सा = गुर नानकले चलाएको घर्म माल्ले ।
А यस दिनको पश्षाह्न यस प्रकारको ब-
वि. सं. १दॅ३ पौषकृषण (भूर्लाल्तमानले माघकृष्ण)
गते वार तिधि घडो पला
माध १२ मझ्झल एकादशी ४२ १२
(वाश्रोबाट)
३. उडेलधुरा = काठमाडौबाट उडेलधुरा १३२ कोश जति पश्रिममा छ । ४. यहां विइएका वत्रमधे $q, २, \psi$ संख्याका पत्र वीर्पुस्तकातयमा रहेका अपक्राशित वत्र हृत्।
 पृष्ठमा छणिएका छत् ।

## लिच्छविकालका अप्रकाशित तीन अभिलेख

## बलम्ब बाद्याँको अभिलेख

बलम्बुमा महालक्मीको मन्विससंगं त्यसको बक्षिणपश्रिममा 'ब्बाथाँ' नामक ठाउँ छ ।
 यो शिलालेख खणिड छ। ढ़छ्नाको आकार-प्रकार देवा कुन देवताको जलहरीको टुका जस्तो यो देखिन्छ। यसमा अहिले देबिने अभिलेख कुँदिएको भाग $9 ४$ अह्गुल लम्बा, २ अङुगुल चौड्ञा छ।

> १․भद्टारकमहाराजश्रीवसन्तदेव: प्रजानां भ्रेय (से)
> २ भीवर्म्म थुल्लगुप्त शुभगुप्त भीदेव यश पूर्णा

## बलम्बु भेल्बुको अभिलेख

बलम्बुको पश्रिमवद्टि च्यार्चा खोल्सोको पारि 'भेल्ब्ब' भन्ने खेलको फॉट छ। त्वहाँ बेतमा पानी॰ लाउन खाँद खन्दा जमीनमिन्र यो शिलालेख पाइएको हो भन्ने त्यहाँका मानिसको भनाइ छ । अहिले यो शिलालेख बलम्बु महालक्ष्मीको मन्दिरअगाडि ल्याई राखिएकों छ +1 थो शिलालेख चारैतिरबाट खणिडत जइसकेको हुंदा बीचको लागना मात्र अक्षर बाँकी छन्। जति भाग बचेको छ. त्यतिचाहिं स्पष्ट छ । अहिले पाइएकोमा अभिभेख कुंदिएको भाग २६ अड्गुल लम्बा 90 अड्गुल चौडा छ।

यो शिलालेख पाड़ए एको ठाउँमा अहिले कुनै बस्ती छँन, चारँतिर खेतकां फांट मात्र छन् । परन्तु पहिले कुनै वेला त्यहाँ बस्तो शियो भन्ने कुराको संकेत व्यहाँको संस्थानले बिन्छ । यो शिलालेख सेट्टिएको ठाउँदेखि चार पाँच शय गजसम्मको गिर्जामा कान्ला, कुलेसा, गोरेटा बाटा, ढिस्काना जतात्तै रामूरी पोलिएका इँटका ईझगटीका टुक्राहर देबापर्ध्रत् । खेत खन्द्धा ईंट छापिरखेको ठांं बराबर भेटिस्थ्यो भन्ने पनि त्वहाँका बूढावाकाको भनाइ छ।

बलम्बु र त्यसका असपपसका क्षेत्र मालटार, चौकटार, सतुह्गल, किसिधिंडी, थाभकोटमा लिच्छ विकालका निकौ अभिलेखहरह पाइएका छन्। यसबाट लिच्छाविकालमा त्यनातिर प्रशस्त बस्ती थिए भंने स्पष्ट छ। यसो हुँदा नेगालको प्राचीत इतिहासमा चातु राल्ने
$\div$ भ्रीपूर्गाहर्ष वज्राचार्यले चो अभिलेख को पत्ता लाउनुकएको हो ।

+ अँद्य आविद्यवज्न बस्त्राचांये यो अभिलेखको सूचना हामीलाई विनुभइकको हो ।


## ［暗］

अक्तिका लागि यतातिरका क्षेत्र रामूरी अध्ययन गर्नुपनें खालका छन्।
खण्डित भदको हुंदा घल अमिलेखमा ₹जाको नाउँ，संवत् आदि अहिले भेट्टिदैनन् । परन्तु यहाँको लिपिले यसको आसन्न समय बताउँध्ध तथा यस अभिलेखमा सामन्त चन्द्र• वर्मा गोमीको－उल्लेख वरेको हुंदा यसको समय पत्ता लाडन सजिलो भडको छ। पाटन छिन्नमस्ताको संबत् $\gamma \bar{弓}$ को ह्रुवदेव－जिए पु गुत्तको अभिलेखमा－
＊．भट्टारकसहाराजाधिराजशक्ष्यंशुवसंपादै र्यु ष्मदीवग्रामाणासुपकाराय योसो तिलमक आनो－ तोभूत्म्मतिसंस्काराभावाहिनठडमुद्रीवच साभन्तचन्द्रवर्मविजापितैरस्माभेस्तस्यैब प्रसादीक्टितः $\cdot$＇।
［ अट्टारक（गट्दोनशंन）महाराजधिराज श्रीअंशुवर्माले तिमीहरूको गाउं को उपकारको लागि ज्ञन कुलो ल्याउनुभएको वियो，मरम्मत नगरिएको हुनाले सो फुलो बिण्रदँ गएको देखेर सामन्त चन्द्रवर्माले यो कुरा हामीमा जाहेर गरेका हुनाले हामीले यस काममा उनैलाई खटाएका 母ौं 1］

यस्तो उल्लेख परेको छ । यस कारण भेलबुको यो अभिलेख पनि यसं ताकाको हो भन्ने सिद्ध हुन्छ।

## १．－स व…

२．－स्मदनुमोइन $\cdots$
३．－（सा）मन्तचन्द्रवर्मगो（मि）…
૪．－चिरतरकालस्थितये क्षे $\cdots$
4．－ङ ग्रामनिवासिक्यः खडबंशः $\cdot$ •
६，－शासनन्त्वनेककालप्रवृत्त ${ }^{\cdots}$
७．－भिर्भवद्भिर्यथोपनीयमान $\cdots$
द．नामुपनेयास्तैश्रानुपाल्यमानै ．．
९．－सप्रतिवस्तव्यं सीसा चास्य भूर्वेण…
१०．－（द）क्षिणेन बद्रालो दक्षिणपश्निमेन
११．－（उत्त）रपश्विवेन थंसम्प्रिन्देबक्षेत्राल ．．．
१२．－स एव राजपथः हस्विमविल्ल ग्रामस्य $\cdot$
१३．－च सीमान इल्येतश्सीमानः न्न ग्र $\cdots$

## १४．－ <br> पीडा कार्या $\cdots$

92．－
（न म）रंयिष्यामों
१६－
मन्यथा का（र्या）－

## ललितुुर व्यागलोलकों अभिलेख

ललितपुर त्यागलटोजको गाहेरीधाराबंट अलिकता उत्तरतिर लागेपधि एडटा चोक जस्तो ठाउं आंंछ। व्वाँ एडटा सानो चैल्य छ। ह्यस चंत्यको बाच भागमा चारंतिर

 सएका छत् । पूर्वंटृको एडटा पाहाया षर्धन अलिकात पाश्रो उट्ेेकांले केही अक्षर पढ्त सरकदैनन् । अह भाग पढ़न्न सकिने छत् । यहाँ अभिलेख कुँटिएको भागतो लमाइ बहांमा 5 अङ्गुल छ, चौडाइ डे亏 अड्युल ध।

यस् अभिलेखेखना संत्त, राजाको नाडं आदि परेका छंन्त्। यत्त कारण यस्त अभिलेखको समपनिधारण गर्ने अाधार यसको लिधि मान भएको छ। यहाँको लिति अंगुवर्मको ताकाको छ।

यस अमिलेखले नेपालमा बौद्ध धर्मिविषयमा अध्ययन गर्न चाहनेहलबलाई अलिकता मद्दत बिन्ध।
[उत्तर पाटामा]
9. ॐ अक्षोश्यमक्षोश्यशितग्र रूलि न्तथागतं स्तौम्यभितोभिरम्यम्
२. समन्तभद्रम्भुवि भद्रकारिण न्तथैब सन्निर्मलकर्फितालिनम्
[[पश्विम वाटामा]
३. याव… $\cdots \cdots \cdots$.... 干क्ष्याद्य तन्नमत शक्यमुनिम्मु (नोशम्)

मैंयार्द्ध $\cdots$... ... ... ...ङ गुह्याधिपं चिमलत्रज्त्रारं सहाब्जम्
[दक्षिण पाटासा]

य. सद्धर्मरत्नकुसुमस्तवकाचिताङ़ः सबुद्धं समन्तकुसुमन्नमताब्जवत्याम्
६. मञ्जुश्रियम्परमधर्मविदङ कुमार न्नित्यग्न सुस्थितमतिड्रुणैकतानम्
[दूर्व पाडामा]
७. महाप्रज्ञाठोकक्षतभवमहामोहतिमिरं सुखावत्यां वन्दे सततममिताभञ्जिनरविम्
द. सलोकेशं लोको.द्भवअभहरस्प ङूजधर नमहास्थामप्र...पा स्निग्धमन (सम्)

+ भीहेमराज शावयले यो अभिलेखको सूचना हामीलाई fन्नुभएको हो। पू० फ० 90 ,


## चित्रपरिचय

मोहननाथ पॉडेको पुब्यौंली सङ् ग्रहमा की 4 महाराजाधिराज गीर्वाणयुद्धविक्रन शाहृं चिना छ। यो चिता कपडामा रङ़ लाई लेखिएको छ। यसको लमाइ $v 5$ हात १२ अङ गुल, घौडाइ १७ अङ गुल छ। यो चिना सम्पूरां नभएकोले लेत्राख्यको देखन्छ । दैवज्ञाशरोमणि लक्ष्मीपति पोडेे वा उनका छोर। राजज्योतिषी लीलानाथ पषँडेले यो चिना तयार गराएको अनुमान हुन्छ। साफी चिना लयार गराई दरबारमा चढाएको ₹ खेख्राएँपो यो हुनुपच्छं। यस चिनामा एक ठाउँमा-
"भुपालमुकुटमणिनीराजित बरणकमलानіं भूमण्डलाखण्डलानां भीमन्महाराजाधिराजानों भीमद्यीर्वाणयुद्ध विक्रमशाहबहावूरसम्से रजड् देवमहाप्रभूणां प्रत्यब्दप्रेशकालिकविचारोत्र लिख्यते" --भनी लेखिएको छ।
सोही चिनाको एक भागमा देवताहरूका निक चित्र लेखिएका छन्। ती चिन्रहरुको यनितिर यो चित्र लेखिएको छ । यस चित्रबाट व्वस चेलाको राजकीय वेषभूषाको परिघय पाहन्द्ध ।

## कृत्ञता-ज्ञापन

पूरणमाको यस अङ्లुको मुखपृष्ठमा परेको चित्रफलकको प्रतिलिषि श्रोमनवस्त अज्राचायंले बनाइविनुभएको हो। गतवर्षको पूरणमाको ₹ अभिलेख-संत्रहका मुखपृष्ठका चिन्नफलकका प्रतिलिपि पनि उहाँले नै बनाइदिनुभएको हो ।

# त्रिकोएमिति ( ज्योत्पत्ति) 

## पहिळो अध्याय

-च्नयराज पन्त्र

२थ प्रक्रम- व्यास र परिधिको सम्बन्ध
हुदन्टा वृत्तमिन्र ₹हेका समबतुभुजक्षेन्रका लम मुजको योगको निष्पत्ति र तो तुद वृत्तका ह्यासको निष्वत्ति बराबर हुन्ब भक्षे कुरो २२ प्रक्रमका सिद्ध गरिएको थ।

२२め कलामन्वा कम घाप भए मा पूर्यांज्या ₹ धापको अन्तर बेहने सांकिसे मसे कुरो २४ प्रक्षममा बेखाइएको छ।

पी ढुई सिदान्तलाई आधार मानी अब हामी ध्यास ए परिधिको सम्बन्धमा विथार गद्ध ।

घुत्तान्त्गंत समबहुभुजक्षेत्रका भुज सो वृत्तका पूरांज्या हुन्छुत् ตक्ने फुरों $१ ६$ चिन्रबाव स्वष्ट छ। चप लानो भएमा पूरंज्या ₹ चाप एकैनास हुने हुनाले अत्ये्त धेरे भुज अएको वृताग्तर्गंत समबहुभुजक्षेच्रका सबै भुजको योग अर्थात् सबे पूरांज्याको योग सबै चापको योगको बराबर हुन आउने देखिन्छ । सर्बे चापको योग भनेको परिधि हो। घस कारण अध्यत्त धेर भुज भएको भूत्तान्त्रांत समबतुभुजक्षेन्रका सब भुजको पोगको बराबर सो वृत्तको परिधि ह्टृन आउने देखिन्छ̉ ।

यस कारण अल्यन्त धेरे भुज भएको वृत्तान्तगंत समबहुभुजक्षेत्रको एडटा भुजको मान ल्याई अ्यललाई भुजको संख्याले गुनिवियो भने सो चृत्तको परिधि हुन आउने बेखिन्छ।

वृत्तको परिधिमा २१६०० कला हृँ्धन् भम्ने छुरों २ प्रक्कमा देखाइएको छ। $२ १ ६ 00 \div २ २ \% ~=९ ६$ हुन्ध । यस कारण धूत्तमा २२४ कलाका चाष ९६ वटा हुन्धन् । वृस्तान्तर्गत समषषणवतिभुजक्षेत्र (बराबरका ९६ बटा भुज भएको क्षेत्र) बनाए पनि सो बहुभुजक्षेत्रको भुज ₹ सो भुज पूर्याज्या भएको बापको अम्तर थाहा मपाइने हुन जन्छ्छ । तैपनि सुक्ष्मताको लागि व्तान्तर्गत ससषट्तंत्रशवधिकपप्चतरशशतभुज (बराबरका १प३६ घटा भुज
 ज्याउने लाम गरिस्ष ।

## (1).

वृत्तन्तगंत बराबरका १Ц३द घटा भुज सएको क्षेत्रको एउटा भुजको मान

 बरका १५३६ बटा भुज भएको क्षेत्रको एउटा भुजको मान आउने जयों।
 $२ \% ६=२^{C}$ हो । यस कारण ३० अंशको ज्या ल्याई एयलक्नो आधारो, फेरि आधाको पनि आधाको यही छमले आधा आधा चापको ज्या ल्याउने काम 5 बाजि गःरो भने $\frac{\text { २० }}{\text { २ू६ }}$ अंशको ज्या आउँछ ।

जति ठूलो त्रिज्या मान्यो उति गणित सूक्ष्म हुने हुनाले $90^{90}=9000000000$ (दश पद्म) जिज्या मार्ती गणित गरिन्द ।

३० अंशकों ज्या चिज्याको आधा हुन्ध [ 90 प्रक्रमबाट] ।
$\therefore$ इ0 $0^{\circ}$ को ज्या $=200000000$
$\frac{30^{\circ}}{२}$ को ज्या ${ }^{2}=\frac{30^{\circ} \text { को उत्कमजब्या } \times \text { ति }}{२}$ [ $\%$ प्रकमबाट $]$
$=$ ३० $0^{\circ}$ को उत्कमज्या $\times 2,00000000$
$३ 0^{\circ}$ को उस्क्रमज्या $=$ त्रि-३ $0^{\circ}$ को कोज्या

$$
=\tilde{\pi}-\sqrt{\text { त्वि}^{2}-३ 0^{\circ} \text { ज्या }}
$$

$=90000000000-\sqrt{(90000000000)^{2}-(2000000000)^{2}}$
यो नियमअनुसार अब काम गरिन्छ ।
त्रिज्याको हर्ग $=90000000000000000000$
३० अंको ज्याको वर्ग =
२2000000000000000000
8. अंको कोज्याको वर्ग =
अY000000000000000000

$\frac{\text { ३० }}{\text { ३ अंको कोज्यावर्ग }}$ К९३३०१२७०१६९२00000.000
[6"]

$\therefore \frac{\beta ०}{२}$ अंको कोज्या $=$ ९६Х९२乡द२६२.द?

## ศ्रिज्या $=10000000000$.




> ศَजिज्या वगं $=900000000000000000000$
> १७०३७०ち६ちそそそう0000000
> $\frac{\text { ३० }}{\gamma}$ अंको कोज्यावर्ग $=$ ९Ғ२९६२९१₹१४४प०000000


अ्रिज्या $=90000000000$
९९१४४૪ъ६१३" ७४


भ्रिज्यावर्ग

$$
=90000000000000000000
$$

૪२७७乡ू६९३१३०0000000
३० अं फो कोज्यावगं = ९९Y७२२४३०६न७०0000000



त्रिज्या $=90000000000$

$\frac{\text { ₹० }}{5}$ अंको उसकम्या $=$ २१४१०७६७६१
$\frac{\text { ३० }}{\text { १६ }}$ अंको ज्याषर्गं $=\frac{90000000000 \times \text { श१४१०७६७ं६१ }}{\text { २ }}$

f्रजज्यावर्ग = 900000000000000000000

$\frac{\text { ३० }}{\text { ३६ंको }}$ फोज्यावर्गं $=$ S९६९२९४६१६१९Y०000000




न्रिज्या $=90000000000$
९९९ち६६१३०९००
$\frac{\text { ३० }}{\text { ₹ }}$ अंको उतकमज्या $=$ १३३न६२००१？
$\therefore \frac{\text { ₹० }}{\S \gamma}$ अंको ज्यावर्ग $=\frac{9000000000 \times 9 \text { १३弓६२०९१ }}{\text { ？}}$
$=६ ६ ९ ३ १ 0 \gamma \nless 20000000$
त्रिज्याखर्ग $=900000000000000000000$
६६९३१०४みみ0000000



1）३० अंको कोज्या $=$ हReps६र३३९ १७
त्रिज्या＝9，0०००००००००




## [ब]

$\therefore \frac{\text { ₹० }}{\text { १२द }}$ अंको कोज्या $=$ ค९९९१६३३ช ४०
त्रिज्या $=90000000000$

$$
\frac{\text { ३० }}{\text { १२ॅ }} \text { अंको उतक्कमज्या }=
$$

$\qquad$
$\therefore \frac{\text { ३० }}{\text { २ू६ }}$ अंको ज्यावर्ग $=\frac{9000000000 \times \text { द३६६शंप६ }}{\text { २ }}$

२
) ૪৭६ই२७দ00000000 (२०૪ぬ३०६३•३૪

$$
\begin{array}{ll}
\frac{\gamma}{\text { रor }} & \frac{\gamma}{\text { १६३२ }} \\
\frac{\gamma}{\text { ช०दू }} & \frac{\text { १६१६ }}{\text { २१६७६ }}
\end{array}
$$


$\gamma$ १६३६२૪ぬ०६ू६
९९૪ร०४૪૪
$\therefore \frac{\text { ३० }}{\text { २थ६ }}$ अंको ज्या $=$ २०૪ц३०द्द३ं३ु
$\frac{३ ०}{२ ८ \xi}$ अंश अर्थात् $\frac{२ २ \chi}{\text { ₹२ कलाको ज्या २०४प३०६३"३४ हुन्छ । यसलाई २ से गुभ्बा }}$
४०९०६१२६ं६ आउँछ। घो संख्या $\frac{\text { १२६ }}{\text { ६६ }}$ काको पूरांज्य। भयो। यो पूरांज्या वृत्ताम्तगंत बराबरका $१ \times ३ ६$ वटा भुज कएको क्षेत्रको एउटा भुज हो। यस कारण यो भूजको मान ४०९०६१२६ंद्ध जाई १र३६ से पुन्बा-


$$
\begin{aligned}
& \text { ६२६३ } \uparrow \text { ₹ } 90450^{\circ} \times 5 \\
& \text { यो संखया सो बहुभुज क्षेत्रका सब भुजकी योग हो, अर्थात् सो वृत्ताको परिधि हों। यस }
\end{aligned}
$$ कारण 90000000000 त्रिज्या अर्थात् 20000000000 ( बीस पघ ) व्यास भएमा

 वास्तव होइन । किनभने हामीले मूल गर्दा आसन्न मान लिएका छों। हामीले $\frac{३ ०}{२ 2 \%}$ अंशसम्मको ज्या ल्याई यो काम गरेका हौं। यसभन्दा पनि सानासाना चावका ज्या ल्याउँदै काम गदँ गए गणित झन्झन् सूक्ष्म हुन्छ। परन्तु जतिसुकँ सूद्म बनाउँदँ गए पनि वास्तव मान भेट्टाउन सर्कदँन । आसन्न मान लिई चित्त बुझंजनुपर्छ 1 अहिलेलाई $y$ स्थान क्रम्मका पूर्णाड्ष लिई अर्थात् 90000 त्रिज्या मानी व्यास र परिधिको सम्बन्ध यहाँ ल्याइन्छ।

90000 (दस हजार) त्रिज्या साने ६२₹३१$१^{\circ} \cdots$ दरिधि आउंछ $^{1}$ पूर्भाड़ व्यासको आसत्न पूर्णाङून परिधि लिने हो भने २०000 व्यासको ६२२३२ परिधि हुँछ । यस विषयमा भास्करले बोलेको कुरो यहाँ लेखिन्छ-

- 4 महढयुतादि क्यासाथ्थ फ्रकल्ट्य ब़त्तशतांशाद्पि सूक्ष्मत्रिभागस्य ज्योतपत्तिविषिना ज्या साध्या । यत्संख्याकर्य विभागख्य ज्या तत्संख्यया सा गुलिता सती परिधिर्भवति । यतः शतांशाद़ि सूঞ्ष्मोंडशो वुत्ते समः स्यात् 1 अतोडयुतद्वयुक्यासे २०००० द्विकाग्न्यष्ट्रयमतु मित: ६२इ३२ परिधिरार्य सटादौ गडीकृत:
( सिद्धान्तीशिरोर्मण भुवनकोश पू२ श्लोकको वासनाभाष्य )
[90000 वा त्यसभन्द्रा ठूलो त्रिज्या मानी परिधिको सय खण्डभन्दू पनि सानो भागको पूरंज्या ज्योत्वत्तिमा बताएको रीतिअनुसार ल्याजनू । जतियों भागकी पूर्शंज्या ल्याइएको छ, र्यो संख्याले ह्वो पूरांज्यालाई गुनिदियो जने परिधि आउंध । किनभने परिधिंको सय खण्डभन्दा पनि सानो चाप सोझो हुन्छ । यसरी 20000 (बीस हलाह) व्यास भएमा हु२亏३२ (बासट्ठी हजार आठ सय बतीस) परिधि हुन्छ भनी आयभद आयद आचने घंहलले घोलेका छन् ।]


## २६ ख्रक्रम-

वि. सं. पूपू का श्रथम आर्यभटले तलको श्लोक बोलेका छन्:-

चतुरधिकं शतमष्टगुएां द्वाषंषिटस्तथा सहस्रायाम् ।
अयुतद्वयविष्कम्भस्यासन्नो वृत्रपरिएाए：॥२७॥
（ आर्यंभटीय गणितपाद १० श्लोक）
［२००00 ब्यास भएमा ६२ち३२ परिधि हुन्छ । यो आसन्न मान हो।］
यताबाट $\frac{\text { परिधि }}{\text { ब्याब }}=\frac{\xi २ 5 ३ २}{2.0000}=\frac{\text { ३१४१६ }}{90000}=$ ३१४१६
फेरि $\frac{\text { ६२ム३२ }}{\text { २०000 }}=\frac{\text { ३९२७ }}{\text { १२乡० }}=$ ₹ $+\frac{\text { १७७ }}{\text { १२ू० }}=3+\frac{9}{\frac{\text { १२ू० }}{\text { १७७ }}}$

$$
=\beta+\frac{9}{v+\frac{99}{9 ७ \vartheta}}=\beta+\frac{9}{v+\frac{9}{\frac{9 v}{99}}}=\xi+\frac{9}{9 \xi+\frac{9}{9}}
$$

यताबाट $+\frac{9}{6}=\frac{२ २}{6}$

$$
3+\frac{9}{9+\frac{9}{9 \xi}}=\beta+\frac{9}{\frac{99}{9 \xi}}=\xi+\frac{9 \xi}{99 ₹}=\frac{34 \%}{9 ₹ 3}
$$

यस कारण ७ उयास भएमा २२ परिधि，११२ ठ्यास भए़मा ३थ้ परिधि，१२२० ब्यास भएमा ३९२७ परिधि， 90000 ब्यास भएमा ३१४१६ परिधि आउंछ्घन् । १ व्यास भएमा चार्हि १४१६ परिधि आउँछ।

अहिलेलाई ט व्यास भएमा २२ परिधि ₹ ११३ ध्यास भएमा हूपू परिधि मांनी हामी काम चलाउँछों ।

क्यासे शरेषुत्रिहते विभक्ते त्रिरूपचन्द्रै：परिधिः प्रसिद्धर स् । द्वाविशातिघ्ने विह्हतें महीधै：स्थूलो भवेत् स ठयवहारयोग्यः ॥शच॥
［ वृतको व्यासलाई ३цूप ले गुनेर ११३ ले भाग लियो भने परिधि आउंधु，२२ ले， गुनेर $७$ ले जाग लियो अने कामचलाड कोटामोटी（स्थूल）परिधि आउँछ ।－］

$$
\begin{aligned}
& \frac{\text { उ्यास } \times \text { ३ूप }}{99 ३}=\text { परिधि } \quad \text { हुने हुनाले } \\
& \frac{\text { परिधि } \times 9 १ ३}{\text { इप४ }}=\text { घ्यास }
\end{aligned}
$$

यसै गरो $\frac{\text { परिधि } \times ७}{२ २}=$ मंश्रामोटी व्यास हुन्छा।
यताबाट व्यास याहा पाई परिधि ल्याउँदाका गुणक ₹ भाजकलाई उल्टाउँदा अर्थस् गुणकलाई भाजक, भाजकलाई गुणक बनाउंदा परिधि थाहा पाई ब्यास ल्याउने कामगः उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिद्ध नुन्छ ।
? उद्वाहरस -

$$
\text { विष्कम्भमानं किल सत्र } v \text { यत्र }
$$

तत्र प्रमारां परिघेः प्रचक्ष्व ।
(लीलावती क्षेत्रव्यवहार ९६ सूच्रको उदाहरण)
[ ७ उ्यास भएबा परिधि करित होला ? ]
परिधि $=\frac{\text { १ } \times \text { ३みム }}{\text { ११३ }}=$ २१ं९९१
मोटानोटी परिधि $=\frac{७ \times २ २}{\vartheta}=$ २२
यस कारण ७ व्यास भएमा २१ं९९१ परिधि तथा २२ मोटानोटी परिधि हुन्ध।
२ उदान्दर्या-
द्वाविंशति २२ यंत्नरिधिप्रमाखां
तद्ठ्याससंख्यां च सखे विचिन्त्य।।
(लीलावतीं क्षंत्रव्यवहार ९६ सून्रको उदाहरण)
[ २२ परिधि मएमा व्यास कति होला ? ]

मोटानोटी ब्यास $=\frac{२ २<७}{२ २}=$ ७
यस कारण २२ परिधि भएमा $v .00$ क्यास तथा $७$ मोटामोडी व्यास हुंब।

## १ ६-प्रश्न माला

यरिधि ₹ मोटामोटी परिधि ल्याऊ


पू० क० १२

ब्यास र．सोलानोटी व्यास ल्याऊ


## उत्तर


（ २） $9099 \cdot y . y \hbar, 9900$

（乡）२७३३•云を，२७३

（९）9q－yूe२，9qर．पूरy 1


（१२） $90 y \frac{0 \cdot \gamma २ ३, 90 \% 0 ~}{0} 0$



（१६）९पช९．९३२，९प४६．०९१
［ मेशे साथ रही मेरो विचारअनुसार यस निबच्धलाई तयार गरिदिएकोमा नानी बड्ग लदास प्रधानाइ़ धन्धवायका पाश्र छन्।］

> fof

## हाम्रो वक्तठय

कि. सं. २०२२ को आरम्भको संगसंग 'पूर्णामा' को पनि दोल्रो वर्षंको प्रारम्भ भएको छ। यस अवसरमः पूरिमाका पाठकहखुत्रति हारी शुभेच्छा प्रकट गर्दछ्छों। साथै पहिलो वर्षमा जस्तै यस दोसो वर्षमा पनि पूर्णिमाले पाउकहर्ब्बाट सहयोग पाउनेछ भन्ने आशा गर्दध्यंं। पूणनमाले पनि पहिलो वर्षसा जस्त्त यस वर्ष पनि नेपालकं इतिहाससंग सम्बन्ध राधेत विचिध विषयम। नयाँ नयाँ खोजीहरू पाउकको सामुन्ने प्रस्तुत गर्ने अठोट गरेको छ।

नेपालको इतिहासको विषयमा हामीले निकालेका निष्कर्ष ठै। हुन् भने तिनको अनुमोदन ₹ बेठीक हुन् भने तिनको खण्डन विद्वद्वर्गंबाट हुनुपनें हो। तर अहिलेसक्म त्यो हुन सकेको छैन ।
"भत्तपुरमा नरेश मलल राजा हुंब सएनन्, यक्ष मल्लभन्दा पछि शिवरिंह मल्र:भन्दi अंघ ललितपुरमा स्वतन्न्र राजय खडा भएको थिएन" इत्यादि अनर्गल प्रलापले भरिएको पुस्तक लेखन कहलिएका विद्वान्को साहस वेख्ता स्वार्थले विद्वानलाई पनि अन्धो बनाउंदो रहेछ, त्यस्ताको कुरामा निच मारेर बसे सो देशम। विद्याको जागरण कहिले हुनेछैंत भस्ने संझी हार्मी सो अन्धकार हटाउन आफ्नो शक्तिले क्याएसम्न परिधम गदँँछों।

पूणणमाहलले ढीलो चँडो हामो उद्देशय हामा देशका सह्दय बिद्वानृत्रुलाई बुझाई विध्याको ज्योति बाल्नेघ्रत् भन्ने हाम्यो वृढ विश्वास छ। यसो हुँदा जति कण्ट सहेर पनि यो काम चलाउँदै जाने बिचार हामीले गरेका छाँं।
"विवेचनविर्धौं भवेज्जगति कोपि बोल्पत्स्यते"
--बिनायक समस्त्री
[ संसारमा कुनै पारखी जन्मेको होला, अहिले नजन्मेको भए पध्धि जन्मनेछ।]

# कार्यालय-संशोधन-मण्डल 

१०।૪प२ महाबौद्ध, काठमाडौं, नेपाल

वि. सं. २०२२ वैशाख-संकान्ति

|वर्ाषषक मूल्य- मो रू $x$ ।
(डांकखर्च अलग)
बस अड़को मूल्य मो. रु. २।

मुद्रक्-
जोरागोश म्रेस प्रा. लि.
बालाजू धौबोगिक क्षेत्र, काठमाडी


[^0]:    +यहाँ दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्द प्रयोग गरी ' यस वेत्रा कान्तिपुरमा लीलतुरको प्रभाव जमेको धियो' भन्ने भाव भत्काईएको ब्ब।
    $\div$ सो अभिलेल को सारांश यम प्रकारको क् -
    "सम्बत् ७३७ चैद्मासे ॥ श्रीभ्रीजयशीनिशास मझल्लदेन मभु ठाकुरस मन्री भगीरथ भैयान
    
     लस ध्वाकास द्यदंस निदान यापमाल $\cdot \cdots$ चोस्य तयाध्यं मयातसा भीश्रीयाकुलस गुसाहांगाए ल्लाक जुरो $\cdots$
     भगीरथ मैयाले अफैंले हेरचाह गरिरालेको फपिंछ्यशहरका जम्मे दोकाहकको जीयोंद्धार गरे।
     कुलो सफा गर्नं जानुपनें वेलामा देशका सके मिबी जानुपक्छ। प्रतिजर्ष सउक द़ोकाइकको मरम्मत
    

[^1]:    बी₹पुस्तकालयको हस्तलिखित ग्रन्थसंख्या १६११ पहिलोमा हुर्णास्तोन क्ष। यो स्तोत्र

[^2]:    g. ヶ・ ะ.

[^3]:    प्र० क० ?.

