दोटी बाइसी हो कि होइन?

राजाराम सुबेरी

दोटी, राजाको प्राचीन नाम देवाटी हो। देवाटीको बास अर्थ देवाटको निवास भएको अर्थको हुन्छ। कालमस्ते देवाट्स्वि बाट अद्ध्वि > दोटी > धोटी > धोटी भएको देखिन्छ। १ कर्गङ्घो प्रेदेशको इतिहासमा दोटीको महल्पूणि श्वान रहेको छ। दोटी प्रेदेशमा प्राचीन मन्नावकोभेड़, अभिलेख, पुरातात्विक बस्त, बंशावली, लोकमत, लोक इतिहास, लोकानागाबाट कर्गङ्घो इतिहास पुरानो भएको कुरा प्रामाणित भएको छ। नेपालको एकोकरणकालमा दोटी स्थान राज्य हुनाले तय्को विभिन्न शासकहरूले शासन गरे। त्यस्तानुसार इतिहास नेपालको इतिहास नै हो। कर्गङ्घो दोटीको इतिहासमा कुणै महल्प द्राध्य नामो उल्लेख गरेका पनि छैन। त्यति वर्तमान नेपालको गरिमा त्यौहार स्वातांत्र्य रहेको छ। त्यसी परिप्रेयमा दोटी बाइसी समूह अर्थात चर्चा वा पद्मास्य भने कुरा सरल पार्ट थेयो तर सुह सरल राप्तकै भएको छ। ३

प्राचीनकालमा दोटी कुन राज बंगाको अधिनामा थियो भने कुरा सरल भएको छ। त्यसी मूलभूत इतिहास कही सरल छ। पूर्वमध्यकालमा दोटी कर्गङ्घो प्रेदेशको महल राजाहरूको अधिकारिक थियो। ती राजाहरूलाई ब्रह्म भनिने र दोटी बोटी केवा भिजावाट शासित प्रेदेश थियो। त्यसीभन्दा बाँडी शास्त्रीको मध्यमात्मा कर्गङ्घो प्रेदेशमा लगुङ्घुको राज्य शासित भएको हो। यो राज्यका बेच्छापक ताराको नगरण हुि। ताराको वर्षौ पुलिस- मा राजा आदिव भए। त्यसीभन्दा भएको हो। ताराको छोरीमाको भयो। उनको छोरीमा नाट शकुनरामा थियो। जसलाई गेलाई स्वात विद्वान गरी सिंजाराज्य विद्वान सफल भएका थियो। उनको छोरा मण्डलको प्राकृतिक शासक भए। राजा दुवीमलको धर्माधिकारमा र दीवामला नाम गरेका रामीदुरुश्न हुि। उनको राज्यकाल वि. सं १३९६ देखि १४१५ संस्कृत परिस्थिति हुि। ३ राजा मण्डलको समयमा सिंजाराज्यको चौराही समृद्धिहुि नैथियो।

ल्याघ्र राज्य विशाल हुनाले प्राचीनका सुविधाको मिति राजाहरूको ठूलो ठूलो समावेश लगाका थिए। त्यसी प्रशासनको दुवीमलको प्रशासन हर्ष दुवीमलको पाल- वंशीय नामकहरूलाई स्वात थियो र दुवीमलको जीवन मुद्दामा राखेर ठाउँ विद्वान हुि। त्यसी मण्डलको ठाउँ विद्वान जुम्लाबाट स्वतन्त्र निर्माण भए। ५ राजा निर्माणका केही नगरणका वि. सं १४०९, अधिकारीका प्रशासनका वि. सं १४११-१४१६, रिपुल्लका वि. सं १४५८, क्लम्बामलका वि. सं १५०६, हरिसाहिबका वि. सं १५५५ क्रममा: दोटीका राजा भए।
विजाका राजा पृथ्वीमल्लको राज्यकालको उत्तरार्धमा होटी स्थलक बनेको हो।

राजा पृथ्वीमल्लको उत्तरार्थिकारी सूर्यमल्लले आफ्नो नैपूज्यकिरा अफरो वैश्ववाद मुक्त होटी राज्यलाई पुनः विजाको अधिनमा त्याैथा कूलस्क लिङ्द्रा। त्यसो गतिलाई उनले अभयमल्ल

कार्न्त एनका तैमाको कै दी र दृष्ट अवस्था उनलाई उपराज्याधिकारको रूपमा मानेको संकेत मिल्दछ। 10 विजाको पुनः होटीलाई व्यवस्था पा-पा तापन अद्वितीय महत्त्वका

विस्तारको पुरा गरेका विजाको विशेष। यो द्वारा थेरे दिनेके, तिनभने होटीका राजा पृथ्वीमल्लले स्वतन्त्र होटीराज्यको सीमामा पूर्वमा त्रिशौको नुवाकोटमा पुक्क छ। 12

होटीराज्यका संस्थापक निर्माणको केन्द्र अज्ञातको विभाजन छ। त्यसै को होटीको पहिलो

राजधानी अज्ञातमा चिन्ता जुन ठुंढ उजुकल हाडेरुपरा जिल्लामा पर्दछ। वैगिरी उपकृत हुनेहरुका जिल्लामा पर्दछ। तस्मिन चिन्ता र 1409 देखि नै होटीको केन्द्र

अज्ञातको रहेको जुन क्रम पुरानपुरा एक शाताप्रमा कामहरुले रहेछ। यस धर्ममा केहीकाल

उपकृतको पनी राजधानी रहेको पुनः कूलस्क जीतयतु उनको पुनः केहीकालको जयस्ति सकिएको छै। बिन 1507 मा राजा कल्याणमल्लको हृद्देश्यमा राजधानी सारेको एक। यस

राजधानी राणुको पहाड़ी एउटा जयस्ति अद्वितीय कारण रहेको छ। यो कारण हो

होटी र कुमारका वीको बाह्यसिद्धम भएको युद्धको प्रशासन र निर्माणका श्रृंखला बाह्यसिद्धम भएको युद्धको प्रशासन र निर्माणका श्रृंखला

विद्वेदिको विभाजनको क्षेत्र अठाइला सारी युद्धमा पराजित पनि हुनु पनि। 16 हलको वैदेहि र

दारुकुङ्ग पारसै सो युद्धमा होटीले गुमाउनु पनि भए होटीको अधिकारीको व्याप्तिको चिन्ता र 1503 मा बृहस्पती राज्यको रूपमा व्यवस्था गरेको हो। लोग नेपालको एकीकरणमा काममा

रहेको कूलस्क। तस्मिन होटीले आफ्नो अधिनमा मुक्त ईलाको तिरस्क गमाउनु पनि होटीको उपकृतको हुनु दिन 1507 पहिले र त्यसपछि होटीमा दूलो अन्तर देखा पर्दछ। यस

सवीकृत हेतु अज्ञातको उकु कोटमा राजधानी बनाई शासन गरेको निर्माण, निर्माण,

रानामल्लको र केही समय कल्याणमल्लको होटी राज्य बलाको पुनः कूलस्क। पूर्वमा होटीमा होटीको राजधानी बलाको उपकृतिको फायदा (शासन गरेको राजहरूमा) कल्याणमल्ल, कौटिल्य, प्रतापमल्ल, रामाजनमल्लको मल्लशेष भनेको पाइनु भने त्यसपछि रूपमा: महेन्द्र काली, रामसिराही, तिलका, लक्ष्मी, पारदर्शिको रानामल्लको राज्यगर्दी जम्मा पनि राजहरूको शासन गरेको बुझिन्छ। उपकृत होटीले आकर्षण होटीराजाको अधिकार गरेको हुनु

हालको कुमार, वैदेहि र दारुकुङ्ग अर्थात्त्र व्यवस्था देखा पर्दछ।

योगी नरहरिनाथको होटी राजाको विलासकालमा रहेको चारकील्ला वर्ण गद्दी

पूर्वमा त्रिशौकी, परिवर्तन गद्दी, तर्काकार र देहितमा तराईको भएको कुरा

उल्लेख गम्य भएको छ। 10 उक्त वर्णमा होटीमा त्रिशौकीहरुको अर्थात्त्र बारे उल्लेख

नहुनाले त्यो सीमा निर्धारित पहिलेको भएको कुरा विचार छै। पर्दछ आए होटीको
ढोटी बाइसी हो कि होइन  ६५

सै बिना गई साथ हुन अन्य को पाइन्छ । ल्यासो भए दैविक, डेलखुरा, दारुका, कैलाली र कन्दनपुर कुन राज्य अन्नित पदवी भने प्रेल उद्दन रक्खघ । हाल ल्यास क्षेन्ना बसावास गनेह जातिमा चन्द्र घरका ठुकरीहुँ । पनी पर्दैन । उनहुँ नै त्यानका शासक बिठ । हाल- नीमा शनहुँका विष्यमा बालो गन हाँको है ग्र । यदहि ल्यास क्षेन्ना चन्द्रहुँले आपूर्व- लाई आफू बसावास गरेका जेन्ना राजा भने गरेको छन ।११ त्यानकामा होइन अजयेर किल्लाको निम्नित पनी चन्द्रहुँले गरेको दाता गर्दैए बिठ । हाल डेलखुरा झिल्लिमा पनी अजयमेरको पहाडी ठाकुरीको दुर्गम स्थानबाट ३०-४० फुट अघो टोलिमा जुन पराक देखाई ४०-५० मन्नहुँ गुहामा १५-२० हालमा लामा चौकै, काठिकौ, हुँदौ, पिटिखिक परेका सतरी (बिम) देखाई प्राचीन निश्चय खिलाउ बिरामीहुँ मुको बसाइन हुन । त्याहर प्रयोग गरिएका हुँमागामा होइन भनी हुँमागामा ठुकरिएका काला तथापि गर्दै कति ध्मा र समय लाग्नहो लामा भने कुरा आर्को छ । एक लेखकका ल्यान अद्वयुक्त कला रुग्न वाहिरीहरू जानिने गरेको भने कल्नमा गरेको अछ ।१२

अब हानी मूल चरिको विष्य हुँ, ढोटी राज्य बाइसी राज्य समूहमा पवने वा पर्दैनयो भने । ल्यास विष्यमा दिव्यहाँका बिवर्धनहुँको मनहुँलाई पनी अगाठि साँतु उपवक होला । नेपालको दिव्यहाँका पतिलोछिट्टी कलम चोने अगाठि कर्णवार्दि बाइसी राज्य- को नाम उल्लेख गर्दी दोटिको नाम छुटाएका छ ।१३ तर प्राचीन र वा हामिलण्डका ढोटी राज्यहाँलाई बाइसी समूहमा पनी ठकुरिएको राज्यहाँलाई रूपमा उच्छिन्न गराएका छ ।१४ त्यागतीता लाट, और्चिकिल्ले दोटिलाई बाइसी मानेका छ ।१५ नेपालको भाग्यमा पहिलो पटक नेपालको दिव्यहाँ प्रकाशन गने विनियाङ्ग पाहा उपाधिमा पनी दोटिलाई दोटी नाम दिइ बाइसीहरूको पििका राजीहोर राज्यहाँलाई गरेको भने । त्यसी जनसंख्या क्षेत्रको बाइसी समूहमा अघो परेकी कुरा काली हुन्न। गरेको तर भने दिव्यहाँका पक्षमा प्रकाशन गरेको छ ।१६ दिव्यहाँकार महम्बहादुर मल्लको बाइसी राज्यहाँलाई ठकुरिएको राज्य ढोटिले नेपाललाई मुद्धमा आलू आलू परेकी कुरा आफ्नो लेखमा प्रकाशन गरेको छ ।१७ ठकुरि पिध्मभन्दा अजयर तथा राजको नाटकमा दोटिलाई बड्क्रियाम तर्क जानेहरूको भनिमा पनी चर्चा गर्दी ल्यानका राजा चाँद, प्राण, कोइराला, कपड़ा, लूहुं खानेर, पिनाक फिरुर, कोइको रोंटी भागने, कोइलो, चुकौरी र बुथरीले तर्क, भाकुर भनेने, दाधी जुणा नाखाएका, केलो नाक, बिहारी लुगा भनाए, मामलो हाँको बिशेष र मन्नकिका स्वतन्त्र भने नित्या गरेका छ ।१८ दिल्लीरमण रेम्सका दोटिलाई लाग्ने बाइसी समूहमा गरेको उल्लेख गरेका छ ।१९

राजको लाग्नेपक्ष दोटिलाई बाइसी समूहमा पनी कुराको संपेक गरेका दैनकै तपान दोटिको व्यापक वर्णन गरेका छ ।२० कुमाउँको वर्णनमा कमला एक्ष्यकानले दोटिको वर्णन-गरेका भएपने ल्यास राज्य बाइसी समूहमा पनी नपणे कुनामा मीन छ ।२१ बाइसी र चौकीविशिष्टीको व्याख्या श्री ५ पूजनारायण शाहको विश्वविद्यालयमा पनी गरिएको छ । २२ तर दोटिलाई ल्यान चर्चा छैन ।२३ नेपाल राजको प्रजा प्रतिष्ठानले प्रकाशित एक
उपयुक्त पंक्तिभूमि हामीले डोटी राज्यलाई बाहिर मूलतयांक सम्मिलित गरेँ र नगर्नेबि विद्यानुसार कृतिको वर्ण गरेँ । अब हामी निश्चयकको उपयुक्त प्रभावको परिणाम गरेँ । डा. तुलशिराम वैश्युको यो विवादलाई टुकडीमा विनिमयको कामले लेख प्रकाशन गरी डोटालाई बाहिर राजस्थानमा छोट्युका गर्ने भएको छ । यस विषयमा टुकडीमा लगाउने धोल बाहिर राज्य र चौथी राज्यको साथै दिशाको चुमानको टुकडीमा लगाउनु पर्ने हुनेछ । इतिहास विश्लेषण बाबुराम आचार्यले सङ्केतको लेखकले उत्तर-पश्चिममा रहेका डोटी समका राजस्थानलाई बाहिर राजस्थान परिभाषण गरेका छ । एक इतिहासको लेखकले कार्यालय र गाढीको प्रदेशको मझार खण्डलाई नै बाहिर र चौथी राज्यको सीमामा मानु भएको भए ती राज्यको बीचको सीमालेख इतिहासकार एवं भूगोलको विज्ञान-हस्ताक्षर निर्मल गरिएको छ । यसै कार्यालयको प्रदेश अन्तर्गत डोटी राज परिधिको हुने निर्मल बाबुराम आचार्यले अनुयाय गरेको कुरा पृथ्वी गर्न प्रवेश तथापि लुढारपानी, ताप, अंदुलागान, शिमान, जवाक, धोडागाँव, सुभी, मिलिङ्गक मसा गाउँ हुँ र धाराणा, बुक्सबाबाल, कुक्सबाबाल, भिनवाक बोलाले बाहिर राज्य रोल्पा, डाकलाई पुजाराले छुस्ताको बुझिनु ।

उपयुक्त इतिहास विश्लेषण बाबुराम आचार्यले अनुयाय अनुयाय सबैको लेख दाक घोडारोहीको उत्तराधिकार शुरू हुँ, पृथ्वी प्राप्त र रोपाका बीचको झाँक धवलागिरिसमा जोडिन दुःखका छ, जसले सृष्टिलाई पृथ्वीमा विधेयकहो । तर सुभी पढ़ेको बाहिर राजा तुर्यैसन गजौमा बाँदा उनको अधिकार गरेको र उनको नर्तक पुलामा राज इत्यादि पुलामा सुभीको अंश दिखाउने कुरा बसालालीमा उल्लेख छ।

बाहिर राज्यको पूर्वी सीमाना निर्मित गरेपछि त्यसको परिभाषी सीमाना निर्मित गर्न पति प्राचीनको हुनेछ । नेपालको एकोकरण अभियन्ता परिभाषा निर्माण गद्दी छल्लो क.स. 1427 मा डोटीसम्म बुटाकोट र तारकुरु धार्मिक बख्ता क्षेत्रबी प्रभावित बहादुर, वधुरा र छाना-राजस्थानको एकीकृत सत्ता गरेकोले नेपालको सीमाना महाकालिको प्रमो । यसको तालय होटोबको परिमाण पुरुष शक्तिशाली राज्य रेखिनु । १५० वर्षो विचारलाई बाहिर राज्यको परिभाषी सीमाना महाकाली नदी नै हो । बाहिर राज्यको परिभाषी सीमाना महाकाली नदी भएर छोटी बाहिर राज्य हो । किन होइ सन ब्रह्म उल्लास जब्रेको देखिन ।

तैलाई नेपालको इतिहास लेखको हेतु विद्यानुसार डोटीलाई छुप राख्यो प्रदेशको आदिको छल्लो ।
દોટી બાઇશ હો કિ હોઇન?

જાણ મહેમતને સલામણે ચબેખો જાણ માન બાઇશ ચીજી જાણ માને હો ભાં ગાયું, પુત્રી, હરીલી, પ્યુટાન, કાલી, સમુદ્રક, પાલન, નુબકોટ, લંખુરુ ર રિશ્યુલ જાણ કર્યારું બાઇશ ચીજી ચીજી સંખ્યા નહીં પણ દેખીન્ખા, તારા તયો માણ પટી તલ્યા વાઘવ હુંંદું. ગોરખારજયલાઇ ચીજી સમુદ્રક & સમાન નમાનેમ. પારિશ ણુંભા ભાંકડો & લંખુરુંખોને ધોડ માણેકોલે, દૂંખો મૂખયાંક ભેલેંખો દુશીન્ખા. તાર ડોટીરારે ત્યાર તેલાં કુનાં કારણ ત્રીંદર, જાણે તયો જાણ સર સંખ્યા ભાંકડો. કમાલારી પટી પણ ભાંકડો હુંંદા ચીજી જાણ ષ સંખ્યા માણા હુંંદા મહાકાળી પટી પણ દેખીન્ખા. 31 જય યીજયાનું તયો પણ દેખીન્ખા છ. ડોટી કમાલારી પ્રેઝસમા પણ રાજય વિધાવો વા બિને ભાંકડો પુરા કૂમાર. ડોટી કો બીક્ષાત ભાં અલી નદીક નાતાલે ત્યો જાણ સરેલા કની ચીજી પણ દેખીન્ખા ભાંકડો પુરા કની ઉતર ર દૃઘચારની પરણ્ન. તય તે દુંખ જાણ સર કમાલારી પ્રેઝસખા ચીજી જાણ ભાંકડો. તય કમાલારી પણ કમાલારી પ્રેઝસખા ચીજી જાણ હો. જય યીજયાનું તયો એક પુરા ઉત્તર પરણ્ન ભાં હો, ચીજી દૃઘચાર શાખા ત્રીંદર, ડેલ્વાર, દાળુંખ કૃતાં કી ભાં ચીજી હૂંંદું જાણ જ્ઞાન પરણ્ન માણા. ડોટી પણ કમાલારી ધોડ પ્રેઝસખા શુંપણ્ન ડોટી કની કૃતાં યી દલીલખા નાતાલ ઉદયવંસી ગ્રેફ ભાંકડો પુરા કની ધોડ પરણ્ન દલીલખા નાટાલ. જાણ કની ડોટી રાજય ચીજી જાણ કની ડોટી ત્યાર તેલાળ કામ કામખા તયો લંખુરુંખો ડોટીક કૃતાંમંત્ર ધોડ કૃતાં યી કૃતાં રાજય કામ કામખા તયો લંખુરુંખો ડોટીક કૃતાં યી કૃતાંમંત્ર ધોડ કૃતાં યી કૃતાં રાજય કામ કામખા.
चन्द्रहुका ठाँउमा गांग पनेका छोरा नारद पनेखुलाई विश्वकर्मा बनाई दिएका थिए। नारद पनेखुला पाँचपुलाहरेछ छाँड पनेखुला समयमा बैटोका चन्द्रहुका पनेखुलाई पूना: ढीक गर्ने माध्यम अधिकार गरेः हेतुक गुमाहुङ्गराज उद्योगसंगमै वैनिक सुविलय थिई पनेखुला राज्य बसेका थिए। त्यस्तापरिशोधण चन्द्रहुका शासन गराउने व्यक्तिय सिलोको चन्द्र र विभागी चन्द्र थिए। ¹⁰ यस्ताहरुको संकेत देखाएका पनि उठाएको पाइदा। ¹¹ बैटोका पात्र सूरनाथ नयंदेखिदै परिको धार्मिक सक्कैको छोरा जो ढकेर मुदा ताराकोट नामको चिनिन्छ। यसको लेमल्लु राजा थिए। भनिन्छ, उनैले बुझापासिको राज्यस्थापन यिन्हेर बन्छ। बर्नो भन्दाको धार्मिको लागि जीर्ण भन्दाको धार्मिको सिलाका जाँदा हल्ला गरे। लेमचन्द्रुलाई पनि आजीहुँको शिकारको समयमा चाव- मार्गीरी मारे। लेमचन्द्रुला रानीको नाथ तातुरारानी थियो। आफ्नो पिताको हल्लाहरुमा पनि रानीको प्रत्यक्ष शासन गरिन्। आफ्नो स्वतन्त्रता नहुँदा उनको देवर विलचन्द्रुला छोरा बिश्वासको चन्द्रहुका चन्द्र र व्यक्तिय सिलेत्रै चन्द्रहुका चलाउने ताराकोट राजा बनाएको थाहा हुँदा। उपर्युक्त रूपमा राज्यमा भएका थिए। ¹² यस्तै बैटोका, रेल्डूभुवा र दामूलिमा रहेको बन्ने लाग्नाइ जुनुरिको गाउँमा राजस्थानले वहाँ थिए। ¹³ जैलाल, कल्पना पुरस्तरी घनासंगलको साही ओलो छाने दर हुनाले बसी- व्यथा मानिन्दैन्थ्यो। उपर्युक्त उदाहरणमा चन्द्रदाक्षकलाको वर्णन सुनिश्चय तामाधो महाकाली वैकल्प दर्शनको चर्चा थियो। तर्क नेपालको एकोरकरणमा दोटी विवाह गर्दा थानकोहरु महाकाली नदी गीमाना बन गएको हो। त्यसको ऐतिहासिक तथाकथाहरु दोटोलाई बाइसी राज्य मान बन बिजुँदा।

दोटी र राज्यको स्वतन्त्रता स्वापन भएका थाहेको शाहको संख्या: 1277।
दोटी र अनाङ्को बाॅक बन्ने मुदाप्रारंभ र अन्त्य शाहक: 1359-1371।
राजा मल्लभाषामा राजकाल र समस्त राजकाल अन्त्य शाहक: 1300-1311।

उपर्युक्त तथाकथा प्रसन्न गर्नु लगायथा: तत्त्वेत्र राजा मल्लभाषामा राजकाल राज्यमा यव कृतको वैनिक स्वतन्त्र र गृहस्तात्मक देखाएको सबैको छ थुँ। मल्लव समाजमा भएका ५९ वर्षिपछि दोटीको कुमाउलुमा बुधिप्राप्त हुन्लाई पौर्णिमा बैटोका थियो। यस ब्रह्मवर्गीय वुढूब्रह्मिय महाकालो परिवर्तन चन्द्रहुका बैटोक, लेखिकृत र गुमाहुङ्गराज आधिकारिक महाकालीमा रहेको बुझिन्छ। तर आन्तिकता कुमाउलुमा अङ्गीकार दोटीबाट स्वतन्त्र बन्ने सबैको बलार्य दोटीको समान राज्यको रूपमा देखाएको छ। तर्क दोटी बाइसी समूहितसमाज पनि राज्य हो र त्यस महाकालीमा देरिदेरिमा अधिकारिक दोटीबाट राज्य होइन। पहिले दोटीको अधिकारमा बाङ्गना र बाङ्गना पनि पनि तर कालकालमा उनीहरु स्वतन्त्र बनन सफल भए। छान्ना छुटै राज्य बनेको, त्यस बलार्य राज्यको अधिकारमा पनि। छान्नालाई हाल बाङ्गना जिल्लाको भकारी भनिन्छ।
निम्नलिखित कारणहुन्छ डोटीलाई बाइसी राज्यमा न्यून भएको?

1. कणाली प्रदेशको उत्तरमध्यकालिक इतिहासमा बाइसी भन्नाले रापती पशिम र महाकाली पूर्वको भूभाग पनि हुन्छ डोटी राज्य स्वतः बाइसी राज्यसङ्गमा पनि जन्नछ ।

2. इतिहास निरोपण पाध्यायको इतिहासमा संस्कृतिसँग सम्बन्धित कारणहुन्छ भन्ने हाम्रो भन्ने कपलका भर्मा अन्यायोगी चाँदाहरायी गरेका भएको डोटी राज्य बाइसीमा गणना हुन्छ भने कुराको भएको छ ।

3. अम्बिकाप्रसाद उपाध्यायको भन्ने कारणहुन्छ, कणाली र रंगराक (रापती) बीचको भूभागमा बाइसीसँग मान्यताको गरेकारि पनि डोटी राज्य महाकाली पूर्व पनि हुन्छ बाइसी समूहमा पर्चछ ।

4. श्री रामनिवास पाटिलको भन्ने मलयविस्तार स्थानहुन्छ रागियाङ राज्यगत बाइसी र बीरबाजीमा रहेका भने भने गण्डकी र कणाली प्रदेशको उत्तरमध्यकालिक इतिहासमा परिवर्तन भई हालको उचित मान्यतामा सङ्गविक पर्दछ । तर डोटीलाई बाइसी राज्य- का रूपमा मान्य त्यसमस्ता अन्तर्वेशक माति भने बल्छिंदन पर्दछ ।

5. गोरखा राज्यको भूर्जना र डोटीको भूर्जनाको क्रूरता व्यापक अन्तर हुन्छ गोरखा- लाई बीरबाजीमा समृद्धिलिन्छ नयारु ही डोटीलाई बाइसीमा समृद्धिलिन्छ गरी नसिर्ने त्यस्तो कुनै ज्ञान कारण नहुने डोटी बाइसी समूहमा पनि शक्तिशाली राज्यको रूपमा लोकानाले ऐतिहासिक दृष्टिवाद वुटी भएको ठहरेछ ।

टिप्पणीहुँँ :

1. देवकान्त पन्न, डोटीलो लोक माहिती एक अध्ययन (काठमाडौं: नेपाल र एशियाली अध्ययन संस्थान, २०३२), पृष्ठ, १२ ।

2. डोटी हाल नेपालको सुदूरपश्चिममा चक्करको सेती अञ्चलमा पर्दछ । काठमाडौंबाट थैर टाढापर्न र ल्याङको ऐतिहासिक लोकी राष्ट्रीय नयासको हुनेको ल्याङको प्राचीन इतिहासवारी थालामा भएको छ । नेपालका अनुसंधान केन्द्रले त्यापर्दछ पनि ध्यान दिन सकै केही नयाँ कुरा उद्घाटन हुने निर्देशित छ ।

70 दि. एन. प. एस. ज़ारिल, भोजन 14, नं. 1 (दिसंबर 1985)

4. रमेशजुनक थापा (संपादक) प्राचीन नेपाल संख्या 30-39 (माघ, 2031, वैशाख 2034), पृष्ठ 123। तंकरमान राज्यविद्, "पैती महाकाली भ्रमणको ऐतिहासिक सारांश" प्राचीन नेपाल संख्या 30-39 (माघ, 2031, वैशाख 2034) पृष्ठ 120। विश्वनाथ मोटराई, "प्राचीन होटी राज्यको राजनैतिक तथा सांस्कृतिक ऐतिहास" प्राचीन नेपाल संख्या 30-39 (माघ, 2031, वैशाख 2034), पृष्ठ 24।

5. ऐबेन (विश्वनाथ मोटराई)

6. देवकान्त पारे, पूर्ववर्तित, टिप्पणी 1, पृष्ठ, 86।

7. राजाराम सुबेरी, बजाप्रका बाइ अभिलेखहरू Contributions to Nepalese Studies, Vol. VI, No. 2 (June, 1979) PP. 73-91-93। रमेशजुनक थापा, प्राचीन नेपाल संख्या 21-22 (आषाढ्-कार्तिक 2034) पृष्ठ 5।

8. धनबाबु ब्राह्मणास र तेकवाहुदुर श्रेष्ठ, नुवाकोटको ऐतिहासिक रूपरेखा (काठमाडौँ: नेपाल एण्ड इंटरनेशनल ऐथ्यम संस्था, 2033), पृष्ठ 42-43। राजाराम सुबेरी, पूर्ववर्तित, टिप्पणी 7, पृष्ठ, 75-76।


10. थोपी नरहरिनाथ, इतिहास प्रकाश दोस्रो अंक पहिलो भाग (काठमाडौँ: इतिहास प्रकाश मण्डल, 2012), पृष्ठ, 338-339। विश्वनाथ मोटराई, पूर्ववर्तित, टिप्पणी, 4, पृष्ठ, 39।

11. बैतौडी जिल्ला गाँवरी गाँव पारी नं. 1 का ह्व. रणवहारु चांदरे संघ भएको कुरा-कान्तिबाट। उनी भू. पूँ. बैतौडी न.प. संभाषणका साथे पुराना ऐतिहासिक सामग्री-हस्तका संग्रहको पारिक्षेत्र।

12. जितेन्द्रसिंह भण्डारी, महाकाली अभ्यालको संख्या परिचय (कापचूपुर: महेश्वरराज, जीतेन्द्रसिंह भण्डारी, 2036), पृष्ठ 3।


16. अमवाप्रसाद उपाध्याय, नेपालको इतिहास (कास्ट: अमवाप्रसाद उपाध्याय, 1979 वि.ि.ि.), पृष्ठ ५।

17. मोहनबहादुर मल्ल, "बाइसी चौरासी परिचय" नेपाली, पृष्ठ ६६, (माघ, फागून, वैशाख २०३२), पृष्ठ १०।

18. धनबाबु बनाचार्य र ज्ञानमिति नेपाल (संसारक), अवस्थानक, नामक (काठमाडौँ: संसारक संस्थान, २०१४ वि.ि.ि.), पृष्ठ ५०-५५।


20. राहुल, शौर्यायण, कुमाऊँ (बाराथी: ज्ञानमिति लिमिटेड, २०२५) पृष्ठ ७०-७२।


22. शोभी नरसिंहलाई, श्री ५ बहादुरहाराजाधिराज शाहको दिया उपदेश (काठमाडौँ: पृष्ठ २०१०, ज्ञानमिति, वि.ि.ि. २०१०), पृष्ठ २।

23. बुझिराज भवाराज (संसारक), नेपालको इतिहासका पाँच वर्षम पृष्ठ (काठमाडौँ: नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, २०३९), पृष्ठ ६४।


25. डा. तुलसीराम धेर, नेपालको इतिहासका पाँच वर्षम पृष्ठ (काठमाडौँ: नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, २०३९), पृष्ठ ५०।

26. बाहुराम आचार्य, श्री ५ बहादुरहाराजाधिराज पृथ्वीनरायण शाहको संक्षेप जीवनी (नेपाल: श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सम्बद्ध संवाद संयुक्त, वि.ि.ि. २०२६), पृष्ठ ६४२।

27. टेकियाल्हु धेर, पवित्त राजको ऐतिहासिक युगाधिकरण (काठमाडौँ: नेपाल र एशियाली अनुबन्ध अंड्रू वि.ि.ि. २०४२), पृष्ठ ३।

28. रोला जिल्ला, सुभी गा, पं. बाई नं. ४ बुझिराज राजाका कान्छाधार्मी सूर्यचन्द्र शेन-स्तंभ स्त्रोतोंको व्यवहारली पाणुदिपिमा उल्लिखित वर्णन अनुसार।
29. ऐनज़।

30. तोराज राज्य, नयाराज पत्ता, नेपालको संविधान इतिहास (कार्य: तोराज राज्य, 2004), पृष्ठ 106। संस्कृतव्यूह विद्वान, शाही वैश्विक इतिहास (वाराणसी: विलास नारायण शाह, नरेन्द्रमानसी, बन्सांत, 2020), पृष्ठ 40।

31. हालाम सम पति महाकालीपारि नेपालको दोधारा र छाँडीग नाराका दुई बाँड पञ्चायत छोटे छन्। ऐंवारमण राजबाबा, पूर्ववर्णित, टिप्पणी ४, पृष्ठ १२०-२१।

32. जितेन्द्र भग्नारी, पूर्ववर्णित, टिप्पणी १२, पृष्ठ २६।

33. ऐनज़, पृष्ठ २७। अर्थ राज्यावे पति रानी हिंदु, ऐंकाना पत्ता, पृष्ठ ७३।

34. ऐंकाना पत्ता, पूर्ववर्णित, टिप्पणी ३, पृष्ठ ४६।

35. जितेन्द्र भग्नारी, पूर्ववर्णित, टिप्पणी १२, पृष्ठ २७।


37. जितेन्द्र भग्नारी, पूर्ववर्णित, टिप्पणी १२, पृष्ठ २७। सत्यमोहन जोशी, कर्माला लाईक संस्कृति भाषा २ इतिहास (काठमाड़ौं: नेपाल राजकीय प्रबोधन प्राधिकरण, २०२८) पृष्ठ २१६-२१८।

38. भग्नारी, ऐनज़, पृष्ठ ३२-३३। स्त्री विश्वासियमा रचनालो पुजान धीलो, पुजान धीलो - केहान धीलो - केहान धीलो, मकेल धीलो - हैपाल - धीपाल - हैपाल - लडाहाल - तजहाल - तजहाल - मकेल धीलो - तजहाल को तीन छोरा उदयदेव बैलबी राजा भए। राजदेव बैलबी को राजा, खानदेव लेखकको राजा भए। बैलबीको राजा राजदेवको छोरा कर्मचारी गर्भबन्ध सोबाबन्ध भए। कर्मचारी को छोरा कल्याणचन्द्र - राचन्द्र - विभागचन्द्र - भाई कालचन्द्र - सोबाबन्ध - नेपाल - रामचन्द्र - अनिता राजा मानिन्द्र। रामचन्द्रको छोरा साइचन्द्र, श्रीमन्द्र गुडलचन्द्र र विभागचन्द्र भए गनिनएको छ।

39. नारायण नेपालको सत्यमोहन कर्मचारी: जागू नेपाले - क्षेत्रु नेपाले - प्रताप पनेक - जागू नेपाले - जागू नेपाले राजा भए।

40. जितेन्द्र भग्नारी, पूर्ववर्णित, टिप्पणी १२, पृष्ठ ३५।

41. ऐंकाना पत्ता, पूर्ववर्णित, टिप्पणी १, पृष्ठ १२९।

42. जितेन्द्र भग्नारी, पूर्ववर्णित, टिप्पणी १२, पृष्ठ ३२-३०।
बादुराम आचार्य, श्री ५ वडामहाराजाधिराज पुच्छोतारायण शाहको संक्षिप्त जीवनी  
भाग १ (काठमाडौं: श्री ५ महाराजाधिराजको प्रस्तुत सम्बन्ध सचिवालय, राज-  
दरबार, २०२४) पुस्तक ४६-४७। बादुराम आचार्य, "डोटीको ऐतिहासिक इतिहास"  
हाम्रो नेपाली वर्ष १, अंक ६, (मासिक, २०१२ चि.स.) पुस्तक हेर्ने नयाँएको।

अभिक्रियाप्राप्त उपाध्याय, पुर्ववर्तिन, टिपणी १६, पुस्तक ४-५।

श्रीरामनिर्वास पाण्डे ज्युते डोटीको वाणी नमाजी छूटे राज्यको रूपमा उपस्थित  
गर्दै भएको छ।