# Iourinal of Maiya Deui Airls' Gollege 

(A Single Gender Public Institution under T.U.)

Vol 1, Issue 1 Shrawan 2077

Research Papers and related articles


Published by:
Research Management Cell
Maiya Devi Girls' College
Bharatpur, Chitwan, Nepal
Tel: 056-524495, 526640

# Journal of Maiya Devi Girls' College 

 (A Single Gender Public Institution under T.U.)Vol 1, Issue 1 Shrawan 2077
Research Papers and related articles


Published by:
Research Management Cell
Maiya Devi Girls' College
Bharatpur, Chitwan
Nepal

# Journal of Maiya Devi Girls' College 

 (A Single Gender Public Institution under T.U.)Vol 1, Issue 1 Shrawan 2077<br>Research Papers and related articles

Patron<br>Maiya Devi Shrestha

Sub-Patron<br>Prem Kumar Shrestha

## Editorial Board

Bishwa Raj Subedi<br>(Co-ordinator)<br>Kedar Wagley<br>(Member)<br>Nirajan Pant<br>(Member)

## FORWARD

It has been an enormously relieving experience to publish college research journal with a few articles from our faculties. This has been a debutant endeavor, and hence, undeniably we have major discrepancies in it. Nevertheless, we have struggled hard in the past few months to meet policy and procedural documentation and introduce institutional measures to meet multiple criterions for QAA recognition. Almost at the fag end of the academic year we came up resolute to meet the last but not the least requirement of having published a journal. It has not been peer-reviewed but our subsequent volumes will certainly, undergo such standardized reviewing done. We express our deep gratitude to the esteemed professor Dr. Pannalal Thapa and university staff Miss Mamata Prajapati who continued inspiring us in this effort although we had time constraints coupled with limited resources at our disposal. The college management committee has been meticulously cheerful who has not made us look back. We extend cordial gestures to the constituting members of Research Management Cell who have put in scores of untiring hours at this publication and also all the contributing faculties in taking out this publication at short notice. It's a small step albeit we have a long journey to make.

Happy reading!

JB Gurung
TN Poudel
Principal
Chairman

## सम्पादकीय

कुनै पनि विषयक्षेत्रको अनुसन्धानात्मक लेख जर्नलमा प्रकाशन गर्न योग्य हुने गरी तयार गर्नु सामान्य कुरो होइन । अनुसन्धान भन्नासाथ त्यसले सत्यतथ्यता, वस्तुगतता, प्रामाणिकता र वैज्ञानिकतालाई बुभाउँछ। त्यसैले कुनै पनि व्यक्तिले ज्ञानार्जन गर्दै जाने ऋममा आफूमा प्राप्त ज्ञानकै परिशोधनपूर्वक ज्ञानगङ्गामा अवगाहन गरी आनन्द लिने अवस्था नै अनुसन्धानात्मक लेखनको आरम्भ अवस्था हो ।

उच्च शिक्षाको अध्ययन र त्यसपछि व्यक्तिले आफूले रोजेको प्राज्ञिक जीवनका लागि नभई नहुने कुरा अनुसन्धान हो। आज विश्वका ठूला-ठूला विश्वविद्यालयहरूमा सबैभन्दा बढी महत्वका साथ गरिने प्राज्ञिक कार्य अनुसन्धान नै हो।

नेपालको सन्दर्भमा अबको शिक्षा र शैक्षिकजगत् अनुसन्धान र यससम्बन्धी कर्मबाट वञ्चित भइरहने हो भने हाम्रो आजको शैक्षिक अवस्थाबाट उत्पादित जनशक्ति विश्वबजारमा प्रतिस्पर्थी भई बाँच्न सक्दैनन् ।

अनुसन्धानात्मक लेखनकार्य आरम्भ गर्दा हरेक अनुसन्धाताका लागि "के लेख्ने ? शीर्षक कसरी छान्ने ? शीर्षकअनुसार अनुसन्धानात्मक कार्य कसरी अगाडी बढाउने ? अनुसन्धानको ढाँचा र प्रारूप कसरी बनाउने ?" जस्ता जटिल समस्याहरू देखापर्छन् । वास्तवमा अनुसन्धान समस्याबाट सुरु समाधानतर्फ अभिमुख हुन्छ।

मैयादेवी कन्या कलेजले अनुसन्धानसम्बन्धी यही गुरुगम्भीरतालाई आत्मसात् गरी कलेजभित्र अनुसन्धान कार्यका लागि भनेर नै अनुसन्धान कमिटी गठन गरेको छ। उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्ने शिक्षार्थी र प्राध्यापकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु र प्राज्ञिक लक्ष्यप्राप्तिका लागि सहयोग पुय्याउन विभिन्न तालिम, सेमिनार, लघु अनुसन्धान, विद्वृद्तृत्ति (M.Phil, PHD) का छात्रवृत्ति आदि व्यवस्था गर्दै आएको छ।

अनुसन्धान कमिटीको यो सानो प्रयास हो। आगामी दिनमा हामी जरनल प्रकाशनलाई अभ व्यवस्थित र मापदण्डअनुरूप बनाउंदै लैजाने छौं। यस जरनलभित्रका अनुसन्धानात्मक लेखहरू विभिन्न विद्वान् प्राध्यापकहरूको वर्षौंदेखिका अध्ययन र अनुसन्धानका उपलब्धि हुन् । तसर्थ अनुसन्धानात्मक लेख उपलब्ध गराइदिनुहुने सम्पूर्ण विद्वान् लेखकहरूप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दछौं।

जरनलभित्रका हरेक अनुसन्धानात्मक लेखको जिम्मेबारी लेखकहरू स्वयम्को हुने भएकाले जरनलभित्रका विषयगत अस्पष्टता, अपूर्णता वा कमीकमजोरी भए त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लेखक स्वयम्ले वहन गर्नुपर्ने कुरा अवगत गराउँछौं ।

## Table of Contents

| S.N. | Topics | Author | Page No. |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. | A Cognitive Model for Teaching Reading Comprehension | J.B. Gurung | 5 |
| 2. | A Study on Economic Contribution of Homestay in Meghauli, Nepal | Bishwa Raj Subedi | 10 |
| 3. | Human Resource Development in Public Sector Banks: A study of Chitwan District | Krishna Maya Lamsal | 15 |
| 4. | USE OF SMART PHONE IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING CLASSES | M.N. Adhikari | 21 |
|  | राणा शासनकालको महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाको रूपमा तेजारथ अड्डा | प्रा.डा. देवीप्रसाद कँडेल | 41 |
|  | स्नातक तह अनिवार्य नेपाली प्रथम वर्षका साहित्यिक कृतिहरूको मूल्याइन न | निराजन पन्त | 48 |
|  | सुम्निमा उपन्यासको मनोवैज्ञानिक अध्ययन | सन्तोष घिमिरे | 58 |
|  | बालकृष्ण समको बुहार्तन एकाङ्की : विधागत स्वरूप | भाद्रकला न्यौपाने | 64 |
|  | नेपाली क्रियाविशेषण उपवाक्यको अध्ययन | अर्जुन ढकाल | 72 |
|  | वैदिक साहित्यमा नारीको स्थान | क¢ष्णमणि पहारी | 80 |

# A Cognitive Model for Teaching Reading Comprehension 

$\square$ J.B. Gurung<br>Associate Professor (English)


#### Abstract

This article reveals an alternative model for teaching reading comprehension. This model combines' interactive model' with' cognitive mode.' The discussion covers two levels of understanding of the reading: the lowest level (literal understanding) and the highest level (evaluation and appreciation). Four training sessions deal with these levels; literal comprehension training, inferential comprehension training, evaluation training, and appreciation training. The last coverage of this article is about the advantages of proposed model. This model is designed and hopefully will be useful for language teachers who are training or planning to train learners to have good reading comprehension strategies.


Keywords: model, reading comprehension, interactive, cognitive training

## The nature of reading and comprehension

Reading is the method of recognition, interpretation, and perception of written or written material. Comprehension is the understanding of the means of the writing and covers the acutely aware ways that cause understanding. The method of reading deals with language kind, whereas comprehension, the top product, deals with language content.
Reading could be a method of communication from the author to the reader. It involves the popularity of letters, words, phrases, and clauses, and in some respects, it will be thought of a less complicated method than comprehension. Comprehension, on the opposite hand, could be a method of negotiating understanding between the reader and also the author. It is an additional advanced psychological method and includes linguistic factors, like phonologic, morphological, syntactic, and linguistics components, additionally to psychological feature and emotional factors. The reader receives info from the author via the words, sentences, paragraphs, and so forth, and tries to know the inner feelings of the author.
As in grammatical analysis, distinctions between surface structures and deep structures, additionally, exist in linguistic analysis. At the surface level, it is further classified into two broad categories: denotative and implicative. Denotative implies that meaning of words given within the wordbook and is "integral to the essential functioning of language in an exceedingly method those alternative styles of which means area unit not" (Leech 1981). Implicative suggests
that the communicative price of Associate in Nursing expression by virtue of what it refers to, over and on top of its strictly denotative meaning. It reflects the real-world expertise one associates with Associate in Nursing expression.
In deep structure, meaning can also be divided into two categories: contextual meaning and pragmatic meaning. Unlike the surface meaning of a single word, contextual meaning is realized at the sentence level and is the meaning expressed by a sentence associated with its context. This type of meaning is not decided by the word itself but by the context in which the whole sentence functions. The pragmatic meaning is communicated in the feelings and attitudes of the writer. It is the writer 's intended unspoken or unwritten meaning. In the reading process, the understanding of this type of meaning is implicative because this type of meaning lies outside the organization of language. It cannot be deduced from the linguistic system itself; it is realized at the functional level. Contextual meaning as well as pragmatic meaning calls for cognitive ability on the part of the reader. Thus, the distinction between surface structure meaning and deep structure meaning is that the former is the literal meaning while the latter is the inferential meaning.
Unfortunately, while learning reading comprehension (RC), most students focus only on the surface structure level of comprehension and ignore comprehension at the deep structure level. RC not only includes linguistic recognition and cognitive understanding (semantic comprehension at both surface and deep structure levels), but also tends to be affected by the reader 's reactions to the content, which affect the reader 's evaluation and appreciation, which become a part of the reader 's RC . If there is no such evaluation and appreciation, comprehension will be incomplete.
With these preliminary considerations in mind, something new and more effective in teaching RC need to be attempted. The cognitive model presented here, adapted from Wallen 's and Barrett 's taxonomies (Wallen 1972, Brunner and Campbell 1978), is so titled because it can be applied to students of different levels and adapted to their various needs.

## Reading comprehension task activities

The main aspects of activities associated with the cognitive model of RC strategies are described below.

## Literal comprehension training

Training students in literal comprehension consists of using two types of tasks: recognition tasks and recall tasks. Recognition tasks require students to identify the main points in the reading selection or in exercises that use the explicit content of the reading selection. Recall tasks, on the other hand, demand that students produce from memory explicit statements from selections. Such tasks are often in the form of questions that teachers pose to students after reading the text. The difficulty level of these two tasks depends on various conditions, such as the students' linguistic abilities or needs and the number of events or incidents to be recalled. It is also believed that a recall task is more difficult than a recognition task when the two tasks deal with the same content.

Literal comprehension activities include:
a. Recognition or recall of details: identifying or recalling such facts as the names of characters, the time a story took place, the setting of a story, or an incident described in the story.
b. Recognition or recall of the topic sentences/main ideas: locating, identifying, or producing from memory an explicit statement or main idea from a selection
c. Recognition or recall of sequence: recalling the order of incidents or actions explicitly stated in the material
d. Recognition or recall of descriptions: identifying some similarities and differences in the text which are explicitly described by the author
e. Recognition or recall of cause and effect relationships: identifying reasons for certain incidents, events, or characters' actions explicitly stated in the selection

## Inferential comprehension training

Students demonstrate their inferential abilities when they use their personal knowledge, intuition, and imagination as a basis for conjectures or hypotheses. Inferential comprehension involves more logical thinking than literal understanding and is elicited by teachers' questions which demand thinking and imagination.
Some examples of inferential tasks are:
a. Inferring supporting details: guessing about additional facts the author might have included in the selection which would have made it more informative, interesting, or appealing
b. Inferring the main idea: providing the main idea, theme, or moral which is not explicitly stated in the selection
c. Inferring consequence: predicting what would happen in cause-effect relationships, or hypothesizing about alternative beginnings to a story if the author had not provided one, or predicting the ending of the story before reading it
d. Inferring cause and effect relationships: guessing what caused a certain event and explaining the rationale
e. Inferring character traits: hypothesizing about the nature of characters on the basis of explicit clues presented in the selection
f. Inferring figurative language: inferring literal meaning from the author 's figurative use of language

## Evaluation

Students demonstrate evaluation when they make judgments about the content of a reading selection by comparing it with information provided by the teacher or authorities on the subject, or with their own experience, knowledge, or values related to the subject. Evaluation requires
students to make judgments about the content of their readings based on accuracy, acceptability, worth, desirability, completeness, suitability, timeliness, quality, truthfulness, and probability of occurrence. The following are types of evaluation tasks:
a. Objective evaluation: judging the soundness of statements or events in the reading material based on external criteria, such as supporting evidence, reasons, and logic
b. Subjective evaluation: making judgments about the statements or events presented based on internal criteria, such as one 's biases, beliefs, or preferences
c. Judgments of adequacy or validity: judging whether the author 's treatment of a subject is accurate and complete when compared to other sources on that subject
d. d. Judgments about appropriateness: determining whether certain selections or parts of selections are relevant and contribute to resolving an issue or a problem
e. Judgment of worth, desirability, or acceptability: judging the suitability of a character's actions in a particular incident based on the reader 's personal values

## Appreciation

Appreciation deals with the psychological and aesthetic impact of the selection on the reader. It includes both knowledge of and emotional responses to literary techniques, forms, styles, and structures. Activities include the following:

- Personal impression: reacting to the context, events, and characters
- Recognition of rhetorical devices: identifying the rhetorical devices in the material and explaining their functions
- Reactions to the style: describing and reacting to the writer 's use of language and stylistic devices
- Evaluation of imagery: identifying and assessing the effectiveness of the writer 's sensory images


## Advantages and practical value of the model

This model is designed for language teachers who train learners in RC. It has both theoretical and practical values.

The advantages and special features of this model are summarized below:

1. The model is applicable at various skill levels and meets different needs. For example, it can be used in teaching literal meaning and concrete facts or deep structure meaning and literature appreciation.
2. It can be used to help students comprehend the text from different perspectives and to
understand the implications of the content.
3. It enables students to analyze and summarize the text as well as to distinguish arguments from supporting details.
4. It enhances students' memorization and speed-reading.
5. Because students use different modes of thinking, it develops their critical thinking and inference skills.
6. Finally, it improves student' organizational skills and self-expression.

## Summary

These are the basic ideas of the cognitive theory and one of the ways teaching reading comprehension is taught. Although some of the strategies or skills seem to be rather simple, they are necessary for beginners. Some of the strategies or skills seem to overlap, yet they are used for different purposes in comprehension. Finally, the model places a high demand on teachers, because good RC questions always require careful thought and preparation.

## REFERENCES

Brunner, J. F., and J. J. Campbell. 978. Participating in secondary reading: A practical approach. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Leech, G. 1981. Semantics, the study of meaning (2nd ed). Penguin Books.
Wallen, C. J. 1972. Competency in teaching reading. Chicago, IL: Science Research Associates.

McWhorter, Kathleen T. 1992, Efficient and Flexible Reading. New York: Harper Collins Publisher. Nuttall, C. 1996. Teaching reading skills in a foreign language. Oxford: Heinemann. Sheng, He Ji. 2000. 'A cognitive model for teaching reading comprehension. English Teaching Forum. 38.4: 12-17.

# A Study on Economic Contribution of Homestay in Meghauli, Nepal 

\author{

- Bishwa Raj Subedi
}

Associate Professor


#### Abstract

Home-stay tourism is one of the alternative sources of income generation that build up quality life of indigenous people. It helps to develop sustainable tourism development at the local level by protecting local culture, tradition and environment. This study aimed to assess the economic contribution of home-stay in Meghauli, Chitwan. All the home-stay households in the location were selected as a sample and data were collected from the operators accordingly.

The findings of study revealed that majority of home-stay operators were age group of $>4$ oyears and female ( $60 \%$ ). The income of home-stay has been more than expenditure. It is found that the majority of respondents have managed their household expenditure from home-stay income. The net profit of the operators has been gradually increasing. Therefore, increment in present number of the homestay with quality of services and training are necessary to increase the number of internal and foreign tourists that further increase in income level of local people.


Keywords: Contribution, Economic, Home-stay, Meghauli

## Introduction

A homestay is staying in some one's home as a paying guest who is provided with accommodation and services by an individual family or local community (Timalsina, 2012). It is a form of tourism which allows the visitor to live with a local family in their own household to get better acquainted with local life cycle, culture and environment. It helps to develop sustainable tourism development at the local level by protecting local culture, tradition and environment. Income and job opportunities are the major benefit of home stay (Shrma, Upreti \& Upadhya, 2010). It contributes for economic sustainability and natural sustainability of rural community through preservation of local traditions and cultures (Lama, 2013).
Abundant presence of greeneries and conserved wildlife, unique people's cultures and traditions, beautiful range of mountain, natural and cultural world heritage sites are the fundamentals elements of tourism development of Nepal. However, home-stay tourism is a new model of tourism development in Nepal (Thakuri, 2016). It is a way to decentralize the national economy by promoting local agricultural and other industries. It increases use of natural and human resources and exposes the rural culture and nature to outside the world. It creates employment
and income generation in rural community and build up the quality life of indigenous people (Devkota, 2008). Home-stay tourism can be strategies for poverty eradication (Kumar, Gill \& Kunasekaran, 2012; Devkota, 2008) as it provide the alternative sources of income to rural people (Gangotia, 2013). In addition, with its potential to earn foreign exchange create employment, reduce income and employment disparities, strengthen linkages among economic sectors, control outmigration of the local youth force, strengthen a sense of ethnic identity, protect land rights and reduce deforestation.
Homestay became more popular after the government of Nepal officially introduced the homestay tourism program with the 'Homestay Regulation 2067' in 17th August 2010 (Devkota, 2008). There are altogether 324 registered home-stays in Nepal (Nepal Tourism Statistics, 2018). The concept of home stay was introduced in Meghauli in 2067 BS, was an innovative idea to distribute tourism benefits to local people. Meghauli is one of the tenth major tourist destinations listed in Bagmati Province to be promoted by the provincial government. Meghauli has developed enough tourism infrastructures over the years with easy accessibility in transportation, well planned residential areas and entertainment activities. Studies showed that home stay raise life style of community; create selling market for agricultural products and livestock (Budhathoki, 2013) and serves as a vehicle for social and economic development (Devkota, 2008; Acharya \& Halpenny, 2013). This study aimed to explore the economic contribution of Tharu Community Home Stay in Meghauli.

## Methods

The study was based on descriptive as well as exploratory research design. The study was conducted to assess the economic contribution of Home Stay in Meghauli, the registered Homestay of Chitwan. The Tharu Community home-stay was introduced with 5 households at Meghauli on 2068 B.S. and increased 10 in number on 2076B.S. It is located at Bharatpur Metropolitan City, ward no. 27. The study area was selected as it is inhabited by the indigenous Tharu community, which is famous for its cultural richness and traditions.
All the home-stay households were selected for the study because of the limited numbers of home-stay entities in the study areas. Purpose of the study was explained homestay operators, and informed consent was taken. Data were collected using structured interview schedule and records of Homestay. The collected data were analyzed using statistical methods such frequency, mean, standard deviation.
Results and Discussion
Table 1: Respondents' Socio-demographic Characteristics

| Variables | Number | Percentage |
| :--- | :--- | :--- |
| Age Group |  |  |
| $30-40$ years | 2 | 20.0 |
| $>40$ years | 8 | 80.0 |


| Sex |  |  |
| :--- | :--- | :--- |
| Male | 4 | 40.0 |
| Female | 6 | 60.0 |
| Education status |  |  |
| Illiterate | 5 | 50.0 |
| Literate | 5 | 50.0 |
| Involvement of Family <br> Members in home-stay |  |  |
| Male | 12 | 35 |
| Female | 22 | 65 |

Source: Field Survey, 2076
Out of 10 home-stay operators, majorities were from age group of $>4$ oyears, female ( $60 \%$ ) and half of the participants were illiterate and literate respectively. The mean age of home-stay operators was 45 years with minimum 30 years to maximum 52 years. Out of 10 home-stay households, 34 family members were involved in the home-stay business. Among them, majorities ( $65 \%$ ) were female [Table 1]. The entire participants had got training on home-stay management from different government and nongovernment organization and all of them were indigenous people.

Table 2: Number of Tourist in home-stay

| Year | Nepali Tourist | Foreign Tourist | Total |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2073 | 2276 | 38 | 2314 |
| 2074 | 2629 | 80 | 2709 |
| 2075 | 2734 | 28 | 2762 |

Source: Field Survey, 2076
The number of internal tourists is gradually increasing from the year 2073 to 2075 B.S. However; the number of foreign tourists is decreasing in the year 2075. This indicates that the total number of tourists is increasing each year [Table 2].
Table 3: Annual Income, Expenditure and Net Profit

| Categories | Minimum <br> Amount | Maximum <br> Amount | Mean | Standard De- <br> viation |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Annual In- <br> come | 86884 | 677208 | 224274 | 180828 |


| Annual Ex- <br> penditure | 56476 | 440185 | 145778 | 117538 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Net Profit | 30409 | 237023 | 78496 | 63290 |

Source: Field Survey, 2076
The income of home-stay depends on the number of tourists and their involvement in different tourism activities such as local cultural programme, village tour, museum, shopping of local handicrafts as well as use of services available in the home-stay. The home-stay operators were reported that the minimum annual income was NRs 86884 - NRs 677208. The mean income was NRs $224274 \pm 180828$. Likewise, the minimum annual expenditure was NRs 56476 and maximum expenditure was NRs 440185 with mean expenditure NRs $145778 \pm 117538$. The net profit was NRs. $30409-$ NRs. 237023[Table 3]. Similarly, $40 \%$ of respondents reported that they managed their household expenditure well from the income of home-stay and only $20 \%$ reported that income of home-stay of was not sufficient to manage household expenditure.

Table 4: Yearly Profit and Loss of Homestay

| Year | Income in NRS | Expenditure in <br> NRS | Net Profit in NRS |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2073 | 1631370 | 1141959 | 489411 |
| 2074 | 2039877 | 1529908 | 509969 |
| 2075 | 2220008 | 1598406 | 621602 |

Source: Field Survey, 2076
The table 4 shows that the rate of income and expenditure were increasing from the year of 2073 as compare to 2075. Similarly, the net profit of the entire home-stay was gradually increasing from NRs 489411 in the year of 2073 B.S. to NRs 621602 in the year of 2075 B.S.
The study finding showed that the income of home-stay is more than expenditure which indicates positive economic contribution. Thakuri (2016) also reported that the income level is higher than the expenditure in home-stay study of Lamjung, Tanahu and Nawalparasi districts of Nepal and found significant correlation between income and expenditure of home-stay. Similarly, a study on Amaltari Village of Nawalparasi, Nepal showed that yearly income of home-stay was increased and home-stay program has created jobs for local people (Karki, Chhetri, Chaudhary \& Khanal, 2019).
Moreover, this study finding revealed that the home-stay contributed to increase in the income of local people and creating jobs for local people, mainly female as majority of home-stay operators were female ( $60 \%$ ) and majority of female were involved in
home-stay business that enhanced the standard of living and economically empower to women. Acharya and Halpenny (2013) reported that female ownership of home-stay businesses secures women's avenues for income generation.

## Conclusion

Homestay is potential sources of an employment opportunities and economic advancement of local people as well as sustainable tourism development. Homestay tourism is a new model in Meghauli which provide opportunity to distribute benefit of tourism to local community. Majority of home-stay operators were young adults and female. The income of home-stay is more than expenditure and majority of respondents had managed their household expenditure from the income of home-stay. The net profit of home-stay was gradually increasing. Therefore, need to be increment in number of home-stay with essential training to owner and workers, focus on marketing, advertisement and co-ordination with NGOS and INGOS. Necessary mechanism should be arranged for security and health services. Further, there should provision for infrastructure development and monitoring the basic standard of home stay by Government as well as loan subsidy planning and development.

## References

Acharya, B. P., \& Halpenny, E. A. (2013). Homestays as an alternative tourism product for sustainable community development: A case study of women- managed tourism product in rural Nepal. Tourism Planning \& Development, 10(4), 367-387.
Budhathoki, B. (2013). Impact of homestay tourism on livelihood: a case study of GhaleGuan, Lamjung, Nepal (Master's thesis, Norwegian University of Life Sciences, Ås). http://hdl. handle.net/11250/187939
Devkota, T. (2010), Retrieved 3/7/2015, from Devkota T. (2010). Gorkhapatra- The Rising Nepal, Retrieved on February 2011, from http:/www.gorkhapatra.org. np/rising.detail. php? Article_id= 45767\&cat_id=7
Kumar, R., Gill, S. S., \& Kunasekaran, P. (2012). Tourism as a poverty eradication tool for rural areas in Selangor, Malaysia. Global Journal of Human Social Science, 12(7), 21-26.
Lama, M. (2013). Community homestay programmes as a form of sustainable tour is m development in Nepal.
Sharma, S. R., Upreti, B. R., \& Upadhayaya, P. K. (2010). Community-based and peacesensitive tourism: fulfilling Nepal's potential. Evidence for Policy Series, Regional edition South Asia, (3).
Thakuri, I. B. M., \& Nepal, G. (2016). Economic Contribution of Home-stay in Nepal.Journal of Advanced Academic Research, 3(3), 1-10.
Timalsina, P. (2012). Homestay Tourism Boosts Ghale Gaon. s
Economy. Retrieved, 5(7), 2015.Karki, Chhetri, Chaudhary \& Khanal, 2019).

# Human Resource Development in Public Sector Banks: A study of Chitwan District 

\author{

- Krishna Maya Lamsal <br> Assistant Lecturer <br> Maiya Devi Girls' College Bharatpur, Chitwan.
}


#### Abstract

The effective performance of human resource depends on the type of Human Resource Development (HRD) climate that prevails in an organization, if it is good, then the employee's performance will be high, but if it is average or poor then the performance will be low. The study of HRD climate is very important for all organization and the banking sector is not an exception, especially in the present situation of financial recession in Nepalese context. The present study is an attempt to find out the type of HRD climate that is prevailing in public sector banks in Chitwan district. The researcher has also tried to find out the difference in the perception of employees regarding HRD climate on the basis of age, gender, designation and qualification. The researcher collected the data from the employees of selected public sector banks using structured HRD climate questionnaire. The data were analyzed using several statistical tools such as mean, standard deviation, percentiles and $Z$ test. The result has shown that the HRD climate in the public sector banks is average and the perception of employees regarding the HRD climate do not differ significantly on the basis of gender, qualification and designation but it differs significantly on the basis of age. The paper ends by offering useful suggestions to the management involved in the operations of the public banks of Chitwan district in Nepal.


Keywords: HRD, Public sector Banks, Performance

## Introduction

Human resource development (HRD) is concerned with the provision of learning and development opportunities that support the achievement of business strategies and improvement of organizational team and individual performance (Armstrong and Baron, 2002). Climate, is an overall feeling that is conveyed by the physical layout, the way employees interact and the way members of the organization conduct themselves with outsiders. HRD Climate is an integral part of organizational environment. It is the perception the employee can have on the development environment of an organization.
Many researchers have been conducted on HRD climate. The result has shown that HRD climate affects the performance of the employees. Banu (2007) conducted study in public sector Cement Corporation in India and found that sound HRD Climate is necessary for the success of the public sector undertakings. Srimannarayana (2007) conducted a study in local bank of Dubai and found that a good HRD climate was prevalent in the organization. He found
out the differences in the perception of employees regarding the HRD climate on the basis of demographic variables. Mufeed \& Gurkoo,(2006) attempted to study whole gamut of HRD climate in universities and other equivalent higher level academic institutions by eliciting employee perceptions on HRD climate for which the University of Kashmir, Srinagar ( India) was selected as the main focal point of study. Kalpana, (2005) conducted a study and found that to a large extent organization where knowledge workers work, enjoy a 'good' HRD Climate. The strengths of the HRD Climate emerges from the organization's belief that the human factor is a critical factor and need commitment to development, team spirit, helpfulness and providing training on skills and knowledge. The result indicated the presence of psychological climate conducive for development. Venkateswaran, (2002) made a study in a public sector undertaking in India and found that, to a large extent, a favorable HRD Climate was prevalent in the organization. Bhardwaj \& Mishra, (2002) examined the HRD climate in private sector organization. The result showed the existence of good HRD climate in the organization. The managers were satisfied with the HRD policies and practices of the organization. Alphonsa, (2000) conducted a survey to examine the HRD climate of private hospital. The responses were collected from different departments in the hospital. The researcher found that the perception of the supervisors about the HRD climate is satisfactory and reasonably good climate was prevailing in the hospital. Sharma and Purang (2000) conducted a study to find out the relationship between value institutionalization and HRD climate in engineering and manufacturing sector and found the positive relationship between the two variables.
The study intends to identify the type of HRD climate prevailing and analyzes the differences in the perceptions of employees on the basis of gender, age, designation and qualifications in some selected public sector banks in Chitwan district, Nepal.

## RESEARCH METHODOLOGY

For the purpose of the study, the researcher selected the banks on the basis of judgmental sampling and respondents on the basis of non-probability random sampling. The researcher personally contacted 55 employees in all branches of three public banks i.e. Rastraya Banijaya Bank, Nepal Bank Limited and Agricultural Development Bank in Chitwan district during January and February 2019.They were appraised about the purpose of the study and request was made to them to fill up the questionnaire with correct and unbiased information. The researcher was able to collect the 45 filled-in questionnaires for this study after rejecting 10 questionnaires for various reasons like errors, incompleteness and inadequate information. The scale consists of 38 items each having five alternatives, such strongly agree, agree, undecided, disagree, strongly disagree. The mean score of each item could theoretically range from 1.0 to 5.0 where 1.0 indicates extremely poor HRD climate and 5.0 indicates extraordinarily good HRD climate on that dimension. These scores are almost never obtained by any organization. Scores around 3.0 indicate an 'average' HRD climate on that dimension giving substantial scope for improvement. Scores around 2.0 indicate poor HRD climate on that dimension. Scores around 4.0 indicates a good HRD climate where most employees have positive attitudes to the HRD policies and practices on that dimension and thereby to the organization itself.

## ANALYSIS AND FINDINGS

Tab.2.1. Mean and \% Scores of All the three Banks

| Bank | Mean Scores | Percentage Scores |
| :--- | :--- | :--- |
| All the three banks | 3.08 | $52.22 \%$ |

Table 2.1 provides an idea about the HRD Climate prevailing in the selected public sector banks of Nepal. The mean and $\%$ score indicate that the HRD Climate in selected public sector banks is average and there is a tremendous scope of improvement in the HRD climate.

## TESTING OF HYPOTHESIS

## Hypothesis 1

H0: The difference is not significant between the perception of male and female employees.
Ha: The difference is significant between the perception of male and female employees.
Tab.2.2 Perceptual differences between male and female employees

| Particulars | S a m p 1 e <br> Size | Mean | Variance | SD | SE | Z-Value | LS |
| :---: | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Male <br> Employee | 35 | 125.28 | 165.89 | 12.88 | 2.54 | -0.40 | 0.05 |
| Female <br> Employees | 10 | 126.22 | 84.09 | 9.17 |  |  |  |

The calculated $Z$ value (- 0.40 ) falls under the acceptance region ( -1.96 to +1.96 ) at 0.05 significance level, therefore we accept the null hypothesis that the difference is not significant between the perception of Male and Female employees regarding the HRD Climate in Public banks.

## Hypothesis 2

H 0 : The difference is not significant between the perception of Elder and Younger employees. Ha: The difference is significant between the perception of Elder and Younger employees.

Tab.2.5. Perceptual differences between Elder and Younger Employees

| Particulars | S a m p l e <br> size | Mean | Variance | SD | SE | Z value | LS |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Elder | 32 | 122.90 | 83.89 | 9.15 | 2.46 | -2.28 | 0.05 |
| Younger | 13 | 128.52 | 85.66 | 13.62 |  |  |  |

The calculated Z value (-2.28) falls outside the acceptance region $(-1.96$ to +1.96$)$ at 0.05 significance level, therefore we reject the null hypothesis and conclude that the difference
is significant between the perception of Elder and Younger employees regarding the HRD climate. If we look at the means of the Elder and younger employees, it is clear that the younger employees have favorable attitude towards HRD climate as compared to elder employees. It might be because of the fact that in the present financial crisis, the younger employees have fear in their mind of losing the job and they feel satisfied with whatever they have but if we talk about the senior employees, they are well settled in their job and they feel dissatisfied with the HR policies and practices of the organization over the passage of time.

## Hypothesis 3

H0: The difference is not significant between the perception of Executive and Non-Executive employees.
Ha: The difference is significant between the perception of Executive and Non-Executive employees.

Tab.2.3 Perceptual differences between Executive and Non-Executive Employees

| Particulars | Sample <br> size | Mean | Variance | SD | SE | Z value | LS |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Executives | 31 | 124.86 | 77.08 | 8.78 | 2.60 | -0.71 | 0.05 |
| Non- <br> Executives | 14 | 126.71 | 205.26 | 14.33 |  |  |  |

The calculated Z value ( -0.71 ) falls under the acceptance region $(-1.96$ to +1.96 ) at 0.05 significance level, therefore we accept the null hypothesis that the difference is not significant between the perception of Executive and Non-Executive employees regarding the HRD Climate in Nepalese Public banks.

## Hypothesis 4

H 0 : The difference is not significant between the perception of graduate and post graduate employees.
Ha: The difference is significant between the perception of graduate and post graduate employees.

Tab.2.3. Perceptual differences between Graduate and Post Graduate Employees

| Particulars | Sample <br> size | Mean | Variance | SD | SE | Z value | LS |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Graduate <br> Emp. | 30 | 125.16 | 111.19 | 10.54 | 2.49 | -0.45 | 0.05 |
| Postgraduate <br> Emp. | 15 | 126.3 | 159.90 | 12.64 |  |  |  |

The calculated Z value $(-0.45)$ falls under the acceptance region $(-1.96$ to +1.96$)$ at 0.05 significance level, therefore we accept the null hypothesis that the difference is not significant between the perception of Graduates and Post Graduates employees regarding the HRD Climate in Public banks

## CONCLUSION \& RECOMMENDATIONS

HRD climate plays a very important role in the success of any organization because directly or indirectly it affects the performance of the employees. If the HRD climate is good the employees will contribute their maximum for the achievement of the organizational objectives. The result of the present study shown that the HRD climate in the public sector bank in Nepal is average and there is lot of scope for improvement in the HRD climate. The result also shown that there is no difference in the perception of the employees on the basis of gender, qualification, designation but the perception of the employees differs on the basis of age. The management can improve the HRD climate by introducing the changes HR policies and practices in Nepalese banks. To improve the HRD climate in the public sector banks of Chitwan district in Nepal, the following steps should be taken immediately.

- Necessary changes should be introduced in HR policies and practices.
- The management should take necessary action to bridge the communication gap with employees and try to develop the trust among the employees. Clear communication process will help to establish the HRD Climate.
- The employees should be encouraged to express their feelings without any fear.
- Feedback should be taken at fixed intervals to know the drawbacks in the system.
- HR policies of the organization should be such that which encourages the employees to contribute their best.
- Proper authority should be given to employees so that they can take the decision at the right time.
- Management should discourage the stereotypes and favoritism. They should treat with all employees on equitable basis.
- Team Spirit should be encouraged among the employees.


## REFERENCES

Alphonsa, V.K, Sr., (2000), HRD Climate in a Private Hospital in Hyderabad-An Empirical +Study, IJTD, Vol. XXX (4) .

Armstrong, M. and Baron A, (2002), Strategic HRM: The Key to Improved Business Performance, CIPD, London.
Bhardwaj; Gopa and Mishra, Padmakali., (2002), "HRD Climate: an empirical Study Among Private Sector Managers", IJIR, July Vol. 38(1).
Bhadu, S. S. \& Dhodi M L, (2007), "Performance Appraisal Practices in Select Cooper Donald R., Schindler Pamela S, (2003), Business Research Methods, Tata McGraw Hill, New Delhi.
Hyde M Anukool \& Pethe Sanjyot (2005), "Impact of HRD Climate on Empowerment and organisationla Ciizenship Behavior", Icfai Journal of Organisational Behavior,Vol.IV, No.3,pp 45-50.
Jeykumaran et. al (2009), "Man Job fit Factors and Occupational Stress among the Managers of Cement Industries in Tamil Nadu", ACRM Journal of Business and Management Research, Vol.4, No.:1, pp 20-25.
Mufeed, S.A., (2006), Enhancing Educational Institutions Effectiveness through HRD climate: An Empirical Study, Management and Change, Vol. 10, No.2, pp 25-64
Priyadarshini R Rani Geetha \& Vankatpathy R, (2005), "Performance and HRD: A Study Among Various Types of Banks", South Asian Journal of Management, Vol.12, No.3,pp 52-66.
Rao Subba P,(2007), Personnel and Human Resource Management, Himalaya Publishing House Pvt. Ltd., Mumbai .
Rodrigues Lewlyn L R, (2004), "Correlates of Human Resource Development Climate Dimensions: An Empirical Study in Engineering Institutes in India", South Asian Journal of Management", Vol.11, No.2, pp 81-91.
Rao T. V.,(1999), Evaluating the Human Resource Function for Business Improvement, Response Books Pvt. Ltd., New Delhi.
Sharma, A and Purang, P., (2000), "Value Institutionalization and HRD Climate: A Case Study of a Navratna Public Sector Organisation", Vision-The Journal of Business Perspective, Vol. 4 , pp 11-17.
Srimannarayana, M (2007), "Human Resource Development Climate in a Dubai Bank" Icfai Journal of Organizational Behavior, Vol. 6, No. 1, pp. 33-40.

# USE OF SMART PHONE IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING CLASSES 

\author{

- M.N ADHIKARI <br> Lecturer
}


#### Abstract

The research is an attempt to find out the extent of the use of smart phone and its application in language learning. The research covers the area like e-learning, names of smart phone applications available in the internet students' knowledge and uses of them and their opinions on using them in language learning. The researcher selected 10 English teachers Bachelor Level. All the teachers were requested to fill up and answer the questionnaires prepared by the researcher. The data collected from the teachers were analyzed, compared and interpreted to find the extent of the use of smart phone in language learning. By this research it was found that most of the teachers have smart phones and they do not have regular habit of the using of smart phone in language learning.

This research consists of five chapters: introduction, review of the related literature, methodology, analysis and interpretation of data and conclusion and recommendations. The first chapter includes general background of the study, statement of the problem, objectives of the study, significance of the study and delimitations of the study. The second chapter consists of review of theoretical and empirical literature, implication of the review for the study, and the conceptual framework. The third chapter describes the methods, design of the study, population sample and sampling procedure, tools and technique of data collection, process of data collection and data analysis and interpretation. The fourth chapter of the research deals with analysis and interpretation of results. The fifth chapter focuses on conclusion and recommendations and further research.


## Introduction

This study concerns the use of smart phone in English language teaching. This introductory part comprises the background of the study, statement of the problem, objectives of the study, research questions, significance of the study, delimitations of the study and operational definitions of key terms respectively.

## Background of the Study

English is an international language. Pandey (1999) states, it is spoken by nearly 400 million people as the first language and nearly 300 million people as the second language. It is used in diverse fields like science and technology, education, computer and mobile phone and so on. It is the lingua franca for a considerable number of people around the globe. All the fields
have been greatly influenced by the inventions. Thus, teaching-learning has been extensively influenced by the innovations made in the field of science and technology. The teaching-learning activities are highly aided by electronic media to support the quality of learning outputs. It specially includes the interactive learning. It is accompanied with an online support between the teachers and the learners, and the peers.

Though, no language is thought to be superior or inferior to other languages, we cannot deny the fact that English is regarded as the world's most prestigious and important language. More than half of the world's important books are written in English. It is used in most of the international meetings, seminars and conferences. It is the language of science and technology, trade and commerce, computer and the internet and so on (Crystal, 2009). English Language Teaching (ELT) has become one of the major components in many contexts.
To be specific in our domestic context, English has been instructed as a foreign language. It is used for different purposes like for the purpose of international communication, getting international degree in English and medium of instruction in university

## Objectives of the Study

The objectives of the study were as follows:

1. To find out whether the teachers are using smart phones in language teaching and learning.
2. To find out their familiarity and level of confidence with the use of smart phone in English as Foreign language (EFL) classrooms and
3. To find out their opinion on the applications of smart phone use to enhance teaching and learning.
4. To suggest pedagogical implications for the use of smart phone in English language learning.

## Significance of the Study

To enhance the act of teaching and make it easier, faster and memorable, the sophisticated equipment in language teaching devices like smart phone are important materials for teachers. These days teachers have easy access to smart phones. The teachers, educationists, parents and even the students think that the English language should be taught by using new technologies and innovations. After all, this is the modern era and the inventions are for our ease. This study focuses on the use of smart phones in English as Foreign language (EFL) classrooms, familiarity and confidence of teachers in using them and the teachers' opinion on the effectiveness of using them. I am interested to find out the extent of integration of smart phones in classroom practice, what is the level of familiarity and confidence of teachers in using them and the teachers' opinion on the effectiveness of using them. Thus, this research can be beneficial for the teachers teaching language by integrating smart phones with confidence, to the students to get a chance of being familiar with the technological devices and the syllabus designers to better design the course by using smart phone and to design smart phone-oriented syllabus. So, it is very significant to all the teachers to select and use
the smart phone in their act of teaching.

## Delimitations of the Study

This study had the following delimitations:
1 This study focused on the familiarity and confidence of teachers in using smart phones in classroom practices.
2 It focused on the teachers' opinion on the effectiveness of using them.
3 The data were collected only through the use of a set of questionnaires including both open and close ended items.
4 Only survey research design was used.

## REVIEW OF RELATED LITERATURE AND CONCEPTUAL FRAMEWORK

This part of the study incorporates the review of related theoretical as well as empirical literature along with the empirical studies which were closely related to this study. Further, it consists of the implications of the study and conceptual framework.

## Review of Theoretical Literature

The preliminary task on any research work is to go through the existing literature to acquire knowledge in the field of researcher's interest. In other words, any research work is based on certain theoretical assumptions or principles. Theories are formulated to explain, predict and understand the phenomena and extend the existing knowledge within the limits of the critical bounding assumption. This sub section deals with different theoretical perspectives related to the technology especially smart phones and ELT in the context of Nepal, ICT in ELT, e-devices in the ELT and the discussion on the use and opinion of the teachers with the use of smart phones for the effective output.

## Technology and English Language Teaching in Nepal

English language teaching and learning methodologies have considerably faced many challenges over the last few decades. The ICT has impressively influenced the areas of language teaching including grammar, vocabulary, meaning and so on. ICT can be seen as empowering tools which provide people with access to opportunities and choices for grammar exercises and activities. Technology is a way in which people use the ideas of science to make their task easier, faster and available (James, 2015, p.36).

As the smart phone is an e-device, the use of smart phones in language classrooms is a part of learning. The advancements made in the field of technology can be applied for making grammar instruction more effective and easier, e.g. the language of native speakers can be taped and presented to the non-native students through smart phone which can be the authentic input to teach any language items. Moreover a busy teacher can access the internet through smart phones at hand and utilize a wide range of exercises available on it.

## E-learning

E-learning is a rapidly growing industry and its solutions exist for both computers and internet. It only takes a good e-learning tool for education to be facilitated from virtually anywhere.
The advancement in technology has bridged the geographical gap with the use of tools that makes the learners feel as if they were inside the classroom. E-learning offers the ability to share material in all kinds of formats such as videos, slideshows, word documents and Portable Document Formats (PDF). Conducting webinars and communicating with professors via chat and message forum is also an option to users.
Some of the important developments in the field of education have happened since the launch of internet. Moreover, the learners and teachers are versed in the use of smart phones text messaging and using the internet so running an online course has become a simple affair. Different means of online communication allow learners to keep in touch and discuss course related matters, whilst providing for a sense of community.
There is a plethora of different e-learning systems (otherwise known as Learning Management Systems, or LMSs for short) and methods, which allow for courses to be delivered. With the right tool, various processes can be automated such as the marking of tests or the creation of engaging content (Gide, 2014, p.44). E-learning provides the learners with the ability to fit learning around their lifestyles, effectively allowing even the busiest person to further a career and gain new qualifications.
The term 'e-learning' has only been in existence since 1999, when the word was first utilized at a Computer Based Technology (CBT) systems seminar. Other words also began to spring up in search of an accurate description such as 'online learning' and 'virtual learning'. However, the principles behind e-learning have been well documented throughout history, and there is even evidence which
suggests that early forms of e-learning existed as far back as the 19th century (White and Ray, 2015, p. 37).
With the introduction of the computer and internet in the late 20th century, e-learning tools and delivery methods expanded. Then, e-learning enabled individuals to have computers in their homes, making it easier for them to learn about particular subjects and develop certain skill sets.

## Mobile applications and social Media/ELT pages

The language teachers are struggling to catch up or keep up with the heap of newly invented digital gadgets to effectively adopt them for their own agenda of language pedagogy in spite of having advantages followed by the shortcomings. In this section I discuss the following topics based on my study and various authors and sources.

## Micro-learning

Micro-learning is learning in smaller segments hand in hand with traditional e-learning. It focuses on the design of micro-learning activities through microsteps in digital media environments, which already is a daily reality for today's knowledge workers. Micro learning includes short-term lessons, projects and assignments with smaller amounts of information. The course material is broken into smaller lessons or modules, rather than teaching a broad topic all at once.

## Mobile Learning

Mobile learning involves the use of mobile technology, either alone or in combination with other information and communication technology (ICT), to enable learning anytime and anywhere. In other term, mobile learning refers to learning opportunities using small portable devices. The key element is that these devices can typically fit in a pocket and are carried on all the time, making them ubiquitous.

## Use of Smart phones in ELT Classroom

The theory of teaching says, teaching is effective if learning is done. So, the sole responsibility renders on the teacher's quarter to make it effective in true sense. Today most of the significant developments that one can observe today can be attributed to the impact of science and technology. ICT has left its impact on every aspect of human life and of course on teaching too. Even in education
sector, technological advancement and innovations have made a visible impact and have changed the traditional methods of teaching-learning as traditional methods of imparting education have become less motivating to the generation of technological era. The word 'ICT' includes any communication device such as computer, smart phones, radio, and television and satellite system in collaboration with the internet facilities.
The use of smart phone in teaching and learning process is the need of today and teacher is expected to be innovative in his/her teaching. A teacher needs to think of using technology in imparting education. Among available ICT tools smart phones are easy to carry as well as rest in every teacher's pocket these days.
The mobile, cell phone or smart phone is not just used for WhatsApp, Facebook or Angry Birds it can be used in a multitude of ways from an educational perspective. There can be some draw backs of using smart phones. But this is not always true. The teaching and learning process can be enriched by embracing these ideas. Provided they are monitored and conducted in the safest manner, smart phone use in school is going to be the next big thing in the future.
Some of the outstanding advantages of using smart phones in ELT classrooms by teachers as well as learners according to Leyden (2015) are mentioned below: 1. Check facts: probably the most common use of all. Both students and teachers can now find facts within seconds. This can be very useful when explaining and debating topics.
2. Carry out tests: this is probably one of the most interesting and revolutionary uses of the mobile phone in the classroom. Students can now take quizzes and tests on their mobile phone that were created earlier by their teacher. In this way, teachers can gain valuable real-time insight into the knowledge of their students and the effectiveness of their teaching. To implement this technique now, download the 'Exam Time Mobile App for Android'.
3. Dictionary: there are multitudes of dictionary applications that allow you to check the meaning of a word instantly.
4. Write down ideas: inspiration does not always come when we want it to. For that reason, try using your mobile device. Smart phones allow us to take down notes any time, any place.
5. Images: as we well know, a picture is worth a thousand words. For this reason, in many cases, students find it easier to understand material when there is an image related to an explanation. Mind Maps are a good example of a tool that helps in this regard.
6. Read eBooks: when learning, applying for a job position or going to University, reading PDFs and manuals can be mandatory. For this reason, applications like Kindle allow us to read books and manuals from anywhere.
7. Voice Recorder: mobile phones provide students with the ability to record explanations. These recordings can be referred to later on and can save a great deal of time instead of writing. In these cases, always remember to get permission from the teacher first.
8. Communicate: the PA system is a thing of the past. If a student must go to the secretary or principal's office, you can communicate with them through a text message.
9. Study Vocabulary: in foreign language classes, vocabulary is crucial. Quite often students do not pay enough attention and can get left behind. Flashcards are one of the resources that provide better results when viewing from mobile phones and are super easy to digest.
10. Assess Students: mobile phones can be used to monitor and keep track of a student's course work and exam results. In this way, teachers have access at all times to a particular student and can see if that student is making progress or not.
11. Digital Whiteboard: Although the majority of apps that serve as a digital Whiteboard are optimized for tablets, there are also some that can be used directly from your phone and allow you to project everything you create.
12. Play: there is much talk of the gamification of the educational process, i.e. the need to transform learning into a game as much as possible. There are literally hundreds of educational apps that can make learning more enjoyable and easier on the students.

## Commonly-used teaching Apps/ ELT pages/social media in ELT classrooms

 With the development of science and technology, the advancement in the production of pedagogical tools is rocketing day by day. The production of such tools has accompanied the teachers to upgrade them with the rapidly advancing era of technology. Some of the teaching apps commonly found in play store in smart phone are discussed below:
## 1. Teach English

Teach English is a popular app launched by British Council to assist the nonnative English teachers worldwide. It is accompanied with teaching materials, lesson plans, test materials, projects, audio and visual materials etc. the teachers as well as students can have their account and utilize the produced materials.

## 2. English Launch Pad

The English Launch Pad is an app especially designed for English learners and teachers. This app offers a complete package that is full of useful information to help boost your English learning experience. The common features of the English Launch Pad app include practice exercises, lesson plans, grammar structures, whiteboard, quiz generator, student tracking, student roaster, translator and flash cards.

## 3. Oxford Advanced Learner's Dictionary

Oxford Advanced Learner's Dictionary is the most popular dictionary app amongst the dictionary users. It is free to download. British and American pronunciation of each head word helps the learners to learn the pronunciation accurately. Moreover, it is assisted with the speaker to allow the users with audio support. It occupies nearly half gigabyte of space. Some of the salient features of Oxford Dictionary are as follow:
a) It consists of clear explanations and example sentences from teach English is a popular app launched by British Council to assist the non-native English teachers worldwide. It is accompanied with teaching materials, lesson plans, test materials, projects, audio and visual materials etc. the teachers as well as students can have their account and utilize the produced materials the authoritative Oxford English corpus.
b) Audio system for words and example sentences, in both British and American accents to listen offline.
c) It includes synonyms, collocations and everyday expressions.
d) It comprises color illustrations to enrich vocabulary easily for the nonnative speakers.

## 4. Hello English

Hello English is a popular app launched to assist the non-native English teachers and learners worldwide. It is accompanied with free spoken English app, free reading and writing lesson etc. the teachers as well as students can utilize the produced materials.

## 5. British English Conversation

British English Conversation is a popular app launched by British council to assist the non-native English teachers and learners worldwide. It is accompanied with free spoken English app, free listening and grammar skills with many new vocabularies in more than 1300 lessons and conversations the teachers as well as students can utilize the produced materials.

## 6. Learn English Grammar (UK Ed.)

Learn English Grammar is a famous app launched by British council to assist native and non-native English language teachers and learners worldwide to improve grammar accuracy. The app offers 1000s of questions to help practice and reinforce English grammar skills.

## Review of Empirical Literature

To obtain the targeted objectives and validate the study, each and every research work requires the knowledge of previous studies. A literature review is the effective evaluation of selected documents on a research topic. It may form an essential part of the research process or may constitute a research project in itself. In the context of a research paper of a thesis, the literature review is a critical synthesis of previews research. So, this section is an attempt to review the related studies, articles and reports studies and old theses have been reviewed considering them as related literature and also as evidence to the present study. In the Department of English Education, some research works have been carried out in the field of technological devices and their uses. This study is quite new field of study in our context. A research on the topic comprising use of Smart phone in teaching has not been carried out yet. I have reviewed some of the studies in the use of computer, e-devices, language and media as the related empirical literature in this section.
Bhandari (2012) conducted a research on "Use of Cassettes and CDs in Teaching Spelling and Pronunciation". The objectives of her study was to find out whether the teachers use teaching materials (i.e. tape) to teach spelling and pronunciation or not and to find out the practicalities of the use of spelling and pronunciation materials at the lower secondary level. She used purposive sampling procedure and selected 20 classes of lower secondary level and 10 English teachers. Questionnaire and the observation checklist were used as the tools. She concluded that cassette was the most useful material to deal with spelling and pronunciation and most of the materials were relevant to the curriculum and textbook not always relevant to the students' level and interest.
Kim and Kwon (2012) carried out a research on "Smart phone Applications for Effective Mobile-Assisted Language Learning". Their objective was to the common and distinctive features of smart phone applications and to find out the strengths and weaknesses in utilizing present smart phone applications for effective mobile assisted language learning. The research was conducted on 87
smart phone applications. They drew the conclusion that the ESL apps seemed effective for they provide a personal and learner-centered learning opportunity with ubiquitously accessible and flexible practices.
Dang (2013) conducted a research on the title "Towards the Use of Mobile Phone for Learning English as a Foreign Language" with an objective to explore students experience of using mobile phones for learning English. The research was conducted on 76 second-year English major students from four intact classes at Hoa Sen University via questionnaire. The study showed that majority of students had used their mobile phones to study English and he found the students appreciating mobile phones for `helping them immensely in English language learning.
Pandit (2013) conducted a research on "The Impacts of Internet in Language Learning in ELT". The objective of his study was to find out the impacts of internet in learning English language. He studied on the 25 students of grade eight in Rautahat district using action research design. He selected the sample by using simple random sampling procedure and his tools were the test items. The findings of the study showed that internet had positive impact in students learning of English. Students rocketed the number of vocabulary; they used complex grammar structure in writing and submitted the assigned tasks quickly after using internet.

## Implications of the Study

To find out the research works done in this field I had studied different research works, articles and books which are related to present work in the previews section. All the review studies were related to the periphery of technology-based learning. After reviewing those works, I got information on learning devices and use of smart phones in ELT. I became able to pinpoint the theoretical perspectives and methodological dimensions to strengthen my study ahead. Moreover, I updated myself with research process and methodological tools. Researchers of some major universities of the world have carried out different researches on smart phone use for language teaching.
From Bhandari (2012) I learned the e-devices in language classes and perception of teachers. Similarly, the study of Pandit (2013) helped me to set the theoretical ideas and the methodological steps. Likewise, the study of Dhamala (2014) supported me with the information of e-devices in ELT and the methodology to be adopted in surveying the perceptions. Similarly, Sapkota (2015) assisted me
to set the methodological steps and present findings.

## METHODS AND PROCEDURES OF THE STUDY

In this sub section, I have presented the design of the study, population, sample and sampling strategy, research tools, sources of data collection procedures, data analysis procedures and ethical considerations.
The process used to collect information and data for the purpose of making business decisions. The methodology may include publication research, interviews, survey and other research techniques, and could include both present and historical information. In other words, research method refers to the procedures or the ways of carrying out the study in order to achieve the objectives efficiently within the fixed time frame. To explore the practices of teachers on the application of smart phones in their ELT classrooms, I will follow survey research design. To carry out survey, the researcher visits different fields to explore the existing areas. It is carried out in a large number of population in order to find out the public opinions on certain issues, to assess certain educational programmed and to find out the behavior certain professionals and others. Cohen and Manion(1985) define survey as:
The setting instead, he just goes to the setting which the most commonly used descriptive method in educational research and may vary in scope from large scale governmental investigations through to small scale studies carried out by a single researcher. The purpose of a survey is generally to obtain a snap-shot of conditions, attitudes and /or events at a single point in a time. Survey is always done in the natural setting. The researcher is not responsible for changing is natural. (p.75).

## Population, Sample and Sampling Strategy

The population of this study was 30 teachers of secondary level schools of Bharatpur Metropolitan City, Chitwan, District. The sample size consisted of thirty teachers from Bachelor level. Teachers were selected by using purposive non- random sampling procedure.

## Study Area/Field

Use of smart phone in English language class to teach different skills. I consulted English teachers of different schools of Bharatpur Metropolitan City, Chitwan District and convinced them to complete the questionnaires.

## Data Collection Tools and Techniques

The major tool for data collection was a set of questionnaires including both open and close ended items.

## Data Collection Procedures

The research tool was prepared and the selected Secondary Schools were visited. I talked to the concerned authority to clarify the purpose of the visit. With the permission of the authority, the required data were collected by administering questionnaire

## Data Analysis and Interpretation Procedures

The collected data were presented in tables and bar graphs. The data were analyzed and interpreted descriptively and quantitatively by using simple statistical tools such as frequency count and percentage.

## ANALYSIS AND INTERPRETATION OF DATA AND FINDINGS

This chapter deals with the analysis and interpretation of the collected data obtained through primary sources. The main concern of this study was to find out the use of smart phones in ELT and opinion of teachers in classroom-based ELT and to identify how they encourage the learner to use the smart phone and how they integrate in social media to the use of smart phones in the actual classroom teaching. So, the analysis and interpretation of data is based on the objectives.

## Analysis of Data and Interpretation of Results

In order to collect the data and to derive the findings related on the use of smart phones in ELT classroom, purposes in integrating e-devices and the application employed by them in classroom based designed a set of questionnaires. The questionnaire included both open and closed ended items. Thirty secondary level English teachers of Chitwan district, thirty schools were included as the sample for data collection. On the basis of the information obtained from the questionnaire, the results have been derived. The data have been displayed in para-orthographic and orthographic forms. Simple statistical tools like frequency count and percentage were used to analyze the data. So, both statistical means and descriptive strategies were used to analyze and interpret the data.
To be specific, this section includes the presentation, analysis, description and
discussion of the data collected through the closed-ended and open-ended items. I asked the thirty secondary teachers about their knowledge, purposes, and use of smart phones in ELT. The questionnaire included twenty-three items related to the three domains viz. purposes, knowledge, use and motivation.
After collecting the data using purposive non-random sampling method, all the questions were grouped into the following thematic grounds to meet the objectives of the study and the data were analyzed and interpreted respectively.

1. Knowledge of the teachers on the use of smart phones in ELT.
2. Smart phone's applications used by the teachers in ELT class.
3. Motivation by the teachers to use smart phones in ELT class.
4. Purposes and benefits of using smart phones in ELT.

## Smart phone's application and ELT pages used by teachers in ELT classes

One of the major objectives of this study was to find out the use of smart phone's applications and ELT pages. So, they were asked to name the applications and the ELT pages they are using through their smart phones. The responses obtained in this concern are given in the table below.

## Analysis of Data Obtained from Open-ended Items

Besides the closed ended items related to the perceptions, challenges and strategies in integrating e-learning in classroom-based instruction, the selected informants were also asked a few open-ended items to get their views. The analysis and interpretations of their views is subsumed under the following sections:

## A. Purposes and benefits of using smart phone

To find out the purposes and benefits of using smart phone in learning in their classes and social media as well I asked different question items to them. Some of the responses of the selected teachers have been presented below:
T5: I use smart phone for teaching some rhymes and to see the meaning of difficult words together with social media as face book pages of teachers, some educational institute, British Council and so on. These are really beneficial for classroom teaching and some of them are for references too.
T12: My students are entertained if I use my smart phone and play a poem using portable speaker and I search in Google and you tube for this. I am encouraged to do so and pupils are keen to learn accordingly and I even asked them to use smart phones of their parents at home and seek for some kinds of educational
audios and videos too. After doing so I have found some of the learners who are slow to understand have started their comprehension too.
Some of the ELT teachers are found being confused to get the appropriate ELT pages and the applications in smart phone likewise other teachers do not have knowledge to sign in and get password to use the applications.

## Additional views on the use of smart phone as pedagogical tools

In order to find out the teachers' views on the smart phone devices that can be used for pedagogical purposes in the class, the selected respondents were asked 'How do you use smart phone or resources available in it for language teaching? In response to this item, they said that different devices as the pedagogical tools. For example, T1 says, "in my opinion, internet, email, websites, blogs, online dictionary, computer, you tube video and online texts are smart phone learning pedagogical tools". In the same way, T3 writes, "I mobile dictionary and messengers chat as the learning pedagogical tools in my class to facilitate the students". Likewise, T11 states, "in my classroom I occasionally use learning devices so, for me those devices are online dictionary, android application, videos and film documentary". Summarizing all their responses, the following were the major learning pedagogical tools to the teachers:

- Computer
- Internet
- Mobile phone
- Face book, twitter, WhatsApp and You tube
- Blogs and Webpage
- Wikipedia, online dictionary and television
- Android apps
- Video and audio segments in you tube

From the ideas expressed by them, it is concluded that in the opinion of the teachers, computer, internet, mobile, online dictionary, android games, film segments and social media are the major learning pedagogical tools in smart phone learning.

## Summary of the Findings

Use of smart phone in classroom-based instruction has become effective theoretically and practically. Teaching by the effective use of smart phone in a language classroom or learning by the excessive use of technology is a must.

Learning is possible through e-devices. Hence, smart phone devices are modern technologies invented due to the demand of the time. If the teachers become familiar with e-devices for language teaching, they can make possible attempts in the use of those devices in their classes. Having this assumption this study was based on use of smart phone in language learning in classroom. Use opinion and the effectiveness. It aimed to find out the secondary level teachers' use, their opinion and encouragement to student to use smart phone in learning in their classroom instruction. To fulfill the objectives of the study, I selected 30 teachers from the thirty secondary schools of Bharatpur Metropolitan city of Chitwan district as the sample. The required data for the study were collected through questionnaire. The collected data were systematically presented, analyzed and interpreted by the use of descriptive and statistical devices.
After the completion of data interpretation and analysis, the following findings are drawn:

- Regarding the perceptions of the teachers in integrating e-learning using smart phone in classroom-based instruction, a good majority of them, i.e. $70 \%$ of them viewed that teachers can integrate the technologies in the classes with their students.
- They positively accepted that they integrate learning in their classes and their classes should be supported by the e-devices like computer, smart phone internet and multimedia. Of the total teachers, $86.67 \%$ positively responded to it.
- Majority of the teachers use smart phones that is $86.67 \%$. Almost all the teachers that is $90 \%$ have access to internet. Likewise, around three quarters that is $70 \%$ use smart phone for language teaching and learning
- Almost three quarters schools that is $73.33 \%$ easily accept use of smart phone inside the class
- As per the demand of time entire teachers agreed to possess sound theoretical and practical knowledge in mobile learning using smart phone and all of them are fully confident to handle smart phone in ELT
- Regarding the applications and ELT pages used by teachers Oxford dictionary is highly rated then NELTA pages.
- They viewed that smart phone application makes learning easier, faster, accessible and motivating. Almost all of them perceived that an innovative teacher should integrate ICT in their class using smart phone that helps in developing language skills.
- Most of the teachers i.e. $80 \%$ strongly agreed that student feel independent in language learning using smart phone.
- Twenty percent teachers opined use of smart phone is time consuming and expensive.
- Most of the teachers use smart phone for playing audios rather than videos they searched word meaning and pronunciation using digital dictionaries. Some of them even use search engine.
- Almost all the teachers are found visiting different sites and searching learning materials for around 1 to 2 hours daily.


## CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

This chapter begins with the conclusion of the study derived from the systematic analysis and interpretation of the collected data. On the basis of the findings, the conclusion of the study is made. Similarly, the chapter ends with the possible recommendations made for the policy makers, practitioners in the field of ELT and further researchers on the basis of the findings of the study.

### 5.1 Conclusion

Technology has become a cry of the day. Language teaching is not beyond the use of technological tools/e-devices. Every human being should have access to those devices like smart phone, computer, internet, and multimedia, social networking, ELT pages and so on. Such technologies help them to complete the tasks accurately, interestingly and easily. Integrating e-learning is teaching through the excessive use of e-devices. Modern technologies and innovations have a great role in it. Teachers get different teaching methods and activities through them and they also help to motivate the students towards the lesson. Similarly, students get a chance to be familiar with and through technologies. Because of the above advantages, learning through smart phones devices has become an integral part of present-day ELT. For the effective integration of smart phone devices, the teachers must be familiar with the learning tools and their uses and benefits of using smart phone devices. Considering all these factors, this study aimed to find the use and their opinion on smart phone devices in classroom-based learning.
I conducted a survey on use of smart phone in English language learning in the classroom-based instruction with the help of a questionnaire. Thirty secondary
teachers were purposively selected and their responses were thematically analyzed and interpreted in terms of the four major domains: uses motivation knowledge and purposes and benefits. From the overall discussion of the findings, I came to draw some concrete conclusions which are listed below:

- For almost all the teachers, smart phones are used in language teaching using computer, internet, social net workings, blogs, web pages, online dictionary, android applications and video segments. Nearly $80 \%$ of the teachers perceived integrating learning way of developing language skills, aspects, professionalism and lifelong learning.
- All the teachers proved to be supportive towards students to use smart phone in and out of the classrooms
- Regarding the use of smart phone, a good majority of the teachers viewed that there should be technology friendly classes. Technological training to the teachers and students; one student one smart phone programmed good internet facilities; technical teachers; institutional motives and sound theoretical and practical knowledge on the use of smart phone in ELT.
- From the findings of the study, it is concluded that internet surfing, establishing supportive community, learning in computer lab, using online dictionary and other devices are the methods for searching and expanding knowledge through the use of smart phones.


### 5.2 Recommendations

On the basis of the findings of the research, I have made the following recommendations to be applicable to the policy makers, language practitioners and the new researchers.

### 5.2.1 Policy Level

- Smart phone devices are very useful materials to complete the tasks accurately, interestingly and easily. In case of language teaching process, they are very helpful for the teachers to motivate the students, to teach by using new methods and techniques and to search different activities and games for practicing the language. So, the government should bring such a program that support teacher to use smart phone in language class.
- The government should make one student one smart phone policy mandatory and should manage wireless internet facility in each of the schools.
- The concerned authorities should manage the appropriate situation, i.e. physical facilities, classroom management, power supply and technology friendly classes to integrate learning with the devices in the classroom.


### 5.2.2 Practice Level

This is the level at which theories and principles are put into practice. The practice related recommendations based on the findings of this study are as follows:

- As the findings of the study show that most of the teachers are interested and are using smart phone in language learning classes for developing skills and aspects of language, for lifelong learning and for professional growth, all the teachers should make their efforts for using smart phone
- Due to Lack of technological knowledge of the teachers most of them are not encouraging their students to use smart phone. So, both teachers and students should equip themselves with basic technical skills on learning through smart phone.
- Teachers should not use different smart phone devices only for motivating tools; they should use them for learning purpose. They should encourage the students on learning through smart phone devices.
- The opportunities should be provided to the students and teachers to attend different types of training, workshops, seminar and conferences related to use of smart phone devices e-devices, online education and so on.


### 5.2.3 Further Research

Scholars who are interested to explore more in the area of use of smart phone in language learning, are given the following recommendations for carrying out further research:

- It is a survey research. So, it has not included other dimensions of technology-based language teaching. Thus, the new researchers are suggested to undertake their studies on the effect of smart phone in learners' achievement, role of smart phone devices in language learning proficiency, language learning motivation and in developing expressive skills to the learners.
- In the same way, the new researches can base their studies in action and experimental designs with reference to this study.
- This study is not based on the classroom observation of the use smart phone devices and teachers' classroom practices of using smart phone
in learning. So the new researchers can conduct similar kind of studies focusing on the classroom practices.


## REFERENCES

Crystal, D (2009) An Encyclopedia of Language, London Routledge
Dang,T.H.(2013). Towards the use of mobile phones for learning English as a foreign language: hesitation or welcome? Language of India vol.13(10)
Dash, N. \& Dash, M. (2007). Teaching English as an additional language. Noida, UP: India Pustak Mall.
Gide,T.(2014). Astudy on the technology based forms of instruction at the university of Missouri. A doctoral dissertation, the Faculty of the Graduate School, University of Missouri-Columbia. Retrieved on 11th June,2014,fromhttp://mospace. umsystem.edu/xmlui/bitstream/handel/10335/8898/rese arch.pdf?sequence
James, S.W. (2015). The technological devices and language teaching and learning. The Qualitative report, 15(5), 1164-1190. Retrieved on 9th July 2014 form http://www.nova.edu/ssss/QR15-5/fry.pdf
Karries, S. (2008). Electronic devices and amplifier circuits. Second Edition. New Delhi: Surjeet Publication.
Kim,H and Kwon, Y.(2012). Exploring smart phone application for effective mobile assisted language learning. An unpublished thesis of Chung-Ang University: USA
Leyden, A(2015) Why Mobile Learning Apps are the Future of Education| Exam Time. Retrieved on January 2015 from www.goconqr.com/en/exam time/.../mobile learning apps future of education/
Nunan, D. (1992). Research methods in language learning. Cambridge: CUP
Pandey, B. (1999). Teaching English: Theory of Methods. Kathmandu MK Publishers and Distributors.
Pandit, H.P. (2013). The impacts of internet in language learning in ELT. An unpublished M.Ed. thesis T.U.Kirtipur,
Pearse, J.M. (2015). Integrating e-learning and managing innovation in class Available at www.NewTeacher.com
Prensky, M (2001), Digital Natives, Digital Immigrants part 1 on the Horizon 9(5) from emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/1074812011042416
Tylor, H. (2005). Reading in teacher development: Oxford: Oxford University Press.
Mr. Adhikari is Lecturer with Maiya Devi Girls' College, Bharatpur-10, Chitwan.

# राणा शासनकालको महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाको रूपमा तेजारथ अड्डा 

प प्रा.डा. देवीप्रसाद कँडेल

## लेखसार

प्रस्तुत लेख राणा शासनको एउटा महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था तेजारथ अड्डाको व्याख्यासँग सम्बन्धित छ। यो अड्डाले राणाकालमा सुन, चाँदी, ॠणप्रवाह एवं संकलनसम्बन्धी काम गर्थ्यो। सर्वप्रथम यस अड्डाको स्थापना राणा प्रधानमन्त्री रणोद्दीप सिंहको प्रधानमन्त्रीकालमा वि.सं. १९३弓 सालको पौष महिनामा भएकोथियो। यसअघि प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको समयमा नेपाली रूपैंया र भारतीय कम्पनी रूपैंयाको सटही कारोबार गर्न सरफखानाको पनि स्थापना भएको पाइन्छ। यो अड्डालाई चन्द्र शमशेरको समयमा गएर मुलुकीखाना अन्तर्गत एउटा शाखा बनाएर राखे। सरभखानाले मुद्रा सटही कारोबार सन्चालन गरेको धियो भने तेजारथ अड्डाले सुन चाँदी धितो लिएर सर्वसाधारण जनतालाई, जागिरको तिर्जापत्र धितो लिएर राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई बिर्ता जग्गा धितो लिएर बिर्तावारलाई, काठको लोड धितो लिएर काठव्यापारी र मालसामान धितो लिएर अरु व्यापारीलाई सुलभ ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन र किस्ताबन्दीका हिसाबले तोकिएको समयावधिभित्र साँवा ब्याज असुल गर्ने कार्य गरेको थियो। यस अड्डाले आवश्यकताअनुसार सरकारी कर्मचारीलाई निर्ब्याजी पेस्की पनि उपलब्ध गराउने गर्थ्यो। वि.सं. १९३弓 देखि वि.सं. १९९४ सालसम्म तेजारथ अड्डाले केन्द्रीय बैंकले गर्ने जस्तै कार्य गरेको थियो। वि.सं १९४૪ साल कार्तिक ३० गते नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएपछि मुद्रा, मुद्रा सटही, पेस्की, ऋण वितरण तथा साँवा ब्याज संकलन जस्ता कार्य यस बैंकले गर्न सुरु गरेपछि तेजारथ अड्डा र सरफखाना दुवैको औचित्य समाप्त भएको देखिन्छ। यस लेखमा तेजारथ अड्डाको स्थापना, कार्यहरू र अवधिका बारेमा तथ्यहरूको विश्लेषण गरी विवरण तयार गर्ने प्रयास गरिएको छ।

प्रमुख शब्दावली : त्रि. वि., पाठ्यकम, पाठ्यपुस्तक, विधा, मौजुदा, आख्यान, सशस्त्र दून्दू, गद्य, पद्य, पूर्णाड़ी नाटक, एकाड़ी, मूल्याइ़न, विश्लेषण, बहुवैकल्पिक, शिक्षणविधि, शिक्षाशास्त्र सड़ाय, मानविकी सड़ाय, अड़्गभार, पाठघण्टा।

## १. विषयप्रवेश

एक शताब्दी लामो राणा शासनकालमा निरड्कुश शासन रहेको भए तापनि सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधारहरू पनि भएका थिए। तीमध्ये तेजारथ अड्डाको स्थापनालाई त्यस बेलाको महत्वपूर्ण

सुधार मान्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री रणोद्दीप सिंहले सर्वसाधारण जनता, कर्मचारी, व्यापारी र उद्यमीलाई सस्तो ब्याजलमा सुलभ तरिकाले ॠण उपलब्ध गराउन र समयमै साँवा ब्याज असुल गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित र पारदर्शी गराउन यो अड्डाको स्थापना गरेका थिए। यस अड्डाले करिव पू७ वर्षसम्म केन्द्रीय बैंक जस्तै भएर काम गरेको कारण यसलाई अध्ययन एवं खोजीको विषय छनौट गर्नुपरेको हो। तेजारथ अड्डाको विषयमा व्यापक खोज नभएको अवस्थामा यसले के कस्ता कार्यहरू गर्थ्यो भन्ने कुराको खोजी गर्नुलाई यहाँ समस्याको रूपमा लिइएको छ।

## २. अध्ययनविधि

प्रस्तुत लेख गुणात्मक ढाँचाको अध्ययन हो। यसमा प्राथमिक र सहायक सामग्री संकलन विधि अपनाइएको छ। इतिहास एवं संस्कृतिको खोजी कार्यमा अप्रकाशित कागजहरूलाई पनि प्राथमिक स्रोत मानिने हुँदा यसमा केही अप्रकाशित कागजातहरूको प्रयोग गरिनुका साथै खोज विषयसंग सम्बन्धित लेख, पुस्तकहरू जस्तो सहायक सामग्रीहरूबाट तथ्य संकलन गरी ती तथ्यहरूको व्याख्या, तुलना र विश्लेषण गरी निष्कर्ष निकालिएको छ।

## ३. तेजारथ अड्डाको स्थापना र उद्देश्य

हेमनारायण अग्रवालले आफ्नो पुस्तक ‘द एडमिनिस्ट्रेटिप सिस्टम इन नेपाल’मा उल्लेख गरेअनुसार तेजारथ अड्डाको स्थापना चन्द्र शमशेरको समयमा भएको थियो । ${ }^{9}$ तर मोठ तहसिल अहामा राखिएका सरकारी कागजातहरूको अध्ययन गर्दा यस अड्डाको स्थापना वि. सं. १९३६ साल पौष महिनामा प्रधानमन्त्री रणोद्दीप सिंहको समयमा स्थापना भएको प्रमाणित हुन आउँछ। ${ }^{\text {P }}$

तेजारथ अड्डाको उद्देश्य जनता, कर्मचारी, सेना, साहु, व्यापारी महाजन आदिलाई सस्तो ब्याजमा सुलभ तरिकाले साँवा ब्याज असुल गर्नु गराउनु रहेको थियो। तेजारथ अड्डाको उद्देश्य सम्बन्धमा श्री राजदल कम्पुका तिर्जा अड्डाका हाकिम कारिन्दाका नाममा १९३弓 सालमा जारी भएको सनदमा निम्नानुसार उल्लेख गरिएको पाइन्छ:
सबै दुनियाँलाई सुबिस्ता हवस्, वेवहार चलोस् भनी सुनचाँदी बन्धक लिई रूपैंया दिन्या १, पाकेको जागिर लेषाई रूपैंया दिन्या $१$, लोठ विक्री गर्न्या $१$, हुण्डी गर्न्या $१$, समेत तेजारथ अड्डा खडा गरी बक्स्याको छ। ${ }^{३}$

तेजारथ अड्डाको काम सम्बन्ध्रा 'The Trade and Industry in Nepal during the Rana Perion नामक शोधग्रन्था निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ:
Office established and controlled by the government to supply loans
$\overline{9 \quad H e m}$ Narayan Agrawal, The Administratine System of Nepal, New Delhi: Bikash Publishing House, 1976 A.D.
२ मोठ तहसिलका हाकिम कारिन्दाका नाममा तेजारथको काम गर्न जारी भएको १९३६ साल पौष सुदी $\varsigma$ रोज $\gamma$ को सरकारी सनद।
३ श्री राजदल कम्पुका तिर्जा अड्डाका हाकिम कारिन्दाका नाममा रणोद्दीप सिंहको समयमा जारी गरिएको सनद, १९३弓 पौष सुदी ऽ रोज ૪ शुभम्
minimum rate as interest by taking bonds of gold and silver and military people, Tirja Purji from the civil and military officials of the government, Birta land from the Birta holders and timber loads and other commercial goods from the merchants ${ }^{\gamma}$

स्थापना कालमा तेजारथ अड्डाको कार्यकम काठमाडौं उपत्यकामा मात्र सीमित रहेकोमा विस्तारै तराईका जिल्लाहरूमा पनि यसका शाखाहरू स्थापना गरिएको पाइन्छ। वि.सं. १९乡६ सालमा पर्सादेखि महोत्तरीसम्मका तराईका जिल्लाहरूमा तेजारथ मार्फत् अण वितरण गर्न रु. २,प०००० रकम छुट्याइउको देखिन आउँछ। वि.सं. १९६६ सालमा एउटा सरकारी सूचना अनुसार पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिराहा, हनुमान्नगर, विराटनगर, भापा, बाँके, बर्दियामा यस अड्डामार्फत् धितोमा ॠण उपलब्ध गराउन व्यापक व्यवस्था मिलाइएको थियो भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ। ${ }^{\ddagger}$

तेजारथ अड्डाका काम कर्तव्यलाई समयअनुसार फराकिलो पार्दै लगिएको थियो। समयसमयमा यसका कार्यक्रमहरूलाई देशव्यापी गराउन नयाँनयाँ सनद, सवाल, रुक्का खड्ग निशाना आदि जारी गरिएको थियो। चन्द्र शमशेरले यस अड्डाको संगठनात्मक ढाँचालाई पटकपटक पुनर्गठन कार्यकमलाई अभ बढी सर्वसुलभ गराउन प्रयास गरेका थिए।

वि.सं. १९७६ सालमा जारी गरिएको एउटा खड्ग निशाना सनदमा उल्लेख गरिए अनुसार तराईका जिल्लाहरूमा सोका इमानदार सर्वसाधारण जनतालाई जिमीदारहरूले गर्जो टार्नका लागि ॠण दिंदा सयकडा २Ц प्रतिशत सम्म ब्याज लिई सर्वसाधारणलाई ठूलो शोषण गरेको, ॠण तिर्न नसक्दा कैयौं सर्वसाधारण जनताको उठीबास भएको हुँदा उनीहरूलाई साहु जिमिदारको शोषण र अत्याचारबाट मुक्त गर्न प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले तराईका कैयौं जिल्लाहरूमा प्रत्येक वर्ष एक एक लाख तेजारथ लगानी गर्ने प्रबन्ध मिलाएका थिए। तेजारथबाट ॠण लिने व्यक्तिले सयकडा २ प्रतिशत सलामी र सयकडा १० प्रति ब्याज तिनुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ। सयकडा १० प्रतिशत ब्याजमध्ये २ प्रतिशत समस्या परे खर्च गर्ने भनी छुट्टै कोषमा राख्ने र बाँकी रहेको $\begin{aligned} & \text { प्रतिशतमध्ये } \\ & \gamma \text { प्रतिशत सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गर्ने }\end{aligned}$ र बाँकी ४ प्रतिशत तेजारथको जिम्मेवारी लिई काम गर्ने अधिकारीलाई कमिसनको रूपमा दिन सकिने स्पष्ट निर्देशन भएको पाइन्छ। ${ }^{\circ}$ यसबाहेक राणा प्रधानमन्त्रीहरूले सेनालाई अरु कर्मचारीलाई भन्दा बढी सहुलियत दिने गरेका पनि थिए। विशेषतः प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले सैनिक जवानको तिर्जापत्र धितो राखेर उनीहरूलाई अण उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाएका थिए भन्ने उल्लेख पाइन्छ। ${ }^{5}$
$\gamma \quad$ Devi Prasad Sharma Kandel, Trade and Industry of Nepal during the period, Kathmandu: Ratna pustak Bhandar, 2009 A.D., p. 267
y सुब्बा खिल शर्मा उपाध्यायका नाममा जारी भएको खडक निशाना सनद, १९乡६ साल वैशाख सुदी ११ रोज १।
६ M.C. Regmi "Establishment to Tejarath office" Regmi Research Series Year 8, No.10, 1976, pp. 198-199.
७ कान्छा साहेब केशव विक्रम शाहको नाममा जारी गरिएको खड्ग निशा सनद, १९७द साल भाद्र २१ रोज २ शुभम् ।
ᄃ Krishna Kanta Adhikari, Nepal Under Junga Bahadur Kathmandu; BUKU, 1984, p-75.

वि．सं．१९६७ साल माघ २६ गते मंगलबारका दिन प्रधानमन्त्री भीम शमशेरले तेजारथ अड्डालाई काम गर्नका लागि सुविस्ता हुन सकोस् भनी पुराना र फरक फरक किसिमका सवाल，सुनद，ऐन，उर्दी， पूर्जीमा एकरूपता ल्याई राष्ट्रिय रूपमा काम गर्न तेजारथ अड्डाको नाममा ४६ बुँदा भएको सवाल सनद बनाएर लागु गरेका थिए। वि．सं．१९३弓 सालदेखि $9 ९ ९ ४$ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना हुनु अघिसम्म तेजारथ अड्डा सम्बन्धमा बनेका सनद，सवाल，पूर्जी，ऐन आदिको अध्ययन गरेर मात्र यस अड्डाका कार्यहरूको विश्लेषण व्याख्या गर्न सकिन्छ।

## ४．तेजारथ अड्डाका कार्यहरू

वि．सं．१९३弓 मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना हुनुअघि करिव पू७ वर्षसम्म तेजारथ अड्डाले नेपालको वित्तीय संस्थाको रूपका काम गरेको थियो। यो अवधिमा तेजारथको कार्य व्यवस्थित र नियमित गराउन राणा सरकारले विभिन्न समयमा सवाल सनद र ऐनहरू बनाई लागु गरेको थियो। ती सबैको अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा तेजारथ अड्डाका कार्यहरूलाई यहाँ सूचीकृत गरिएको छ। विशेषतः यस अड्डाका कामको सूची बनाउँदा १९६७ साल माघ २弓 गतेको तेजारथसम्बन्धी सरकारी सवाललाई प्राथमिकता दिइएको छ।
क）कसैले सुन चाँदी बन्धक राखी सापटी माग्न आएमा साहु असामीको ऐनमा सयकडा १० का दरले ब्याज लिने प्रावधान रहेता पनि सही तरिकाले सुन चाँदी बन्धक राखी एक वर्षको सयकडा $\varphi$ रूपैयांका दरले ब्याज लिने गरी वर्ष दिनका लागि सापटी दिने काम गर्ने ।
ख）सापट माग्न आउने आसामीको सफा सुन रु．१०० बराबरको छ भने रु．ఒ७पू० र सुन मिसाहा भई खार्नुपर्पे छ भने अन्दाज गरी रु．१०० बराबरको सुनमा रु．६० का दरले सापटी दिने काम गर्नु।
ग）सुनको मालमा तोला 9 मा रु．२ घटाई दर कायम गर्नु ।
घ）चाँदी धितो लिँदा ताला 9 को ६० पैसाभन्दा कम मूल्य पर्ने किसिमको भएमा त्यस्तो कमसल चाँदी धितो नलिन र त्यसभन्दा बढी मूल्य पर्ने चाँदी धितो लिई चाँदीकै कुल मूल्यमा तीन खण्डको दुई खण्डका दरले सापटी दिने व्यवस्था गर्नु।（त्यसबेला नेपालमा चाँदीको मूल्य कमसल असल हेरी १ तोलाको २ पैसा देखि १ रूपैंया २ू पैसासम्म थियो।）
ङ）सापटी लिने आसामीलाई तीन पुस्ते सहितको धितो उल्लेख गरेको तमसुक लेखाई हस्ताक्षर गराई राख्नु र आसामीले तोकिएको मितिभित्र साँवा ब्याज चुक्ता गरी सुन चाँदी लान सकेन भने १४ दिनको म्यान टाँसनु र सो म्यादमा पनि साँवा ब्याज चुक्ता गर्न आएन भने सुनचाँदीको लिलाम गराई साँवा ब्याज चुक्ता गरी लिनु र धिता माल विक्री गर्दा अड्डाले लिनुपर्ने । साँवा ब्याजभन्दा बढी हुन गएमा सो बढ रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिनु।
च）सुन चाँदी，जागिर，धिो राखी सापटी माग्न आउनेलाई सापटी दिनका लागि एक वर्षका लागि रु． $y$ लाख मुलुकी खानाबाट लिनु तर एक पटकमा रु．१००० देखि रु．२乡००० का दरले पटकपटक गरी निकाल्नु।

९ तेजारथ अड्डाको नाममा भएको सवाल，सनद，१९६७ साल माघ २亏 गते रोज ३ शुभम् ।

छ) तोकिएको मितिभित्र साँवा ब्याज पुरै बुभाउन सकिन भनी ब्याजसहित केही रकम बुभाउँछु भन्नेलाई नयाँ तमसुक लेखी थमौती गर्न सकिन्छ विधि पुच्याई गर्नु।
ज) धितो राखेको सुन चाँदी लिलाम विक्री गर्दा कम्तीमा ४ महाजनको उपस्थिति गराउनु र १० टोलमा सूचना पनि टाँस्नु ।
क) तीर्जापत्र धितो राखी सापट लिने जंगी निजामतीतर्फका कर्मचारीले पनि प्रत्येक चैत्र मसान्तसम्म आफूले सापट लिएको रकमको साँवा ब्याज चुक्ता गर्नुपई्छ। तेजारथ अड्डाले सोही अनुसार गर्नु गराउनु ।
ञ) सुन, चाँदी, गहना बन्धक राखी सापटी लिने महाजन, व्यापारीलाई पूरा विवरण खुलेको रसिद दिनु ।
ट) तमसुक किताब प्रत्येक वर्षको अलग अलग तयार गर्नु ।
ठ) सरकारी जागिर खाने वहालवाला जंगी निजामतीका अफिसरदेखि पिपा खलासीसम्मका जागिरदारले आफ्नो पाकेको बाली धिता दिन्छों यति रूपैंया सापटी पाऊँ भन्न आएमा उनीहरूको दर्जा तलब के कति छ सम्बन्धित अड्डामा बुभी सोही अनुरूप सापटी दिनु र त्यसरी सापटी लिनेबाट सयकडा पाँच रूपैंया पचहत्तर पैसाका दरले ब्याज असुल गर्नु ।
ड) वहालवाला सैनिक र निजामती कर्मचारीबाट उनीहरूले सापट लिएको रूपैंयाको अवधि चैत्र मसान्तसम्म कायम गर्नु ।
ढ) वहालवाला कर्मचारीले सापटी लिन तमसुक गरिसकेपछि सापटी लिने कर्मचारीहरूले समयमा साँवा ब्याज तिर्न नसके उनीहरूको तिर्जा विक्री गराई तलबबाट कटाई असुल गर्नु ।
ण) वहालवाला कर्मचारीले उनीहरूको तलबको रु. yo प्रतिशत जति रकम चैत्र मसान्तसम्म बुभाउने गरी सापटी प्राप्त गर्न सक्ने हुँदा सोही अनुसार गराउनु ।
त) सनद सवाल प्रमांगी भै आएमा विभिन्न पल्टनका हुद्दा, सिपाहीलाई निर्ब्याजी पेस्की सापटी दिनु । पेस्की सापटी दिँदा साल बसाल तलब खाने हुँदा सिपाहीलाई प्रत्येक महिनाको रु. ७ का दरले निर्ब्याजी सापटी दिनु र त्यसरी सापटी लिने व्यक्ति उक्त अवधिभित्र मय्यो भने उसले लिएको सापटी मिन्हा गर्नु। श्रीराइफल, कालीबहादुर पल्टन र नयाँ भर्ती भएका जवानहरूलाई मासिका रु. ११।१२ का दरले निर्ब्याजी पेस्की दिनु।
थ) सदरभन्दा बाहिर सरकारी काममा जाने नगदी तलब खाने कर्मचारीलाई ६ महिनासम्मको तलब र बाली तलब खानेलाई बाली तलबअनुसार निर्ब्याजी सापटी दिनु तर यस कार्यका लागि पश्चिमका कमाण्डिङ जनरलको दस्तखत र मुलुकी अड्डे श्रेस्ता कौसलमार्फत् 9 छापे दस्तखत भई आएको हुनुपई्छ।
द) विर्तावारको जग्गा बन्धक राखेर समेत विधि पुच्याई सापटी दिने काम गर्नु ।
ध) प्रत्येक साल तमाम भएको ६ महिनाभित्र सुन बन्धकी, चाँदी बन्धकी, जागिर नगदी धितो र तिर्जा धितो गरी चार महलमा हिसाबकिताप खडा गरी कुमारी चोक अड्डा दाखिल गर्नु ।
न) यदि कुनै खोटो मालदागी भएका रूपैंया, पैसा एक मोहोर बुकाउन ल्यायो भने त्यस्ता मुद्रा कैंचीले काटी टुक्रा टुक्रा पारेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गरिदिनु।
प) गौंडा गढीबाट सरकारी काममा खटिएका जवानहरूलाई कामको अवधिसम्म आवश्यक पर्ने निर्ब्याजी पेस्की दिने काम सनद सवाल अनुसार गर्नु र सो पेस्की रकम उनीहरूको बाली तलबबाट कट्टी गर्नु।
फ) प्रत्येक महिनाको ब्याजी र निर्ब्याजी पेस्कीका दुई स्याहा तयार गरी दफदर खाना श्री कुमारी चोकमा

दाखिल गर्नु ।
ब）त्यस अड्डामा हुने बिजुलीबत्तीबापत लाग्ने रकम महिना १ को रु．२ का दरले वर्षदिनको रु．२४ र चीम खर्च रु．$y$ समेत जम्मा रु．२९ बिजुली अड्डामार्फत् दाखिल गर्नु ।

## ц．निष्कर्ष

राणा शासनकालमा केही वित्तीय संस्थाहरू स्थापना भएका थिए। तीमध्ये एउटा महत्वपूर्ण आर्थिक कारोबार गर्ने वित्तीय संस्था तेजारथ अड्डा थियो । सर्वप्रथम यस अड्डाको स्थापना राणा प्रधानमन्त्री रणोद्दीप सिंहले वि．सं．१९३Б मा काठमाडौं उपत्यकामा सेना，कर्मचारी，व्यापारी र सर्वसाधारण जनतालाई धितो लिएर सस्तो ब्याजमा ॠण उपलब्ध गराउनु र निर्धारित समय पूरा भएपछि साँवा ब्याज असुल गर्नु गराउनु रहेके थियो। चन्द्र शमशेरको समयमा तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि तेजारथमार्फत् धितोमा ॠण दिन सक्ने व्यवस्था गरियो। विशेषतः साहु महाजनहरूले सर्वसाधारण जनतासँग चर्को ब्याज २०२४ प्रतिशतसम्म लिने गर्दा ॠणीको घरबास उठ्ने गरेको र सरकारी कर्मचारी एवं व्यापारी वर्गले पनि ऋमश： सुलभ तरिकाले सरकारी ऋण लिएर निर्धक्क भई सरकारी सेवा गर्न र व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकून् भन्ने अभिप्रायले यस समस्यामा परेका उपत्यकाबाहिर काम गर्न जाने सेना कर्मचारीलाई निर्ब्याजी पेस्कीसमेत दिने गर्थ्यो । तेजारथ अड्डाको व्याख्या गर्दा प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले सैनिक जवानको खानगी वा तिर्जापत्र धितो राखेर ॠण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको उल्लेख पाइन्छ तर त्यसबेला तेजारथ अड्डाको उल्लेख भएको थिएन । उनले वित्तीय संस्थाको रूपमा सराफखाना खडा गरेका थिए जुन अड्डाको काम नेपाली मुद्रा र भारतीय मुद्रा सटही गर्नु थियो। वि．सं．१९९४ साल कार्तिक ३० गते नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना हुनुअघिसम्म तेजारथ अड्डाले महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाको रूपमा काम गरेको थियो । नेपाल बैंक लि．को स्थापना भएपछि भने तेजारथ अड्डाले गर्ने सबै काम नेपाल बैंक लिमिटेडले गर्न थाल्यो।

## सन्दर्भसामग्री

## सरकारी कागजातहरू

तेजारथ अड्डाको काम गर्ने मोठ तहसिल अड्डाका हाकिम कारिन्दाका नाममा जारी भएको सरकारी सनद，वि．सं．१९३亏 साल पौष सुदी $\curvearrowleft$ रोज $\succ$ शुभम्।
तेजारथको काम गर्न श्री राजदल कम्पु तिर्जा अड्डाका कामदार कारिन्दाका नाममा जारी भएको सनद， वि．सं．१९३弓पौष सुदी $\curvearrowleft$ रोज ४ शुभम्।
तेजारथको कामका लागि सुब्बा खिल शर्मा उपाध्यायको नाममा जारी भएको खड्ग निशाना सनद，१९५६ साल वैशाख सुदी ११ रोज १ शुभम्।
कान्छा साहेब केशव विक्रम शाहको नाममा जारी गरिएको खड्ग निशाना सनद，वि．सं．१९७弓 साल भाद्र २१ गते रोज २ शुभम्।
तेजारथ अड्डाको नाममा जारी भएको सवाल सनद，वि．सं．१९६७ साल माघ २弓 रोज ३ शुभम् ।

पुस्तक तथा लेखहरू
कँडेल, देवीप्रसाद, तेजारथदेखि नेपाल बैंक लिमिटेडसम्म, शिक्षा शास्त्र सौरभ, अंक ४, काठमाडौं : शिक्षा क्याम्पस, २०४२, पृ.४亐-प२
सिवाकोटी, शेषराज, १९९४ सालको बैंक कानुन, नेपाल बैंक पत्रिका, संख्या ऽ, पूर्णांक १४०, नेपाल बैंक लिमिटेड, पृ. १-१६
अङ्ग्रेजी सामग्रीहरू
Adhikari, Krishna Kant, Nepal Under Junga Bahadur, Kathmandu; BUKU, 1984 A.D.
Agrawal, Hem Narayan, The Administratine System of Nepal, New Delhi: Bikash Publishing House, 1976 A.D.
Regmi , M.C., "Establishment to Tejarath office" Regmi Research Series Year 8, No.10, 1976
Sharma, Devi Prasad, Trade and Industry of Nepal during the period, Kathmandu: Ratna pustak Bhandar, 2009 A.D., p. 267

# स्नातक तह अनिवार्य नेपाली प्रथम वर्षका साहित्यिक कृतिहरूको मूल्याङ्कन 

\author{

- निराजन पन्त <br> सहायक-प्राध्यापक <br> नेपाली विभाग, मैयाँदेवी कन्या कलेज, भरतपुर, चितवन
}


## लेखसार

प्रस्तुत लेख त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र सड्शाय एवं मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सड़ाय, स्नातक तह प्रथम वर्षका लागि निर्धारित एकीकृत पाठ्यक्रमको सामान्य दिग्रर्शन एवं मूल्याइ़न गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको हो । प्रस्तुत आलेखमा निर्धारित पाठ्यपुस्तकका निर्धारित कथा, कविता, उपन्यास, एकाड़ी र नाट्य विधाको सामान्य दिग्दर्शन र मूल्याड़न गरिनेछ। पूर्णाङ़ र अड़भारका तुलनामा स्नातक प्रथम वर्षको नेपाली विषयको पाठ्यक्रमको बाहौं खण्डमा रहेको नेपाली साहित्यिक रचनाहरूको अध्ययन क्षेत्र फराकिलो देखिन्छ। अनिवार्य नेपाली नै मूल विषय हुनेहरूका साथै मूल नेपाली विषय नहुने शिक्षाशास्त्र सड़ाय र मानविकी सड़ायअन्तर्गत स्नातक प्रथम वर्षमा पढ्नेहरूले यो पाठ्यखण्ड पढ्ने भएकाले यस पाठ्यांशको सान्दर्भिकता केलाउनु आवश्यक देखिन्छ। यस खण्डअन्तर्गत स्रष्टाको परिचय र प्रवृत्ति, साहित्यिक विधाको विधागत अध्ययन, आस्वादन र विश्लेषण, विधागत इतिहास, भाषिक सीपको प्राप्ति र अभिव्यक्तिगत कौशलको विकासजस्ता सबै पक्षको गहन शिक्षण असम्भव छ। तसर्थ कसरी अधिकाधिक उपयोगी हुने गरी साहित्यि कृतिहरूको अध्ययन गर्न सकिन्छ भन्ने यस लेखको सार हो । मौजुदा पाठ्यांशको मूल्याड़्ननका आधारमा साहित्यिक कृतिहरूको अध्ययन, कृतिको सामान्य अध्ययन र आस्वादन हो। भाषिक सिकाइ शिक्षणलाई केन्द्रीिन्दु बनाएर यस खण्डको अध्ययन गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने लेखनको सार हो।
प्रमुख शब्दावली : त्रि. वि., पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, विधा, मौजुदा, आख्यान, सशस्त्र दून्दू, गद्य, पद्य, पूर्णाड्री नाटक, एकाड़ी, मूल्याइ़न, विश्लेषण, बहुवैकल्पिक, शिक्षणविधि, शिक्षाशास्त्र सड्राय, मानविकी सड़ाय, अड़भभार, पाठघण्टा।

## १. विषयप्रवेश

चार वर्षे स्नातक तह प्रथम वर्षको अनिवार्य नेपालीको पाठ्यविषयअन्तर्गत एकाइ १२ मा पाठघन्टा ३० र अड्रभार २० को साहित्यिक कृतिहरूको अध्ययन रहेको छ। (अनिवार्य नेपाली विषयको पाठ्यकम, २०६९, दो.सं.)। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातक तह प्रथम वर्षको अनिवार्य नेपाली (४०१) शिक्षाशास्त्र सड़ाय र (३०१) मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सड्रायको नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तकमा साहित्यिक रचनाका साथै एकाइ १, अक्षरीकरण र वर्णविन्यास, एकाइ २: नेपाली शब्दभण्डार, एकाइ

३: वाक्यतत्त्वपरक रचना, एकाइ $\gamma:$ सड़थन र पाठको संरचना, एकाइ $k$ : पठनबोध, एकाइ ६: सन्दर्भपूर्ण सूचनाको रूपान्तरण, एकाइ ७ : बुँदाटिपोट र संक्षेपीकरण, एकाइ द : अनुच्छेद्द रचना, एकाइ $९$ : व्यावहारिक लेखन, एकाइ १०: निबन्धलेखन र एकाइ ११: प्रतिवेदन लेखन रहेका छन् (न्यौपाने : २०७०, पृ. २१९)

प्रस्तुत लेखको उद्देश्य स्नातक प्रथम वर्षका सम्पूर्ण पाठ्यपुस्तकको मूल्याइ़न गर्ने नभएर पाठ्यपुस्तकको बाहौँ एकाइमा रहेको साहित्यिक कृतिहरूको अध्ययन शीर्षकमा रहेका साहित्यिक रचनाहरूको मात्र मूल्याड़्रन गरी निष्कर्ष निकाल्नु हो।

एकाइ १२ मा साहित्यिक कृतिको अध्ययन मूल शीर्षक अन्तर्गत क) कथाखण्ड, ख) निबन्धखण्ड, ग) कविताखण्ड, घ) उपन्यासखण्ड, ङ) एकाड़ीखण्ड, च) नाटक खण्ड रहेका छन्।
पाठ्यपुस्तकमा समावेश भएका विभिन्न लेखकका साहित्यिक विधामा आधारित रचना पढेर विद्यार्थीहरूले साहित्यको आस्वादन र कृतिनिष्ठ आशयको बोधका साथै प्रतिक्रियात्मक लेखनतर्फ उत्प्रेरित हुने देखिन्छ। (गौतम : २०६९, मन्तव्य) पाठ्यपुस्तकको यस बाहौँ एकाइमा जम्मा १६ वटा रचनाहरू छन् । त्यसमध्ये १६ वटा फूटकर रचना छन्। 9 पूर्णाड़ी नाटक र 9 उपन्यास यस खण्डमा समाविष्ट छन्। १६ वटा फूटकर रचनाहरूमध्ये पनि कविता, गीत, गजलविधाका ६, निबन्धविधाका ४, कथाविधाका $\psi$, उपन्यासविधाका 9 , एकाड़ीविधाका 9 र पूर्णाड़ी नाटक 9 छन् । नारी हस्ताक्षरद्वारा लिखित २ रचनामात्र यस खण्डमा समाविष्ट छन् भने १६ वटा रचनाका स्रष्टा पुरुष छन्।

साहित्यको विधागत वर्गीकरणमा पर्ने सबै विधाहरू यस एकाइमा रहेका छन्। साहित्यको विधागत वर्गीकरणमा काव्य, आख्यान, नाटक र निबन्ध पर्दछन्। (उपाध्याय : २०४९, पृ. १६७) अनिवार्य नेपाली विषयको पाठ्यक्रमअन्तर्गतको साहित्यिक कृतिको अध्ययनबाट विद्यार्थीहरू निर्धारित कविता, गीत, गजल, कथा, उपन्यास, नाटक र निबन्व विधाको अध्ययन तथा आस्वादन गर्न र प्रतिक्रिया दिन सक्षम हुनेछन् भन्ने पाठ्यपुस्तकको साधारण उद्देश्य देखिन्छ। त्यसैगरी निर्धारित साहित्यिक कृतिको अध्ययनबाट तिनको आस्वादन हुने विशिष्ट उद्देश्य पनि एकाइमा उल्लेख छ। (न्यू कोर्स २०७२/७३, पृ. १२-१३) पाठ्यक्रमले पाठ्यपुस्तकमा रहेको यस साहित्यिक कृतिको अध्ययनलाई आस्वादन र भाषिक सिकाइ शिक्षणसँग सम्बन्धित बनाएको देखिन्छ। त्यसैले यस एकाइको शिक्षण ऐच्छिक नेपाली मूल विषय बनाएर गरिने शिक्षणभन्दा भिन्न हुनुपर्दछ। यसका लागि कक्षागत व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, छलफल, कक्षाकार्य, समूहकार्य, गृहकार्य, परियोजनाकार्य जस्ता शिक्षणविधि र ९० अड़को विषयगत र १० अड़को बहुवैकल्पिक प्रश्न गरी $१ ० ०$ अड्ञको वार्षिक परीक्षा लिने मूल्याड़नविधि उल्लेख गरिएको छ।(न्यौपाने र अन्य : २०७४, पृ. ३००) जम्मा साहित्यिक कृतिको अध्ययनबाट भने २० पूर्णाड़को अड़भभार उल्लेख गरिएको छ।

## २. समस्याकथन र उद्देश्य

चार वर्षे स्नातक तहको प्रथम वर्षको शिक्षाशास्त्र सड़ायको सबैको नेपाली (४०१) पाठ्यपुस्तकको बाहौँ एकाइभित्र रहेका साहित्यिक रचनाको मूल्याड्दन गर्नु नै यस लेखको मुख्य समस्या हो। ३० पाठ्यघन्टा र २० अड्भभारको यो खण्डमा समेटिएका नेपाली साहित्यका सम्पूर्ण विधाहरूको परिचय निर्धारित विधाकेन्द्रित कृतिहरूको अध्ययन, स्रष्टाको परिचय र प्रवृत्ति पहिल्याउनु आफैंमा समस्या हो। पाठ्य विषयवस्तुका रूपमा

राखिएका नेपाली साहित्यिक रचनाहरूको विधागत र सृजनागत परिचय के हो ? साहित्यिक सृजनाहरूको शिक्षण र मूल्याड़्नविधि के हुनुपर्दछ ? पाठघन्टा र अड़भारको विभाजन विधागत विविधता र फैलावटका दृष्टिले कति उपयुक्त छ ? भन्नेजस्ता समस्यामा आधारित भएर पाठ्यांशको मूल्याड्रन गर्नु नै लेखको उद्देश्य हो।

## ३. अनुसन्धानविधि

प्रस्तुत लेखनका लागि प्राथमिक र द्वितीयक सामग्रीहरूको उपयोग गरी तिनको विश्लेषण, व्याख्या र मूल्याइ़न समेत गरेर निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ। यसका लागि प्राथमिक सामग्रीका रूपमा स्नातक प्रथम वर्षको अनिवार्य नेपाली विषयको पाठ्यपुस्तक, नेपाली साहित्यिक रचनालाई लिइएको छ भने उक्त पाठ्यखण्डको मूल्याड़नका लागि सो-सँग सम्बन्धित कृतिहरू र सत्यापनीय विषयलाई पुष्टि गर्न तत्सम्बन्धी पूर्वाध्ययनलाई द्वितीयक सामग्रीका रूपमा उपयोग गरिएको छ। सामग्रीसड़्रलनका लागि पुस्तकालयीय अध्ययनविधिको उपयोग गरी सड़लित सामग्रीको विश्लेषण भिन्न-भिन्न शीर्षकमा प्रस्तुत गरिएको छ।

## ४. साहित्यिक रचना मूल्याङ्कनको सैद्धान्तिक आधार

साहित्यिक विधाहरूका मूल्याइन गर्ने आ-आफ्नै विधागत आधारहरू छन्। वाड्मयको एउटा हाँगा साहित्य हो भने साहित्यका पनि अनेक हाँगाहरु छन्। हरेक साहित्यिक विधाका निर्दिष्ट तत्वहरू हुन्छन् र तिनै तत्वहरूका आधारमा तत्वगत विश्लेषण गरिन्छ। सर्वप्रथम साहित्यलाई विधागत वर्गीकरण गर्दा प्रस्तुतिका आधारमा श्रव्य र दृश्य भाषिक माध्यमका आधारमा गद्य र पद्य गरी वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ भने विधागत प्रकारका आधारमा काव्य, आख्यान, नाटक र निबन्ध गरी वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ।

कविता विधाको मूल्याङ्कन गर्न कविता विधाका तत्वहरु पहिल्याउनु पर्दछ। कविताका तत्व भनेका शीर्षक, विषयवस्तु, भाव, विम्व प्रतीक र अलङ्कार विधान हुन्। कविता विधाका लघुतमरुप, लघुरुप, मध्यमरुप, वृहतरुप र वृहत्तररुप हुन्छन्। सामान्यतया कविताका मुक्तक लघुतमरुपमा, फुटकर कविता लघुरुपमा खण्डकाव्य वा लामो कविता मभौला रुपमा महाकाव्य बृहतरुपमा पर्दछन् (पन्त २०६९, पृ д) 1

आख्यान विधाका कथा र उपन्यास गरी दुई भेदहरु छन्। आख्यान विधाका पनि आफ्नै तत्वगत विशेषताहरु छन्। कथानक, पात्र पा चरित्र, उद्देश्य, परिवेश, दृष्टिविन्दु र भाषाशैली आख्यान अन्तर्गतका कथा र उपन्यास विधाका तत्वहरु हुन् । साठीका दशकका कथाका प्रवृत्तिहरु कथानक, पात्रचयन, शैलीविन्यास, परिवेश विधान, उद्देश्य निर्धारण हुन्। (भण्डारी पृ.पथ)

नाटक दृश्य विधा हो। नाटक अन्तर्गत पूर्णाङ्की नाटक र एकाङ्की पर्दछन् । पूर्व र पश्चिम दुबैतर्फ नाटकका तत्वहरुको व्यापक चर्चा पाइन्छ। अन्य विधाबाट नाटकलाई अलग बनाउनेकाम नाटकका तत्वले गरेका हुन्छन्। साहित्यका अन्य सबै विधाका जस्तै यस विधाका पनि आफ् वै विधातात्विक विशेषताहरु छन्। नाटकका तत्व अनिवार्य र वैकल्पिक दुवै प्रकारका छन्। सामान्यतया नाटकका तत्वहरु भनेर कथावस्तु, पात्र वा चरित्र, संवाद, परिवेश, दृष्टिविन्दु, भाषाशैली, अभिनेयतालाई लिइन्छ। (उपाध्याय, २०४२, पृ. ४७)

निबन्ध विधाका पनि आफ्नै विधागत विशेषताहरु छन्। निबन्ध विधाका तत्वहरु भन्नाले विषयवस्तु, शैली, उद्देश्यलाई लिइन्छ। भाषा र दृष्टिविन्दुलाई पनि निबन्धका सहायक तत्व अन्तर्गत राखिन्छ।

## y. नेपाली साहित्यिक रचनाहरू

प्रस्तुत शीर्षकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्नातक तह प्रथम वर्षअन्तर्गत शिक्षाशास्त्र सड्रायका लागि निर्धारित पाठ्यक्रमको अनिवार्य नेपाली ४०१ विषयको बाहौँ एकाइमा रहेको साहित्यिक रचनाको सामान्य परिचय र मूल्याइ़न गरिएको छ। जम्मा १६ वटा रचनाहरू रहेको यो पाठ्यविषयमा साहित्यका सम्पूर्ण विधाहरूको प्रतिनिधित्व गराइएको छ। जसमा काव्य विधाका फुटकर कविता गीत र गजल गरी जम्मा ६ सृजना छन् भने आख्यान विधा अन्तर्गतका $y$ कथा र 9 उपन्यास गरी ६ वटा रचना छन् । त्यसैगरी नाट्य विधाका एक पूर्णाङ्की नाटक र 9 एकाङ्की गरी २ रचना रहेका छन् भने निबन्ध विधाका $\gamma$ सृजना रहेका छन्। यसरी जम्मा $9 弓$ स्रष्टाका $૪$ विधाका $9 \hbar$ रचनाहरु साहित्यिक कृतिको अध्ययन भित्र रहेका छन्। जसलाई निम्न तालिकामा देखाउन सकिन्छ।

(ज्ञवाली र अन्य : २०७३, पृ. ३२३)

## कथा खण्ड

कथा खण्डअन्तर्गत $y$ वटा कथाहरू पाठ्यपुस्तकमा सड़्रलन गरिएका छन्। विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको एक रात, राजेन्द्र विमलको लड़्रा काण्ड, पद्मावती सिंहको आरुको बोट, ॠषिराज बरालको पछवरिया टोल, महेश विक्रम शाहको गाउँमा गीतहरू गुक्जिैदैनन् ।

## मूल्याड्रन

विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको एक रात फाँसीको सजाय पाएको प्रजातान्त्रिक योद्धाको मनोविज्ञानमा आधारित कथा हो। कथामा फाँसीको यातना पाएको व्यक्तिको मनोविज्ञानको सूक्ष्म चित्रण गरिएको छ। त्यसैगरी प्रजातन्त्र नचाहने निरङ्कुश शासकहरूले प्रजातान्त्रिक योद्धाहरूमाथि कस्तोसम्म कूर व्यवहार गर्दथे भन्ने यथार्थ पनि खोतलिएको छ।

राजेन्द्र विमलको लड्रा काण्ड कथा नेपालको तराई खण्डको कथा हो। यसले मधेस आन्दोलनलाई स्मरण गराएको छ। पहाडे र मधिसेहरूबीचको द्वन्द्बलाई यस कथाको विषयवस्तु बनाइएको छ। कथामा बृहत् राष्ट्रिय चिन्तनलाई ध्यान दिनुको सट्टा नेपाली-नेपालीबीचमा बिखण्डनको अवस्था आएको र त्यसको परिणामले राष्ट्रियता नै खतरामा परेको अवस्थाप्रति सड्रेत गरिएको छ।

पद्मावती सिंहको आरुको बोट कथा एक किशोरीको यौन संवेदनालाई व्यक्त गरिएको कथा हो। कथामा आरुको फललाई पुरुष यौन अड़का रूपमा किशोरीले ग्रहण गरेकी छ। कथाका माध्यमले यौवनावस्थामा प्रवेश गर्दै गरेकी एक किशोरीको अनुभूति मनोवैज्ञानिक किसिमले चित्रण गरिएको छ। ऋषिराज बरालको पछवरिया टोल कथा व्यङ्गयप्रधान राजनीतिक कथा हो। नेपाली राजनीतिका क्षेत्रमा देखिएको निकृष्ट र फोहोरी अभ्यासलाई कथाले देखाएको छ। जनतालाई सिंढी बनाएर सत्ताको शिखर आरोहण गर्ने राजनीतिज्ञहरूको चरित्रप्रति व्यङ्ग्य गर्नु कथाको उद्देश्य हो।

महेशविक्रम शाहको गाउँमा गीतहरू गुञ्जिदैनन् कथा दशवर्षे जनयुद्धको परिवेशमा आधारित कथा हो। जनयुद्धको समयमा गाउँहरू उजाड बनेको वास्तविकता कथामा चित्रण गरिएको छ। विद्रोही र सरकारी पक्षबीच चलेको युद्धले त्यतिबेला गाउँहरूको अवस्था कस्ता` बनेको थियो भन्ने कुराको चित्र कथाले उतारेको देखिन्छ।

## शिक्षण विधि

व्याख्यान विधि, छलफल प्रश्नोत्तर विधि, प्रतिवेदन प्रस्तुति विधि, लेख प्रस्तुति विधि, तुलना विधि, समीक्षा विधि, पठनबोध विधि, जस्ता विधिहरूमध्ये कुनै एक वा अनेक विधिको उपयोग गरेर कथाको शिक्षण गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ।
कविता
विवेच्य पाठ्यांश कविता, गीत, गजल अन्तर्गत निम्न स्रष्टाका निम्न रचनाहरू पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएका छन्, माधव घिमिरेको, भूपी शेरचनको मेरो चोक, दुर्गालाल श्रेष्ठको मनको दैलो, हरिभक्त कटुवालको भोलिको नेपाल, अमर गिरिको चराका गीतहरू, धीरेन्द्र प्रेमर्षिको आँसु लुकाई परेलीमा।

## मूल्याड्ఫन

कविता, गीत, गजल अन्तर्गत ६ जना स्रष्टाका ६ वटा रचनाहरू समाविष्ट छन्। माधव घिमिरेको, कविता पद्य कविता हो। उपजाति छन्दमा विरचित विवेच्य कवितामा साढे चार पद्य रहेका छन् । कवितामा सबैको एउटै मन होओस् भन्ने उदात्त विचार प्रकट भएको छ।

भूपी शेरचनको मेरो चोक कविता गद्य कविता हो। कवितामा आम नेपालीहरूको गरिबीको तीतो यथार्थ चित्रण गरिएको छ। रोग, भोक र शोकले ग्रस्त नेपाली जनताको जीवनको प्रस्तुति गर्नु कविताको उड्देश्य हो।

दुर्गालाल श्रेष्ठको मनको दैलो कविता युगीन परिवेशमा देखिएका विकृति र विसड़तिमा केन्द्रित देखिन्छ। मानवतावादको विकास गरी बाह्य भन्दा आन्तरिक परिवर्तन गर्न सके समाजमा सही किसिमको रूपान्तरण आउँछ भन्ने यसको आशय रहेको छ।

हरिभक्त कटुवालकको भोलिको नेपाल कविता भोलिको सुन्दर नेपालको परिकल्पना गरिएको कविता हो। नेपालको वर्तमान जे-जस्तो भए पनि भविष्य सुन्दर छ भन्ने आशावादी सन्देश यस कविताले दिन खोजेको छ।

अमर गिरिको चराका गीतहरू कविताले राजनीतिक कान्तिको आवश्यकतालाई औँल्याएको देखिन्छ। यथास्थितिमा देश चल्न नसक्ने उल्लेख गर्दै विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिकेर नयाँ तरिकाले सड्घर्ष गरैदे अगाडि बढ़नुपर्ने आवश्यकतामा कविताले जोड दिएको छ।

धीरेन्द्र प्रेमर्षिको आँसु लुकाई परेलीमा गजल हो। प्रस्तुत गजलमा मानवीय संवेदना र अनुभूतिको प्रकटीकरण गरिएको छ। सुखलाई मरुभूमिमा पानीको फलक दिने बालुवा हो भन्दै दु:ख नै जीवनको यथार्थ हो भन्ने भाव यस गजलमा व्यक्त छ।

## शिक्षणविधि

निर्धारित काव्य/कविताको शिक्षणका लागि गीत तथा अभिनय विधि, अर्थबोध विधि, व्याख्या विधि, खण्डान्वयन विधि, व्यास विधि, तुलना विधि र समीक्षा विधि जस्ता विधिको उपयोग गर्न सकिने देखिन्छ। (न्यौपाने : २०७०, पृ. २३१-२३२)

## निबन्ध खण्ड

निबन्ध विधाका पाठ्यपुस्तकभित्र ४ स्रष्टाका ४ सृजना समाविष्ट छन्। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको के नेपाल सानो छ ? शड्इर लामिछानेको गोधूलि संसार, भैरव अर्यालको टाउको र शारदा शर्माको सुखसत्ता जस्ता चारवटा निबन्धहरू यस अन्तर्गत पर्दछन्। आत्मपरक र वस्तुपरक दुवै शैलीका यी निबन्धहरू वर्णनात्मक र विवरणात्मक हास्यव्यङ्ग्यात्मक शैलीमा रचना गरिएका छन् ।

## मूल्याड़्रन

के नेपाल सानो छ ? निबन्ध आत्मपरक शैलीमा लेखिएको निबन्ध हो । निबन्धमा नेपालको भौगोलिक, प्राकृतिक र सांस्कृतिक अवस्थको वर्णन छ। यस निबन्धलाई निबन्धकारले वर्णनात्मक शैलीमा लेखेका छन्। नेपाल भौगोलिक हिसाबले सानो भए पनि भावनात्मक हिसाबले र प्राकृतिक हिसाबले ठूलो छ भन्ने राष्ट्रभक्तिको भावना निबन्धमा व्यक्त छ।

शड़र्र लामिछानेको गोधूलि संसार निबन्धमा जीवनका निराशा, कुण्ठा र पीठालाई अभिव्यक्त

गरिएको छ। यो निबन्ध जीवन विषयक चिन्तनप्रधान निबन्ध हो । आत्मपरक शैलीमा लेखिएको यो निबन्धमा निराशावादी जीवनदृष्टि पाइन्छ।

भैरव अर्यालको टाउको निबन्ध हाँस्यव्यङ्ग्य शैलीमा संरचित निबन्ध हो। यो निबन्धको पनि शैली वर्णनात्मक देखिन्छ। टाउको टोपी अड्याउने स्ट्यान्ड हो त्यसरी नै नेपालीहरूको टाउको अथवा नियति पनि विदेशीहरूका सिद्धान्त र स्वार्थ अड्याउने माध्यम बनेकोप्रति लेखकले व्यङ्ग्य गरेका छन्। यो निबन्ध राष्ट्रिय राजनीति र परिस्थितिप्रति व्यङ्ग्य गरिएको निबन्ध हो।

सुखसत्ता निबन्ध शारदा शर्माले लेखेको निबन्ध हो। चिन्तन विषयको यो निबन्च आशावादी सन्देश दिने निबन्ध हो। जीवन विषयक दर्शन नै यस निबन्धको विषय हो। सुख र दु:ख मानिसभिन्रै छन् भन्दै निबन्धकारले विधेयात्मक सोच राखेर जीवनका सकारात्मक फल, आनन्द र सुख प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएकी छिन्।

## शिक्षणविधि

निबन्ध शिक्षणका अनेक विधिहरु छन्। सामान्यतया पाठ्यांशमा निर्थारित निबन्धका शिक्षणका लागि प्रवचनविधि, प्रश्नोत्तर विधि, छलफल विधि, सूत्रविधि, स्वाध्याय र मन्त्रणाविधि, समीक्षाविधि, पठनबोध विधि, प्रस्तुतीकरण विधि जस्ता विधिहरूको उपयोग गर्न सकिने देखिन्छ। (न्यौपाने : २०७०, पृ. २३३)

## उपन्यास खण्ड

खण्ड घ अन्तर्गत उपन्यास खण्ड रहेको छ। त्रि.वि. स्नातक प्रथम वर्षको एकीकृत पाठ्यक्रम अन्तर्गत सरुभक्तको चुली उपन्यासलाई समावेश गरिएको छ।

## मूल्याङ्रन

स्नातक प्रथम वर्षको निर्धारित पाठ्यकममा उपन्यासकार सरुभक्तको चुली उपन्यास राखिएको छ। वि.सं २०४९ मा प्रकाशित चुली उपान्यास उपन्यासकारको पाँचौं उपन्यास हो। पर्वतारोहीका संवेग र संवेदनालाई उपन्यासमा विषयीकरण गरिएको छ। नेपालको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा एक्लै आरोहण गर्ने एक वीर नेपालीको वीरताको चित्रण उपन्यासमा गरिएको छ। हिमाल आरोहणका कममा आरोहीका मनमा उत्पन्न हुने अनेक भावहरू र कठिनाइको चित्रण उपन्यासमा गरिएको छ। नेपाली पर्वतारोहीको उच्च मनोबल र वीरता प्राप्त गर्ने अभिलाषालाई पनि उपन्यासले सड्ञेत गरेको छ। जति नै वीर भए पनि अन्त्यमा प्रकृतिसँग मानिसको केही नलाग्ने निष्कर्ष देखाउँदै हिउँ पहिरोमा परी पर्वतारोहीको जीवन समाप्त भएको मार्मिक प्रसड़ उपन्यासमा चित्रण गरिएको छ।

## शिक्षणविधि

कथामा जस्तै उपन्यास शिक्षणका लागि पनि समान किसिमका विधिहरूको उपयोग गर्न सकिने देखिन्छ। त्यसका लागि व्याख्यान विधि, तुलना विधि, छलफल विधि, समीक्षा विधि, प्रतिवेदन विधि,

पठनबोध विधि, लेख प्रस्तुति विधि जस्ता विधिहरू उपयोगी हुन्छन्।

## एकाड़ी़ी खण्ड

एकाइ ङ अन्तर्गत एकाड्री खण्ड रहेको छ। एकाङ्की दृश्य साहित्य अन्तर्गत पर्दछ। विजय मल्लद्वारा रचित सत्ताको खोजमा एकाड्रीलाई पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएको छ। यो एकाड्री साभा एकाड़ी सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहीत देखिन्छ।

## मूल्याङ्रन

सत्ताको खोज एकाड़ी एकड़ीकार विजय मल्लले लेखेको एकाड़ी हो। नारी अस्मिताको विरुद्धमा लाग्ने प्रवृत्तिमाथि एका़्रीले प्रहार गरेको छ। नारीपात्रको बहुलता रहेको विवेच्य एकाड़्रीमा मीना, शीला, भाउजु जस्ता नारीपात्रले नारी स्वत्व र अस्मिताको रक्षाका लागि लडेका छन्।

## शिक्षणविधि

एकाड़ी शिक्षणका लागि व्याख्याविधि, आदर्श नाट्यविधि, रड़मन्च अभिनय विधि, कक्षा अभिनय विधि, संयुक्त विधि, समीक्षा विश्लेषण विधि जस्ता विधिहरूको जस्ता विधिहरूको उपयोग गर्न सकिन्छ।

## नाटक खण्ड

खण्ड च अन्तर्गत नाटक पर्दछ। नाटक दृश्य विधा अन्तर्गत पर्दछ। कृष्ण शाह यात्रीको पीडा आरोहण नाटकलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छ। यो नाटक नाटककारको अतिरिक्त यात्रा नाट् यसङ्ग्रहबाट लिइएको हो ।

## मूल्याङ्षन

पीडा आरोहण नाटकका लेखक कृष्ण शाह यात्री हुन् । जम्मा तीन अड़ रहेको यो नाटकमा आरम्भ खण्ड, मध्य खण्ड र अन्त्य खण्ड छन्। विवेच्य नाटकमा नेपालमा चलेको दश वर्षे सशस्त्र दून्द्वको स्मरण गराइएको छ। दश वर्षे जनआन्दोलनको दौडानमा राज्यले अनुभव गरेको पीडालाई नाटकले सम्बोधन गरेको छ।

## शिक्षणविधि

नाटकको शिक्षणमा पनि एकाड़ीको जस्तै शिक्षणविधि अवलम्बन गर्न सकिन्छ। जस्तै व्याख्या विधि, आदर्श नाट्य विधि, रड़्मन्च अभिनय विधि, कक्षा अभिनय विधि, संयुक्त विधि, समीक्षा-विश्लेषण विधि आदि नाट्य अध्ययनका विधिहरू हुन् ।

## ६. निष्कर्ष

नेपाली साहित्यिक रचनाको १२ औं खण्ड, साहित्यिक कृतिको अध्ययन सम्पूर्ण विधाहरूको आस्वादन गर्ने गराउने लक्ष्य राखेर समावेश गरेको देखिन्छ। यस खण्डमा साहित्यका सबै विधाहरू समावेश गरिएका छन्। जसमा 9 ६ जना स्रष्टाका १६ वटा नै रचनाहरू छत्। यसमध्ये १६ बटा रचनाहरू फुटकर स्वरूपका र बाँकी २ वटा रचनाहरूमध्ये १ पूर्णाड़ी नाटक र १ उपन्यास पर्दछ्छन् । पाठ्यकममा साहित्यिक कृतिहरू समावेशको उद्देश्य विद्यार्थींरूमा साहित्यिक कृतिहरूको आस्वादन र कृतिनिष्ठ आशयको बोधका साथै उनीहरूलाई प्रतिक्रियात्मक लेखनतर्फ उत्प्रेरित गराउनु हो (गौतम : २०६९, मन्तव्य)। पाठ्यक्रममा समाविष्ट साहित्यिक खण्डको उद्देश्य विषयशिक्षण नभएर भाषिक सीप शिक्षण वा साहित्यिक कृतिहरूको स्वाध्ययन र आस्वादन हो। त्यसैले यी कृतिहरूको माधमले विद्यार्थीहरूले पठन-कौशलको विकासका साथै विशिष्ट अभिव्यक्ति क्षमताको विकास गर्ने देखिन्छ।

अनिवार्य नेपाली विषयको शिक्षण, ऐच्छिक नेपालीको जस्तो गहन र विश्लेषणात्मक व्याख्याविवेचनाको नभएर भाषिक सीपका विशिष्ट ढाँचामा अभिव्यक्त गर्ने सीप र कौशल विकास गर्ने हो। पाठ्य विषयभित्रको बाहौँ एकाइ व्यापक देखिए पनि यसको मूलभूत उद्देश्य साहित्यिक कृतिहरूको पठन, आस्वादन र भाषिक सिकाइ शिक्षणसँग मात्र सम्बन्वित देखिन्छ। एकाइ १२ को साहित्यिक कृतिको अध्ययन भित्र रहेका काव्य विधाका गीत, गजल र कविता गरी ६ वटा रचनाहरू छन्। कवितामा गच्च र पद्य दुवै धार समावेश छन् भने यस खण्डमा गजल जस्तो आधुनिक विधालाई पनि समावेश गरिएको छ। आख्यानविधा अन्तर्गतका कथा र उपन्यास दुवै पाठ्यक्रमा समावेश गरिएका छन्। कथाले आधुनिक कथाका उत्तरवर्ती प्रवृत्तिहर्लाई आत्मसात गरेको देखिन्छ। पाँचवटा कथाहरूमध्ये धैरे कथाहरूले दस वर्षे जनआन्दोलन र मथेश आन्दोलन जस्ता पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाकमलाई विषयीकरण गरेका छन् । उपन्यास नेपाली राष्ट्रियता, स्वाभिमान र नेपाली जातिको उच्चताको प्रतीक सगरमाथा र यसको आरोहणसँग सम्बन्धित देखिन्छ। एकाड़ी़ी र नाटक खण्डमा एक-एकवटा रचनाहरू रहेका छन्। विधागत पहिचानका लागि यी दुवैको विशिष्ट उद्देश्य रहेको देखिन्छ। निबन्ध खण्ड अन्तर्गतका चारवटा निबन्धहरूमा पनि विषयगत, शिल्पगत र प्रस्तुतिगत भिन्नताहरू देखिन्छन्। यी निबन्धहरूले निबन्ध रचनाका आध्धुनिक मान्यता र विशिष्टतालाई परिलक्षित गरेका छन्। यसरी स्नातक प्रथम वर्षका शिक्षण सामग्री बन्न पुगेका यी रचनाहरु विद्यार्थीहरको स्तरगत उमेरगत र अवस्थागत विविधतालाई सम्बोधन गर्ने खालका देखिन्धन्। पाठ्यकमले विधागत विविधताका यी रचनाहरुमा प्रवृत्तिगत विविधता र आस्वादनगत विविधता पनि दिन खोजेको देखिन्छ। साहित्यिक कृतिको अध्ययन-अध्यापनका लागि कक्षागत व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, छलफल, कक्षाकार्य, समूहकार्य, गृहकार्य, परियोजनाकार्य जस्ता शिक्षण विधि र मूल्याइन्न विधिका रूपमा १०० पूर्णाइइमध्ये ९० अड्को विषयगत र १० अड्इको बहुवैकल्पिक प्रश्न सोधिने उल्लेख गरिएको छ। नेपाली साहित्यिक रचनाको पाठघन्टा ३० र अड़भार २० तय गरिएकोले समयमा नै यो पाठ्यकमा निर्धारित पाठ्य सामाग्रीहरकको सामान्य अध्ययन पूरा गर्न पनि चुनौतिभने देखिन्छ।

## सन्दर्भसामग्री

उपाध्याय, केशवप्रसाद (२०४९) साहित्य-प्रकाश, ललितपुर : साभा प्रकाशन ।

उपाध्याय, केशवप्रसाद (२०प२) नाटक र रड्गमञ्च, काठमाडौं : रुमु प्रकाशन ।
गौतम, देवीप्रसाद र अन्य (सम्पा). (२०७६) वाङ्मय, कीर्तिपुर : नेपाली केन्द्रीय विभाग, त्रि.वि. ।
टी.यु. कोर्स अफ स्टडीज (२०७२/७३), काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय ।
नेपाली साहित्यिक रचना (२०६९), ललिलपुर : साभा प्रकाशन ।
न्यौपाने दीपकप्रसाद (२०७०) नेपाली तथा नेपाली शिक्षा उपप्राध्यापक परीक्षा मार्गदर्शिका, काठमाडौं :
सनलाइट पब्लिकेसन ।
न्यौपाने, महेश्वर र अन्य (सम्पा). (२०७४), अनिवार्य नेपाली, काठमाडौं : करुधरा पब्लिकेसन । पन्त, निराजन (२०६९) देवघाट (अप्रकाशित सिर्जनापत्र) काठमाडौं : त्रि.वि कीर्तिपुर । भण्डारी, महेन्द्र (वि.सं २०७६) साठीका दशकका नेपाली कथाका प्रवृत्ति....हैमप्रभा जर्नल.अङ़ १६ बिजौरी दाङ : ने.सं.वि जनता विद्यापीठ।
श्रेष्ठ, दयाराम र अन्य (सम्पा).(२०७१), सुबोध अनिवार्य नेपाली, बागबजार : भुँडीपुराण प्रकाशन ।

# सुम्निमा उपन्यासको मनोवैज्ञानिक अध्ययन 

\author{

- सन्तोष घिमिरे
}


## लेखसार

विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हुन्। उनको यस उपन्यासले फ्रायडीय सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ।यस उपन्यासको मनोवैज्ञानिकता अचेतनमा रहेको अतृप्त यौन केन्द्रित छ। उपन्यासले समाजमा यौन अनाचारलाई प्रेरित नगरी शरीर र मनको सही संयोजन हुनुपर्ने जसले गर्दा मानवजीवन सुखदायी हुने तथ्यलाई प्रस्तुत गरेको छ। उपन्यासको माध्यमबाट उपन्यासकार कोइरालाले भौतिकवाद र अध्यात्मवादको समन्वयमा जीवनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने जीवनवादी विचार व्यक्त गरेका छन्। अतः उपन्यासको यौनवादी विचार केवल यौनसन्तुष्टिका लागि मात्र नभएर मूलतः मानवीय अस्तित्वका सन्दर्भमा प्रस्तुत भएका देखिन्छन्। उपन्यासमा मूल रूपमा नेपाली आर्य र अनार्य संस्कृति र संस्कारको सजीव चित्रण पाइन्छ। यसरी मनावादी दर्शन, प्रकृतिवादी दर्शन र अस्तित्ववादी दर्शनको त्रिवेणीको रूपमा सुम्निमा उपन्यास देखापरेको छ।

प्रमुख शब्दावली : अचेतनस्व, यथार्थस्व, कायिक, मानसिक, मानसिक अन्तर्द्वन्द्व, अचेतन मन, अवचेतन मन, चेतन मन, मनसा भोग्या, मानसगर्भ, पराहम्, मनोविकार ।

## १. विषयप्रवेश

विज्ञानका अधिकांश पक्षहरूको मूल आधार मानिएको भौतिक विज्ञानले स्पर्श गर्न नसकेको एउटा जटिल र व्यापक विश्व बनेको अभौतिक ब्रह्माण्ड ज्ञान जगत् आज मनोविज्ञान भएर स्थापित भएको छ। यस ब्रह्माण्डको अध्ययन र विश्लेषण गर्ने पद्धतिको स्थापना गर्ने मनोविज्ञानका ज्ञाता फ्रायड, युङ र एडलर जस्ता व्यक्तिहरूबाट विश्वमा प्रस्तुत विज्ञानले अध्ययनको विधागत अस्तित्व $9 ९$ औं शताब्दीपछि, कायम गर्न पुग्यो। मान्छेका बात्य क्रियाकलाप, बाह्य आचरण जस्ता पक्षमा व्यक्त हुने प्रतिक्रियाहरू अनेकतम विसंगत र मानसिक दुर्बलता अथवा अति आकर्षणका कारणले जन्माउने प्रत्युत्पादनहरू मान्छे स्वयम्कै अन्तर्मनका प्रेरणाबाट निर्देशित हुन्छन् भन्ने कुरा आज यस विज्ञानको अध्ययनमा जुटेका अध्येताका प्रयत्नबाट पुष्टि हुन आएको छ। जीवाणुहरूको अन्तःसंरचना, भावनात्मक र अमूर्त संवेदनाको क्रियात्मक तत्व हो मन भनेको। मनका वृत्तिहरूको प्रस्तुती हो, उसको क्रियाकलाप। प्राणी जगत्का सम्पूर्ण क्रियात्मक अभिव्यक्तिहरू स्थापना गर्ने सन्दर्भमा प्रतिपादन हुन आउने परिणामहरू नै त्यस जीवका मनका फलित

पक्षहरू हुन् । वस्तुतः सम्मोहन र विरेचनको कारण मनोविज्ञान, आवेग र उत्तेजनाको कारण, कुण्ठित र दमित संरचना, स्वपीडन र परपीडनबाट परितृप्ति बोध गर्ने स्नायुप्रणालीको अध्ययन गर्ने साधन मनोविज्ञान बन्दै गयो ।

## २. समस्याकथन र उद्देश्य

विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका उपन्यासहरूले मनोविश्लेषण र यौनमनोविश्लेषण परम्परा विकसित गर्नमा ठूलो योगदान दिएका छन् । 'सुम्निमा’ उपन्यासको मनोवैज्ञानिक अध्ययन गर्नु यस लेखको मुख्य समस्या हो । यसमा ‘सुम्निमा’ उपन्यासको मनोवैज्ञानिकता के कस्तो छ ? उपन्यासले यौन सिद्धान्तका विविध पक्षहरूलाई कसरी प्रस्तुत गरेको छ ? उपन्यासका माध्यमबाट उपन्यासकारले के कस्तो विचार अभिव्यक्त गर्न चाहेका हुन् ? यिनै प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही विवेच्य उपन्यासको वैशिष्ट्य केलाउनु यस लेखको मूल उद्देश्य रहेको छ

## ३. सैद्धान्तिक ढाँचा र सामाग्री संकलन

प्रस्तुत लेखका निम्ति सामागी संकलन गर्दा मूलतः पुस्तकालयीय पद्धति अपनाइएको छ। साथै सम्बन्धित विशेषज्ञहरूसँगको छलफल र सुभावलाई समेत आधार बनाइएको छ। संकलित सामग्रीलाई परिचयात्मक, वर्णनात्मक एवम् विश्लेषणात्मक पद्धति अँगालेर पूर्वीय तथा पाशचात्य मनोविज्ञान सिद्धान्तका आधारमा उपन्यास ‘सुम्निमा’ को कृतिपरक विश्लेषण गरिएको छ।

## ४. विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र सुम्निमा

साहित्यकार विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको जन्म बनारसमा पिता कृष्णप्रसाद र माता दिव्या कोइरालाबाट वि.सं. १९७१ भदौ २४ गते भएको हो भने उनको देहावसान २०३९ साउन ६ गते भएको हो। कथाक्षेत्रमा प्रेमचन्दबाट प्रभावित कोइरालाले आफ्नो साहित्यिक यात्रा हिन्दी कथा 'घोसला' 'पथिक' जस्ता प्रेमचन्दबाट नै सम्पादित हंस पत्रिकामा छपाएर गरेका थिए। कोइरालाको नै वि.सं. १९९२ को शारदामा ‘चन्द्रवदन’ शीर्षक कथा छापिएपछि, उनी नेपाली कथाका फाँटमा यौन मनोविश्लेषणको परम्परा सुरुवात गर्दे देखा पर्दछन् । त्यसैगरी भिक्टर ह्युगोका उपन्यासबाट प्रभावित भएर कोइराला उपन्यासलेखनमा प्रवृत्त भए। उनी जाँ पाल सार्त्र र अल्बर्ट कामुको अस्तित्ववादी दर्शन तथा फ्रायडको मनोविश्लेषण चिन्तनबाट अत्यधिक प्रभावित थिए।

उपन्यासकार कोइरालाको वि.सं. २०२७ सालमा प्रकाशित सुक्निमा उपन्यास प्रकाशनका दृष्टिले तेस्रो उपन्यास हो । कोइराला ६ उपन्यासहरू नै नेपाली सामाजिक पृष्ठभूमिसँग सम्बन्धित छन् तापनि सुम्निमा चाहिँ किराँत र ब्राह्मण संस्कृतिको प्राचीन रूपलाई छर्लंग्याउन चाहन्छ। यो उपन्यासको जन्म पनि जेलमा भएको हो। सुम्निमामा जीवनका दुई पक्ष अध्यात्म र शरीरको विमर्श छ। यहाँ कोइरालाले शरीर भन्नाले स्थूल शरीरको व्याख्या नगरेर फ्रायडीय सिद्धान्तमा अडेर मनोजगत्को व्याख्या गरेका छन्।

## ५. सुम्निमा : मनोवैज्ञानिक अध्ययन

उपन्यासकार विश्वेश्वर्प्रसाद कोइालाले ‘सुम्निमा’ उपन्यासको सुरुमै उपन्यासभित्रका घटना र चरिनहरूलूाई पौराणिक वा ऐतिहासिक सत्यको बदला सांकेतिक र प्रतीकात्मक रूपमा बुफ्न आग्रह गरेका छन् । उपन्यासमा मनस् र शरीरलाई जोडेर हेने र अलग्याएर हेर्मे परम्पराको बहस छ, एवम् दुवैलाई समन्वित गरेर हेने र अलग्याएर हेने परम्पराको स्थूल प्रस्तुति पनि छ (राई, १९७४:२७थ)। योगी सोमदत्तको विवेक-स्वमा कामापराश प्रवृत्तिको उदय एवम् सुम्निमाप्रति अतृप्त प्रेमले गदा भोगी सिद्ध हुन जान्ध। त्यस्तै पुलोमा पनि यथार्थ-स्वमा भिल्ल युवक्पति अतृप्त प्रेमले गदां कामापराधी भोग्या सिद्ध हुन गएकी छे। उपन्यासमा पात्रहरूको आत्मसजगता र पारस्परिक अविश्वास, संयमहीनता, चारित्रिक अनियन्त्रण र अनैतिक सहसम्बन्व दृष्टिगोचर भइरहेछ। ‘आमा र माता’’ शब्दहरूको वादविवादमा उनीहरूको यथार्थ-स्व र आदर्श-स्वको संघर्षवाट पारस्परिक सम्बन्ध पनि बढ़दे गएको देखिन्छ। सोमदत्तको आदर्श-स्वका तत्वहरू उसको पिता सूर्यदत्तद्वारा ऊभित्र अंकुरित गराइएको थियो। ऊ बटृक भएकै बेला उसको अपरिपक्व कायिक स्वको दमन गराउनुको साथै उसमा आदर्श-स्व कमजोर भइदिनाले मात्र आडम्बरको रूपमा विकसित भएको देखिन्छ। तरुण सोमदत्तको यथार्थ-स्वले उसको कायिक-स्वका दमित इच्छ्धा र कामवासनाररूलाई समायोजित गर्न गाहो परेको देखिन्छ। सुम्निमाले आफ्नो कायिक-स्व एवम् मूल प्रवृत्तिहरूको प्रस्फुटन देखाउँदा सोमदत्तको आदर्श-स्वको आभ्यन्तरमा विचित्र आकुज्चन देखापर्₹। यसमा सुम्निमाले वास्तविक प्रकृतिको प्रतिनिधित्व गदंछे।

सोमदत्तको लागि जसरी सुम्निमा मनसा भोग्याको रूपमा प्रतिबिम्बित भई, त्यसै प्रकार पुलोमाका लागि पनि सोमदत्त विस्मृत भएर भिल्ल युवक भोग्यको रूपमा चित्रित हुन पुगेको छ। सोमदत्तले आफ्नो मन सुम्निमालाई समर्पित गय्यो एवम् पुलोमाले पनि आफ्नो मन भिल्ललाई समर्पित गरी तर ती दुबै समर्पण अचेतन मनबाट प्रेरित भएका थिए। यस महामिलनको क्षणमा दुई चेतन र दुई अचेतन मनहरूको उपस्थिति र मिलन देखिन्छ। स्ववीर्यबाट जन्मेका छोरालाई सोमदत्त सुम्निमाको मानसगर्भको उपज ठान्न लागदछ भने पुलोमा भिल्ल युवकको मानसवीर्यबाट जनित ठान्न लागदछे। यस पराहंको दून्द्वको परिणामस्वरूप दुवैमा विक्षिप्तिको विकास हुन्ध।

उपन्यासमा सोमदत्त पुलोमा दुनै दमित गराइएका कामवासनाहरूद्वारा पीडित, विक्षुळ्ध र विक्षिप्त जस्तै देखिन्ब्न् । इद र सुपरइगोको द्वन्द्वमा पिल्सिएका दुवैका बालसखा भिल्ल युवक र किराँत युवती सुम्निमालाई स्मरण गदैं गराइएको त्यस रातको समागमको अविस्मरणीय कल्पना यथार्थमा अचेतनको काम अतृप्तिलाई देखाउनु हो, भन्न सकिन्छ। त्यैैले अचेतनको कामवृत्तिलाई अप्राकृतिक रूपमा दमन गर्ने सुपरइगोको असफल प्रयासअन्तर्गत नै दुवैमा क्लान्त स्थिति, पारस्परिक द्वेष र दुर्वलताहरू उत्पन्न हुनु मानसिक दून्दूके परिणाम हो (सुवेदी, २०४३:२४४)। सोमदत्तको छोरो र सुम्निमाकी छोरीमा बाल्यकालीन विशुद्द प्रेम धियो। दुवैले एकअर्कालाई चाहे, विवाह गरे र तिनीहरूको जीवन सुखी भयो। जुन दाम्पत्य सम्बन्व योमदत्त र सुम्निका लागि सामाजिक र सांस्कृतिक प्रतिरोधले गर्दा असम्भव धियो, त्यही सम्बन्च तिनीहरूका सन्ततिहरूका लागि सुगम र सहज भइदियो। जुन सांस्कृतिक वैषम्य र व्यक्तिगत अचेतन प्रेमको अपूर्णता एवम् असफलताबाट सोमदत्त र सुम्निमा आजीवन वश्चित र पीडित धिए, त्यही अपूर्ण प्रेम तिनीहरूका सन्ततिहरूका लागि पूर्णता प्राप्तिका लागि द्रुततर गतिले अग्रसर हुँदै धियो। तिनीहरूको प्रेमसम्बन्धलाई किराँती मनोविज्ञानले पूर्ण हमति जनायो। वास्तवमा चेतन र अचेतन मनको दून्द्रपूर्ण

रागात्मक वृत्ति वा यथार्थता सोमदत्त र पुलोमामा विश्लेषित छ र सुम्निमा उपन्यास यही मानसिकताको उद्घाटनमा निर्मित छ।

## ६. उपन्यासका पात्रहरू र मनोविज्ञान

पौराणिक जस्तो लाग्ने तर श्रुतिपरम्पराबाट प्राप्त कथावस्तुका आधारमा लेखिएको उपन्यास सुम्निमामा संख्यात्मक हिसाबले पात्रहरू धैरै छैनन् । उपन्यासको मुख्य नारीपात्र सुम्निमा हो र मुख्य पुरुष पात्र सोमदत्त हो। पुलोमा सहायक नारीपात्रका रूपमा देखिन्छे। सोमदत्तकी आमा, पुलोमाकी आमा, सुम्निमाकी आमा, सुम्निमाकी छोरी साधारण नारीपात्र हुन् भने सूर्यदत्त, पुलोमाको बाबु, सुम्निमाको बाबु (बिजुवाबा), भिल्ल, राजकुमार आदि साधारण पुरुषपात्रहरू हुन् ।

पात्रहरूको चरित्रको विकासकम ठीक प्रकारले भएको छ छैन थाहा पाउन उनीहरूको मानसिक स्थितिका आरोह, अवरोहहरू जान्नु आवश्यक हुन्छ। व्यक्तिको मानसिकतामा जेलिएर रहेका गुत्थीहरू फुकाउंदै गएपछि व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा गरेका सबै असंगत, विसंगत र सुसंगत क्रिया प्रतिक्रियाका कारकतत्व फेला पार्छ। विनाकारण कुनै प्रतिक्रिया वा घटना हुँदैन। पात्रको ठीक मनोविश्लेषणबाट उसका जीवनमा अप्रत्यासित देखिने र अचम्मलागदा सबै कुराहरूलाई स्वाभाविक रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। यसै कुरालाई स्पष्ट पार्दे फ्रायड भन्दछन् : "मनोविश्लेषणका अनुसार मनको परिभाषा के हो भने यसमा अनुभूति, विचार र इच्छाका उपक्रम हुन्छन् र मनोविश्लेषण के भन्छ भने अचेतन विचार र अचेतन इच्छा पनि मानवीय मनभित्र हुन्छन्।"(फ्रायड, १९६०:१६)। मनोवैज्ञानिक चरित्रका पनि दुईवटा हाँगा छन्, भावनात्मक र वैचारिक। भावनात्मक पक्षले व्यक्तिका शाश्वत बानीव्यहोरामा जबर्जस्त प्रभाव पार्दछ भने वैचारिक पक्षले उसका क्रियाकलापहरूलाई सचेत अथवा अर्धचेत रूपमा नियन्त्रण गरेर कुनै निर्दिष्ट लक्ष्यप्राप्तिका लागि प्रेरित गरिरहेको हुन्छ र भावनात्मकताले व्यक्तिलाई उत्तेजित तुल्याउँछ, परिचालित गई्छ भने वैचारिकताले उसलाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्दछ।

उपन्यासकारको सहानुभूति उपन्यासकी नारीपात्र सुम्निमाप्रति बढी देखिन्छ। तथापि केही सहानुभूति सोमदत्तका प्रति पनि छ। सोमदत्त आफ्नो जीवनको शुष्कता र नीरसताबाट ज्यादे पीडित हुँदा उनीप्रति कठै बिचरा भावनाको दयापूर्ण सहानुभूति उब्जन्छ भने सुम्निमाप्रति उसका सम्पूर्ण सोचाइ, मान्यता , सरलता र नैराश्यका लागि सहानुभूति प्रकट गर्न सकिन्छ। सोमदत्त आत्मा र शरीर दुवै पक्षबाट पराजित हुन पुग् तर पनि ऊ सजिलैसँग हार स्वीकार गर्न चाहदैन । जीवनको अन्तिम प्रहरमा मात्र निश्चय नै निरर्थकता बोध गर्दछ तर जीवनभर आफूभिन्रैको संघर्षको नराम्रोसँग सिकार बनेको छ। मानवीय स्वप्रकृति र आदर्शको बीचको युद्ध ऊभित्र देखिन्छ। यथार्थ जीवन र उसको कल्पनाको आदर्श कहिल्यै सादृश्य हुन सक्दैन। कल्पनाको आदर्श प्राप्तिको लागि ऊ सधैं आफ्नो शरीरलाई कष्ट दिन्छ तर न कहिल्यै मानसिक शान्ति पाउन सक्छ न शारीरिक सुख नै प्राप्त गर्दछ। यसरी हारेकाको दु:खप्रति गरिने सहानुभूति सोमदत्तले प्राप्त गर्न सक्छ तर उसको जीवनपर्यन्तको शुष्क नीतिनियम र कर्तव्यका प्रति भने खास सहानुभूति दिन सकिँदैन (ढकाल, २०४६:४६)। सुम्निमा शरीरपक्ष र मानवीय स्वभाव तथा प्रकृतिकै पक्षपाती छे। त्यसैले शारीरिक रूपमा त उसले कुनै कष्ट भोग्नुपरेको छैन तर आत्मिक तहबाट ऊ पनि असन्तुष्ट नै छे। शारीरिक पक्षबाट सहज जीवनयापन गरे पनि ऊभित्रका भावना, तरलता, भोग र विखण्डनहरूले ऊप्रति

करुणार्द्र हुने स्थिति पैदा गर्दछ। भौतिक दृष्टिबाट विजयी भएर पनि सुम्निमा विजयको एकतर्फी शंखनाद गर्दिन। ममता र सहनशीलताकी शीतल मूर्तिका रूपमा ऊ देखिन्छे। सोमदत्तले पाउनेखालको सहानुभूति पुलोमालाई पनि दिन सकिन्छ। पुलोमा सोमदत्तभन्दा बढी पीडित छे। प्रेमको खाँचो लोग्नेमान्छेलाई भन्दा स्वास्नीमान्छेलाई बढी हुन्छ। त्यसमा पनि सोमदत्तले अन्तमा सुम्निमाको प्रेम प्रत्यक्षतः जस्तै प्राप्त गई - विशेषतः मनुवादहको स्नानका कममा तर पुलोमाका लागि भने भिल्ल युवकको साहचर्य स्मृतिभ्रम मात्रै हो। त्यसैले शारीरिकका साथै आत्मिक प्रेमको अभावमा ऊ सधैं छट्पटाउँछे। आफू र आफ्नो लोग्नेले भोगेको कष्टको निस्सारताप्रति उसको दृष्टि फर्कन्छ। अन्त्यमा ऊ पनि प्रेमको अजेय स्वभावप्रति हृदयदेखि नै सहमति जनाउँछे।
सुम्निमा अस्थिर चरित्रकी पात्र हो तर उसको अस्थिरता सोमदत्त र पुलोमाको जस्तो आकाश पाताल नै फरक पर्ने भने छैन । सुरुमा ऊ शरीरपक्षकी समर्थक थिई भने अन्त्यमा आएर शरीरपक्ष र अध्यात्मपक्ष दुवैको समन्वयमा मानवजीवनको सार्थकता देख्वछे तर सोमदत्त र पुलोमा भने आफ्नो शुष्क आध्यात्मिक नीतिनियमको पूरै निस्सारता अनुभव गर्दछन् र भिन्रैदेखि शरीरपक्षको अजेयतालाई स्वीकार गर्दछन् । सोमदत्त र पुलोमा अत्यन्त गतिशील पात्र हुन्। जीवनको सुरुदेखि अन्त्यसम्म नै उनीहरूका विचार र बाह्य क्रियाकलापहरू एकनास छैनन्। जीवनभरि खेपेको कठोर व्रत, नियम, बन्धनको औचित्य जीवनका अन्तिम दिनहरूमा उनीहरू स्वीकार गर्दछन्। साथै यी तमाम नियमबन्धनहरूको कार्यरूपको सम्पन्नता पनि बिस्तारै उनीहरूको जीवनबाट हट्दै जान्छ। प्रेम र प्रेमजनित सम्भोग, साहचर्य, सहवास र अन्तरसम्प्रेषण यति पूर्ण, पवित्र र मर्यादित छ कि यसको मर्यादा रक्षाका लागि ढोंगी, आडम्बरी मानवनिर्मित मर्यादाको कुनै पनि आवश्यकता छैन भन्ने स्वीकारोक्ति अन्त्यमा उपन्यासका पात्रहरूले गरेका छन् ।

उपन्यासमा मनोविश्लेषणभन्दा बढी आध्यात्मिक र भौतिक दर्शनका दून्द्व पैदा गर्ने प्रयोग गरिएका बेजोड तर्कहरू छन्, जसलाई आआफ्ना पक्षका पात्रहरू अधिकतर संवादका रूपमा प्रयोग गर्छन् भने बेलाबखतमा प्रत्यक्ष विश्लेषण (मनोविश्लेषणात्मक) शैलीद्वारा पनि प्रकट गरिन्छन् । उपन्यासमा दृष्टिबिन्दु चरित्रहरू सुम्निमा र सोमदत्त हुन्। अभ सुम्निमाभन्दा पनि बढी सोमदत्त हो। यी दुवै पात्रहरू आन्तरिक तृतीयपुरुष दृष्टिविन्दु चरित्रका रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन्। सोमदत्त, पुलोमा र उनीहरूका बाबु, आमा र अरु पात्रहरू साधारण छन्। उनीहरूका भाषा, तर्क र शास्त्रार्थ उनीहरूको समसामयिक परिस्थिति, वातावरण र क्षमता हेरेर सामान्य देखिन्छन् तर ग्रामीण अबोध किराँत केटी सुम्निमा सरल भाषामै भए पनि अकाट्य तर्कहरू प्रस्तुत गरेर सोमदत्तलाई विचलित बनाइदिन्छे। भौतिकताको र शरीरधमएको औचित्यबारे सक्षम रहन सक्ने पात्रचयनमा कोइरालाले सुम्निमालाई छाने पनि उसको उमेर र परिवारको वातावरणमा उसले प्रकट गर्ने विचारको स्तर मेल खाँदैन । बालिका सुम्निमाभित्र परिपक्व दार्शनिक कोइरालाको तार्किकता सरल शब्दमा पनि केही अस्वाभाविक र असजिलो अनुभव हुन्छ।

उपन्यासमा मानसिक उद्वेलनले सताइएकी पात्र पुलोमा देखिन्छे। धर्म, परम्परा, आचार र मर्यादाप्रति अत्यन्त निष्ठावान् रहँदा आफ्नो शरीरको प्रेम आग्रहको अवज्ञाका कारण पैदा हुने पुगेको अनाग्रह, शुष्कता र कठोरता उसको रुगण मनोविकारका प्रमाण हुन् । यौन अतृप्तिको कारण उसमा आफ्नो पतिप्रति वितृष्णा र प्रतिशोध जन्मेको छ। यसैबाट पीडित भएर ऊ आफ्नो जीवनको देहलीला समाप्त गर्छे। सुम्निमामा भने यस्ता मानसिक जटिलताहरू छैनन् । सोमदत्तप्रति अनासक्त हुँदा सुम्निमामा पैदा भएका

यौन आवेगहरूको प्रदर्शन पुलोमामा यदाकदा देखापरेको रतिरागात्मक प्रवृत्ति आदिको वर्णनहेतु ठाउँठाउँमा उपन्यासकारले मनोविश्लेषणको सहारा लिएका छन्। सुम्निमा आफ्ना इच्छा आकांक्षाहरू लुकाउन्न, प्रस्ट भन्दछे र सक्ने जति तिनीहरूको समाधान पनि खोज्छे। अतः दु:खी नै भए पनि विघटित छैन । जीवलाई भनेजस्तो रूपमा नपाए पनि यसलाई सम्कौताको बाटोमा हिंडाउन ऊ सफल छे। उपन्यासमा सुम्निमा आम स्वास्नीमान्छेकी प्रतिनिधि होइन, एउटा विशिष्ट वैचारिकताको आग्रह राख्ने आप नो युगका विशिष्ट नारीहरूकी प्रतिनिधि प्रतीत हुन्छे। सुम्निमाको अस्थिरता जीवनमा शरीरपक्षको साथसाथै आत्मिक पक्षको पनि सम्मिलन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा देखिन्छ, तर यी नारीपात्रहरूको वैचारिक अस्थिरताले गर्दा उनीहरू कमजोर भएका छैनन्, बरु वैचारिक मन्थनद्वारा निकालिएको स्पष्ट धारणालाई अगाडि राखेर चरित्रलाई दृढतर बनाउन उनीहरू हरसम्भव प्रयत्न गर्दछन् ।

## ७. निष्कर्ष

मानवजीवनलाई पूर्णता दिन मन र शरीरको सफल संयोजन हुनुपर्ने तबमात्र जीवन सुखदायी, फलदायी र लक्ष्यपूर्ण हुने कुरालाई सुम्निमा उपन्यासले सिद्ध गरेको छ। मूलतः मन र देहको संयुक्त व्याख्या गरिने मनोवादी दर्शन, भौतिक तहका काममूलक इच्छा एवम् पिपासाहरूको परिपूर्तिमा विश्वास राखिने प्रकृतिवादी दर्शन र मन एवम् शरीर दुवैको आस्तित्विक सम्बन्धमाथि विचार गरिने अस्तित्ववादी दर्शनको प्रयोगभूमिको रूपमा उपन्यास देखिएको छ भने उपन्यासले विशेषतः मनोविज्ञानको विश्लेषण गरेको छ। ती प्रस्तुतिहरू विविधरूपमा प्रतीकमय, सांकेतिक र सहजप्रकृत मानवीय दृष्टिचेतले भरिएका विचार भएकाले मानवता अबाध रूपमा अगाडि बढ़दै मानवकल्याण गर्न सक्ने अभिमत प्रस्तुत छन् । तसर्थ मानव भएर मानवधर्मविपरीत आचरण गर्नुहुदुन, मानवधर्म भनेको सहजप्रकृत शरीरधर्म हो र त्यसलाई स्वस्थ राख्ने काम मनले गर्दछ भन्ने यथार्थता उपन्यासमा अभिव्यक्त छ।

## सन्दर्भसामग्री

विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, सुम्निमा, ललितपुर : साका प्रकाशन, २०६६।
राजेन्द्र सुवेदी, नेपाली उपन्यास परम्परा र प्रवृत्ति, वाराणसी : भूमिका प्रकाशन, २०४३। इन्द्रबहादुर राई, नेपाली उपन्यासका आधारहरू, दार्जिलिङ : नेपाली साहित्य प्रकाशन, सन् १९७४। भूपति ढकाल, विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका उपन्यासहरूमा विचारपक्ष, पोखरा : जय नेपाल प्रकाशन, २०乡६। सिग्मन्ड फ्रायड, मनोविश्लेषण, हिन्दी अनुवाद देवेन्द्रकुमार वेदालंकार, दिल्ली : राजपाल एण्ड सन्स, सन् १९६०।

# बालकृष्ण समको बुहार्तन एकाङ्की : विधागत स्वरूप 

- भाद्रकला न्यौपाने


## लेखसार

'बुहार्तन' एकाड्की भावनाटकको संज्ञा दिइएको सामाजिक एकाड्कीको रूपमा रहेको छ। यो एकाडकी ग्रामीण परिवेशलाई विषय बनाई लेखिएको छ। नेपाली समाजमा रहेको पारिवारिक समस्यामा आधारित भई देखापरेको यो एकाड्की विवशता र बाध्यताको दृष्टान्त हो। यो सासूले बुहारीप्रति गर्ने कुटिल मनोवृत्तिको पद्दाफास हो। यो एकाड्की समस्यामूलक एकाड्कीको रूपमा देखिए पनि एकाड्कीको अन्त्यमा समस्या टुड़गिएको छ। यो गृहस्थी जीवनमा कसरी सुधार ल्याउन सकिन्ध भन्ने जनचेतनामूलक सन्देशवाहक प्रहसनका रूपमा देखिएको छ। अत्यन्त्त साधारण विषयमा गहन सन्देशमूलक जानकारी यस एकाड्कीले दिएको छ। अनेक कष्टादि र यातना दिई सासूले बुहारी कज्याउने पारिवारिक कूटनीतिलाई सामाजिक रोग ठान्दै त्यसबाट छुट्रारा पाएको समाजको निर्माण गरी सुखी समाज स्थापना गर्न प्रेरित गर्नु यसको मूल सन्देश रहेको छ।

प्रमुख शब्दावली : वुहार्तन, भावनाटक, प्रहसनात्मक, मन्चीय, त्रयान्विति, आहार्य, सात्विक।

## १. विषयप्रवेश

‘बुहार्त्’’ एकाड्की (२०२०) का रचनाकार नाटककार बालकृष्ण सम (जीवन अवधि वि.सं. १९乡९-२०३६) हुन् । उनले समले नेपाली साहित्यमा नाटक, एकाड्की कविता, कथा, निबन्च प्रबन्व, जीवनी आदि विधाका कृति रचना गरेका छन्न आठ वर्षको उमेरमा ‘इस्सोर' (वि.सं.१९६७) कविता लेखेर उनले साहित्य यात्रा प्रारम्भ गरेका हुन्। उनको साहित्य लेखनयात्राको आरम्भ कविता लेखनबाट भए पनि नाटक लेखनमा सफलता प्राप्त गरेका छन् । उनको पहिलो लिखित नाटक 'मिलीनद' (वि.स.११९७७) हो भने पहिलो प्रकाशित नाटक मुटुको व्यथा (वि.सं.१९६६) हो। यही मुटुको व्यथाको प्रकाशनबाट नेपाली नाटक साहित्यमा आधुनिक कालको सुरुवात भएको हो, यसर्थ सम नेपाली आधुनिक नाटकका प्रव्वतक समेत हुन् । समले सामाजिक, ऐतिहासिक र पौराणिक विषयमा सुखान्त र दु:खान्त ढाँचाका पूर्णाड्की र एकाड्की गरी प्रशस्त नाटक लेखेका छन्।

समले वि.सं. १९९० देखि २०२७ सम्ममा २७ वटा एकाड्की लेखेका छन्। 'प्रेम' नामक एकाइ्कीको लेखनबाट उनको एकाइकी लेखन आरम्भ भएको हो। यसको लेखन वि.सं १९९०, मन्चन १९९३ र प्रकाशन वि.सं. २०乡६ मा भएको हो । यसरी नै उनका 'बोक्सी’ (१९९९), 'भतेर' (२०१०), ‘तपोभूमि’ (२०१४) आदि एकाड्की र चार एकाड्की (२०२०) सड्ग्रहमा सड्कलित ‘विद्याधनम् सर्वधनप्रधानम्', 'नालापानीमा’,
‘रणदुल्लभ’ र ‘बुहार्तन’ एकाड्की छन् । यी चारवटा एकाइकीलाई उनले फरक फरक शैलीमा प्रस्तुत गरेका छन्। प्रस्तुत लेखमा ‘‘ुहार्तन’ एकाइकीको विधातात्तिक दृष्टिले अध्ययन गरिएको छ।

## २. बुहार्तन एकाङ्कीको अध्ययन

## २.१ कथावस्तु

‘बुहार्तन' एकाड्कीले नेपाली ग्रामीण समाजका परिवारमा सासूले बुहारीप्रतित गर्ने रुखो व्यवहारलाई प्रस्तुत गरेको छ। यसमा गाउँले परिवेशमा सासूद्वारा बुहारीमाधि गरिने कठोर व्यवहारलाई विषय बनाई सामाजिक समस्याको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। सामान्य अर्थमा 'बुहार्तन'ले घरमा बुहारीले पाउने पीडा भन्ने बुभाएको छ। यो एकड्की सामाजिक समस्यामूलक भए पनि एकाड्कीको अन्त्यमा समस्याको समाधान गराइएको छ।

पदा खुल्दा रड्मब्चमा गाउँघरको दृश्य देखिन्छ। घरभित्र आधा गारो लगाएर बारेको, आगो बलिरहेको चुलो र एकातिर सुत्ने ओछ्यान लगाएको छ। बुहारीले चुलोमा मकै भुटिरहेको अवस्थाबाट कथानक सुरु भएको छ। ग्रामीण शैलीको पोसाक लगाएकी बुहारीले मकै भुटिरहेके अवस्थामा छोराको प्रवेश हुन्छ।

छोरो बिस्तारे आमाको खोजीनिती गर्छ भने बुहारी देब्रेत्रिरको ढोका देखाउँैै त्यता गएको सड्केत गदंछे। देब्रे ढोकातिर लम्केर चिहाउँदै आमा घाममा आरामले सुतितहेको देखेर स्वास्नीका छेडमा आई कपालको चुल्टो खेलाउन थाल्दछ। स्वास्मीले अलि जिस्किएर भर्किए कैं गरी छोड्न भन्छे र फेरि आमाले खेलेको देखे मिति पुन्याइदिने कुरा गर्छे। छोरो पत्तीको चुल्ठोलाई घोडाको याल र घाँटीको मालालाई लगाम भन्छ। स्वास्नी चाहिं जिस्किने रहर भए पनि सासूको हफ्काइको पीडा खप्न नसक्ते र दुई चार दिनदेखि कराउन कम भएको कुराले केही आनन्द महसुस गरेको अनुभव बताउँछे। माला छिने आमाले गाली गर्ने जनाउँदै स्वास्नीले सचेत गराउँछे। स्वास्नीको रातो गालाको प्रशंसा गदै गीत गाउन थाल्दछ। लोग्ने नाटकीय ढछगवाट स्वास्तीप्रतिको प्रेम व्यक्त गर्दछ। ऊ भन्छ, - "आज मेरी प्राणपियारीलाई म हाम्रो पारस्परिक प्रेमबाट उत्पन्न भएको विवादग्रस्त विवरण सुनाइदिन्छु।" (सम, २०२० : ४९) यत्तिकैमा माला छिन्दछ, स्वास्नी आफैं टिप्तुस् भन्दै कर्किन्छे। चिसो दाउरा नबलेको गुनासो गदैं आगो फुक्त थालेकी स्वास्नीको अनुहार र चिउँडोमा परेको आगोको उज्यालो र चम्किएको अनुहार हैर्दे ऊ सौन्दूर्यको बयान गर्दच। आफ्नी स्वास्नीसंग जिस्सिकै आमाको ओछ्ययानमा ढल्केर स्वास्नीलाई हेरिरहन्छ। स्वास्नी कपाल डढ्ला भन्दै सुम्सुम्याउँछे। स्वास्नीको प्रशंसामा मग्न रहेको छोरो आमाको प्रवेशको सड्केत पाएर बिजुलीभमँ बाहिर दगुर्छ।

निभेको मकल बुहारीसामु राख्दै अलि कुप्री परेकी निलो रङ्गको फरिया लगाएर घुम्बुङ्ग ठूलो दोलाइँ ओडेकी, नालुको जुत्ता लगाएकी बुठी आमा छर्रिएक मुगाको माला देखाउँदै कराउन थाल्छे। बुहारीले मुगाको माला चुंडिएको बताउनासाथ शइका गदैं माला चुंडिएकोमा बुहारीको चाला निको नभएको जनाउँछे र छोराको खोजीनिती गर्छें। बुहारीले छोरा आएको आफूलाई थाहा नभएको कुरा गद्दा सासूले विभिन्न बहानामा गाली गदैं आफूले अधि भर्बर हाँसेको सुनेको भन्दै बुहारीलाई उत्ताउली, लबस्तरी भनेर काम नगरी नक्फल पारेर बसेको आरोप लगाउँछे। ऊ नुन नछोपोपेर कैलो भएको, घिड सकेको, लुगा नथोएको

भन्दै रिसाउँछे भने बुहारीले केही उत्तर दिनेबित्तिकै मुख लगाएको भनी गाली गर्छे।
सासू आफूले शरीरकै लुगामा सिउरिराखेको साँचो नदेखेर बुहारीलाई चोर दोष लगाउँदै नानाथरी दुर्वचनले गाली गर्छे। साँचो नभेटिए बुहारीको माइतीमा गएर पनि खोज्न लगाउने जनाउँछे। पछि साँचो आफ्नै चोलाको तुनामा भुन्डिएको भेटिएपछि बुहारीलाई पहिल्यै नदेखाइदिको भनी गाली गर्छे। अति असत्य भएपछि बुहारी रुन थाल्छे भने सासूले सानो कुरा पनि बोल्न नहुने भन्दै कराएर अरूलाई सुनाउन रोएको जनाउँछे। बाहिर खेल्दै गरेका केटाकेटीहरूले जिस्काएपछि उनीहरूलाई गाली गर्दै बुढी बाहिर निस्कन्छे। यसपछि छोरो भित्र पसेर पत्नीलाई मनाउँदै गर्दा छिमेकी रामेकी आमा आइपुग्छे। छोराको अनुरोधमा रामेकी आमा सधैंको कचकच सहनभन्दा आमालाई तह लगाउने उपाय निकाल्छे। त्यसअनुसार बुहारी केही बेरका लागि बारीतिर गएर लुक्छे भने छोरो पनि केही थाहा नपाएको जस्तो गरी बाहिरै बस्छ। रामेकी आमाले सासूलाई बुहारी गाली सहन नसकेर माइत गइसकेको कुरा सुनाउँछे। बुहारीले आफ्नो गाली सहन नसकेर माइत गएको भन्ने ठानेर आमा आतिन्छे। छोरालाई बुहारी लिन जान भन्छे भने छोरोचाहिं उसलाई लिन जानुको सट्टा अर्को बिहे गर्ने कुरा गई। आमाले बुहारीलाई महालक्ष्मीजस्ती मान्दै उसलाई तुरुन्त ल्याउन छोरालाई अढ्नाउँछे अन्यथा आफूले पनि नखाने र छोरालाई पनि खान नदिने कुरा गर्छे। त्यैैबेला बुहारी आफै आएर कसलाई खोज्ने कुरा भइरहेको हो भन्ने जिज्ञासा राख्छे। ऊ आफू कतै गएको नभई आमाकै इच्छाअनुसार गोलभेडा र मटरकोसा लिन गएको जनाउँछे। यसरी रामेकी आमाको योजनाअनुसार सबै काम भएकाले आमामा परिवर्तन आउँछ र उसले बुहारीलाई अब गाली नगर्ने जनाउँछे। सबै मिलेर खाजा खाने कुरा गर्छन्। एकाङ्की टुड्गिन्छ्।

यसरी यस एकङ्कीले सासूले बुहारीलाई गर्ने कठोर व्यवहार र उसमा आएको परिवर्तनलाई देखाएर समस्याको समाधान प्रस्तुत गरेको छ। एकाङ्की पारिवारिक प्रहसनात्मक किसिमको रहेको छ।

## २.२ पात्र

‘बुहार्तन’ एकाङ्की थौरै पात्रको प्रयोग भएको एकाक्की हो। यसमा मूलतः जम्मा चारजना पात्रहरू छन् : आमा, छोरो, बुहारी र रामेकी आमा। यीमष्ये एकाङ्कीको उद्देश्यअनुरूप हेर्दा आमा र बुहारीको भूमिका बढी महत्वपूर्ण देखिन्छ। यी चार पात्रबाहेक अन्य केटाकेटीहरू भनिएका पात्रहरू एकदुई संवादमा आए पनि खास उल्लेख्य रूपमा देखिएका छैनन्।

## आमा

आमा ‘बुहार्तन’ एकाङ्कीकी प्रमुखपात्र हो । उसको भूमिका एकाड्कीको सुरुदेखि अन्त्यसम्म सक्रिय रहेको छ। उसको भूमिकाले नै बुहार्तनको मुख्य उद्देश्यलाई प्रस्तुत गरेको छ। बुहारीप्रति सासूले गर्ने कठोर व्यवहारलाई आमाको चरित्रले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। आफ्नै छोराले बुहारीलाई माया गरेको आमाले मन पराउँदिन । आफ्नो पक्षमा लागेर बुहारीलाई गाली नगरेको भनेर नै छोरालाई ऊ जोइटिड्ग्रे भन्न पछि हट्दिन । छोराले आफूले भनेको मात्र मानोसू, बुहारीलाई टाढा राखोस् भन्ने चाहना राख्ने ऊ असत् चरित्रकी पात्र हो।
‘बुहार्तन’ एकाङ्कीको मुख्य उद्देश्य फल्काउने भूमिका निर्वाह गरेकी आमाको चरित्रले नै ‘बुहार्तन'

शब्दको आशय बुभाएको छ। बुहारीलाई ससानो कुरामा टोकसिरहने, कुटिल व्यवहार देखाउने, छुच्ची सासूका रूपमा आमा पात्र देखापरेकी छ। उसले समाजका साधारण सासूको प्रतिनिधित्व गर्न सकेकी छैन। दुष्ट सासूका रूपमा रहेकी ऊ व्यक्तिगत चरित्र बोकेकी महिला हो। सामाजिक समस्याको रूपमा रहेका समाजको पारिवारिक कुरीति नै उसको माध्यमबाट आएको छ। खराब पात्र बनेर असल बुहारीप्रति दुर्व्यवहार गरे पनि छिमेकी महिला रामेकी आमाको चलाखीपूर्ण भूमिकाले ऊ सत्विचारमा फर्किएकी छ। ऊ सुरुमा असत् चरित्रकी भए पनि एकाङ्कीको अन्त्यमा उसको सोचमा परिवर्तन आएकाले गतिशील चरित्रकी देखिएकी छ। उसले आफूले बुहारीप्रति अनुचित व्यवहार गरेकामा छोरासँग "हैन बाबु, अर्घेलो त मैरै हो" (सम, २०२० : ४९) भनेर पश्चात्ताप गर्दै भुल स्वीकार गरेकी छ। एकाङ्कीको अन्त्यतिर उसको बुहारीप्रति गर्ने व्यवहार र मानसिकतामा परिवर्तन भएकाले ऊ असल बनेकी देखिन्छे। उसको चरित्र असल बनेकै कारण एकाङ्की सुखान्त बनेको छ। गतिशील चरित्रकी आमा मन्चीय र बद्ध पात्र हो।

## बुहारी

बुहारी पनि ‘बुहार्तन’ एकाङ्कीमा प्रमुख पात्रकै रूपमा उपस्थित भएकी छ। एकाङ्कीमा दुष्ट सासूको भमिकालाई स्पष्ट पार्न पनि बुहारीको भमिका उल्लेख्य देखाइएको छ। बुहारी सहनशील, धीर, असल चरित्र भएकी नारी हो। सासूले जति गाली गरे पनि र कुट्न तम्से पनि चुपचाप सहेर बस्ने उसको स्वभाव सहनशील किसिमको रहेको छ।

पतिसँग हासपरिहास मन पराउने भए पनि सासूका अगाडि प्रेम प्रकट गर्न नसक्ने बाध्यतामा ऊ रहेकी छ। सुरुसुरु आफ्नो काम र घरधन्दा गरिरहने भए पनि सासूको ‘बुहार्तन’ खपेर बस्न बाध्य ऊ पीडित बुहारीका रूपमा एकाङ्कीमा उपस्थित छे। एकाङ्कीको आरम्भमा ज्यादै पीडित भए पनि पछि छिमेकी महिला रामेकी आमाको योजनाअनुरूपको कार्य गरेर ऊ सासूलाई यथार्थ बुकाउन सफल भएकी छ। बुहारी माइत गएको भन्ने सुनेपछि आमाले आफ्नो खोजी गर्न थालेपछि र माइतमा लिन छिटै जान छोरालाई अह्राउँदै गर्दा आएकी बुहारीले "आफैले बिहान गोलभेडा र केराउ कोसा खन मन लाग्यो भन्नुभएको होइन ? त्यही किनीकन लिएर आएकी सरासर म त" (सम, २०२० : ६०) भन्दै आफ्नो आमाप्रतिको सदशयता प्रकट गर्छे। आरम्भदेखि अन्त्यसम्मै असल भूमिकामा रहेकी बुहारी सत्पात्र हो। सासूको ‘बुहार्तन’ उसले चुपचाप सहन गर्नु र बुद्धिमत्ता ढङ्गबाट सासूको मानसिकता परिवर्तन गराउनु नै यस एकाड्कीको मुख्य भाव पनि हो। स्थिर चरित्र भएकी बुहारी मन्चीय र बद्ध पात्र हो।

## छोरो

छोरो ‘बुहार्तन’ एकाङ्कीको सहायक भूमिकामा उपस्थित भएको छ। ऊ आमाको उपस्थितिमा आफ्नी पत्नीलाई माया गर्न पनि सक्दैन। आमाको विचारमा ऊ जोइटिङ्ग्रे भएको छ तर पत्नीलाई माया गर्न नसकेकाले ऊ हुतीहाराजस्तो देखिन्छ। पत्नीलाई असाध्यै माया गरे पनि र ऊसँग जिस्किन, खेल्न तथा माया पोख्न खोजे पनि आमाको उपस्थितिमा ऊ असाध्यै डराउँछ। ऊ आमाले आफ्नी पत्नीलाई गाली गरिरहँदा केही बोल्न सक्दैन। सासू बुहारीको सम्बन्ध मिलाइदिन छिमेकी महिलाई अनुरोध गई। यस कार्यबाट उसको चरित्र सशक्त देखिंदैन। ऊ लोतिखरे पुत्र र पतिका रूपमा उपस्थित छ।

आमाको अगाडि आदर्श पुत्र बनेर आमाले ‘उठ् भने उठ् र बस् भने बस्’ बन्नुपर्ने स्थितिमा उसले पत्नीलाई माया गरेको समेत देखाउन सक्दैन। एकाङ्कीको अन्त्यतिर बुहारी माइत गएको भन्ने थाहा पाएर आमाले छोरालाई लिन पठाउन लागदा "जाओस् त्यो गए अर्की ल्याइदिउ"ला" (सम, २०२० : प९) भन्ने उसको खासै चारित्रिक सक्रियता नभए पनि आमाको खराब प्रवृत्तिको पक्षमा नलागेर आफ्नी पत्नीको पक्षमा लागेकाले भूमिका सत् रहेको देखिन्छ। ऊ मञ्चीय र स्थिर पात्र हो ।

## रामेकी आमा

‘बुहार्तन’ एकाङ्कीकी सहयोगी पात्रका रूपमा उपस्थित रामेकी आमा छिमेकी महिला हो । ऊ बुद्धिमत्ता छे। एकाङ्कीको अन्त्यतिर उपस्थित भए पनि उसकै भूमिकाले सासूको चरित्र र व्यवहार सुध्रेको छ र एकाङ्कीको समस्या समाधन भएको छ। एकाङ्की सामाजिक समस्यामूलक रहे पनि त्यसको समाधानका लागि रामेकी आमाको भूमिका उल्लेख्य रहेको छ यसर्थ ऊ एकाङ्कीलाई उद्देश्योन्मुख तुल्याउने पात्र हो। ग्रामीण महिला भएर पनि रामेकी आमा असल चरित्र भएकी, समाजका खराब सासूहरूले गर्ने पारिवारिक व्यवहारमा सुधारको उपाय निकाल्न सफल बनेकी छ। उसले छोरा बुहारीलाई साथ दिएर कूटनीतिक रूपमा परिवारमा मेल गराएकी छ। "कसैको बढ्ता माया पाउनु छ भने उसको भन्दा उसलाई माया लाग्ने कुराको माया गरिदिनु अनि हुन्छ" (सम, २०२० : प९) भन्ने रामेकी आमा सासूलाई सद्बुद्धि प्रदान गर्न सक्ने सक्षम चरित्रका रूपमा आएकी छ। उसको बौद्धिक कुशलताले एकक्कीमा गति सन्चार गरेको छ र पारिवारिक सुखमा एकाड्की समाप्त भएको छ। ऊ मश्चीय र बद्ध पात्र हो।

यसबाहेक छिमेकका केटाकेटीहरू पनि एकाङ्कीमा उपस्थित छन्। अत्यन्त गौण भूमिकामा रहेका उनीहरूले सासू बुढीलाई जिस्क्याउने ऋममा एकाड्कीमा आएका देखिन्छन्। ती पाव्रहरू खास उल्लेख्य भूमिकामा छैनन्।

## २.३ संवाद

एकाङ्कीकारले जीवनप्रतिको दृष्टिकोण र विभिन्न टीका टिप्पणी वा विचारको अभिव्यक्ति पात्रको संवादकै गराएका हुन्छन्। ‘बुहार्तन’ एकाङ्कीमा पनि संवादको प्रयोग सोही प्रयोजनका लागि भएको छ। यसमा मुख्यतः चारजना पात्रका बीचमा संवाद गराइएको छ। ती पात्रहरूले जम्मा १३७ ओटा संवादमा आफ्ना अभिव्यक्ति प्रस्तुत गरेका छन्। यसको संवाद योजना सरल ग्रामीण बोलीचालीअनुरूप रहेको देखिन्छ। ग्रामीण सामाजिक परिवेशमा प्रयोग गरिने बोलीचालीको भाषालाई संवादको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यहाँ प्रयुक्त विभिन्न पात्रहरूका बीचमा एकआपसमा संवाद गराइएको छ। एकदुई शब्दका छोटा संवाददेखि चौध हरफसम्मका लामा संवादको प्रयोग पनि यसमा भएको छ।
छोटा संवाद :

| रा. आमा | हँ ? |  |
| :--- | :--- | :--- |
| छोरा | - | साँच्ची भनेको, लौन । |
| रा. आमा | हैत । |  |

छोरा - लौ।
रा. आमा - मैले भनेको मान्छ त ?
छोरा - किन नमान्नु ! (सम, २०२० : yू ७)

लामो संवाद :
आमा - खै तेरो खप्पर - (ओढ़ने हटाई खोतल्दा पाएर)
इ: क्या त ठाँडो त यहाँ पो भुन्डिरहेको रहेछ,

उसै त छोरो मुख देखाउन सक्तैन अभ बुहरीको सुँक्कसुँक्क सुनेर
बाबा - (सम, २०२० : y ४)
ग्रामीण बोलीचालीयुक्त संवाद :
आमा - मलाई यही भुतभुताएको मन पर्देन, दिन्छु गालामा चड्कन र भुत्लयाउँछु अनि देख्छे च्याप्ज्यूको बिहे ! (खुट्टा नचाली जीउले मात्र भक्टेर) बड मुख चलाउँदी रहछि ए बजिनी, काम नगरेर -
रा. आमा - छयामा, ए छयामा, कता हो ?
आमा - (नेपथ्यबाट) किन किन ? राम्यामा हो ?
रा. आमा - भट्टै यता आउनोस् त छ्यामा !
आमा - किन ? त्यतैबाट भने हुन्न ?
रा. आमा - हुने भए त भनिहाल्थैँ नि, चाँडै आउनोस्न भन्या। क्या हो यो,
के भन्लान् जोडीले ? छि: छुट्टिसारो त गर्नु हुँदैन त ?
यस्ता लामा छोटा संवादको प्रयोगले एकाड्की आकर्षक बनेको छ भन् यसमा ग्रामीण बोलीचालीयुक्त लवजले अभ मिठास थपेको छ। समग्रमा यस एकाङ्कीको संवादयोजना सशक्त रहेको छ।

## २. ४ परिवेश

एकाङ्कीमा स्थान, काल र कार्यगत वातावरणको समुच्चय रूप नै परिवेश हो । 'बुहार्तन' एकाङ्कीमा स्थानका रूपमा कान्तिपुरबाहिरको कुनै गाङँको एक घरभित्रको दृश्य रहेको छ। त्यही एक स्थानमै घटित घटना यसमा प्रस्तुत भएको छ। ती घटना दिउसोको समयमा एकाध घण्टामै घटित भएको बुभिनाले कालगत परिवेश पनि सशक्त रहेको देखिन्छ, यही स्थान र कालगत परिवेशले पात्रहरू पनि जीवन्त, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनेका छन् । एक निम्नमध्यम वर्गीय परिवारको रहनसहन, खानपिन, लवाइ, बोलीचाली कस्तो छ भन्ने कुरा यही परिवेशले स्पष्ट पारेको छ।

यहाँको बाह्य परिवेश सासू पात्रको सोचअनुसार परिवारमा बुहारीले ‘बुहार्तन' बेहोर्नुपई भन्ने ठानी बुहारीलाई हेपचेप गर्नु हो । छोराका लागि बुहारी ल्याइदिए पनि छोराले बुहारीलाई माया गर्नुहुन्न र आमाको कुरा मात्र मान्नुपई भन्ने मान्यता राख्ने आामा तथा आमासँग केही बोल्न नसक्ने, पत्नीको माया लागे पनि खुला रूपमा माया गरेको देखाउन नसक्ने छोरा रहेको पृष्ठभूमिमा त्यसै छोराको आग्रहअनुसार छिमेकी पात्र रामेकी आमाको बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहारले त्यो समस्यको समाधान भएर एकाड्की टुडिगएको छ।

यसरी समय, काल र कार्यगत परिवेशको समन्वयमा त्रयान्वितिको पालना गरिएको छ। यस एकाड्कीमा परिवेश सशक्त देखिन्छ।

## २. 4 भाषाशैली

ग्रामीण सामाजिक परिवेशलाई प्रस्तुत गरिएको यस ‘बुहार्तन’ एकाङ्कीको भाषा पनि सोही अनुरूपको सरल किसिमको रहेको छ। यसको भाषा कलात्मक छ। सानो र छोटो परिवेशमा थौरै पात्रको प्रयोगद्वारा एकङ्की हदयग्राही तुल्याइएको छ। यसमा पात्रअनुसार कतै संस्कृतमूलक, कतै नेपालीमा प्रचलित संस्कृत त कतै भर्रो नेपालीका शब्दको प्रयोग भएको छ। ग्रामीण बोलचालको भाषाको प्रयोगले एकाङ्की पढ्दा भाषामा मिठास प्राप्त हुन्छ। छोराले आमालाई "के गई्छ?" भन्छ भने त्यसको प्रतिउत्तरमा बुहारीले सासूलाई "आफ्नो छोरालाई त के गई्छ अब, अर्काकी छोरीको चाहिँ मिति पुन्याइदिन्छ" (सम, २०२० :४६) भन्छे। उसले आफ्नो पतिलाई "अभ तान्छ मेरो चुल्ठो" भन्छे। यसरी बोलीचालीको लबजमा यसको भाषा आएको भए पनि एकाङ्कीभरि सबैतिर यस्तो प्रयोग भने भएकोछैन। यसमा प्रसड्गअनुकूलका उखानटुक्काको पनि प्रयोग गरिएको छ। उत्ताउली गाई बाघले खाई, खोला तलतिर नै बग्छ, जस्ता उखान र आँखा फुट्नु, टेरपुच्छर नलाउनु जस्ता अनेक टुक्काको प्रयोगले भाषामा मिठास थपिएको छ। सासूले बुहारीलाई गाली गर्ने सन्दर्भमा अत्यन्त तुच्छ अर्थ बुभाउने शब्दको पनि प्रयोग भएको छ। पात्रको बौद्विक स्तर अनुरूपको भाषिक प्रयोग भएको यस एकाङ्कीमा कलात्मक गद्य भाषाको प्रयोग सरल शैलीमा भएको छ।

## २.६ अभिनय

‘बुहार्तन’ अभिनेय एकाङ्की हो। यसमा प्रयोग भएको स्थान, काल र कार्यका दृष्टिले एकाङ्की रङ्गमञ्चमा प्रस्तुत गर्न सरल हुने देखिन्छ। एउटै स्थान, सीमित समय तथा एकोन्मुख कार्ययोजना यस एकाङ्कीको अभिनयका सरल पक्ष हुन् । कान्तिपुरबाहिरको भनिएको एउटै स्थान र त्यस स्थानमा घटित एकाध घण्टाका घटना, सीमित पात्रको प्रयोग भएकाले दृश्यविधानका दृष्टिले एकाङ्की सरल बन्न पुगेको हो। आङ्गिक, वाचिक, आहार्य र सात्विक चारै प्रकारका अभिनय रहेको यो एकाङ्की भावनाटक भएको हुनाले अभिनय गर्ने पात्रहरूमा सात्विक अभिनयको कला भने हुनुपर्ने देखिन्छ।

## २.७ उद्देश्य

नेपाली ग्रामीण परिवेशको यथार्थतालाई देखाएर लेखिएको भएकाले ‘बुहार्तन’ एकाङ्कीले सामाजिक पारिवारिक घटनालाई अगाडि सारेको छ। परम्परित परिवारकी सासूले बुहारीप्रति गर्ने कुटिल र कठोर व्यवहार देखाउनु नै यस एकाङ्कीको उद्देश्य हो । सामाजिक समस्यामूलक एकाङ्की भए पनि अन्त्यमा समस्यालाई टुङ्ग्याएर समस्या समाधानको बाटो देखाई असल सन्देश दिन खोजिएको छ। एकाङ्कीमा रामेकी आमाको उपस्थिति गराएर उसका माध्यमबाट बुहारीलाई दुर्व्यवहार गर्ने सासू सुध्रिएको देखाइएकोछ। खोलाजस्तै माया पनि तलतिरै बग्न भन्ने सन्देश यसमा पाइन्छ। अरूको बढ्ता माया पाउन उसको भन्दा

उसलाई माया लाग्ने कुराको माया गर्नु पर्ने सन्देश समेत एकाङ्कीले दिएको छ। गार्हस्थ्य जीवनलाई सुधार्ने जनचेतनामूलक सन्देशवाहक प्रहसनका रूपमा यो एकाङ्की आएको छ। सासूले बुहारी कज्याउने दुष्ट व्यवहारलाई सामाजिक विकृत मानी त्यसबाट मुक्त समाज निर्माण गर्दै सुखी समाजको स्थापना गर्नु नै यस एकाङ्कीको मूल उद्देश्य बनेको छ।

## ३. निष्कर्ष

बालकृष्ण समद्वारा लिखित चार एकाङ्कीमा सङकलित ‘बुहार्तन' एकाङ्की भावनाटकको रूपमा प्रस्तुत भएको छ। यसले नेपाली ग्रामीण समाजमा हुने सासूबुहारीबीचको पारिवारिक बेमेल र सासूले बुहारीप्रति गर्ने दुर्व्यवहारको चित्रण गरेको छ। सामाजिक पारिवारिक समस्यामूलक एकाङ्कीका रूपमा प्रस्तुत भए पनि यसका पारिवारिक समस्याको समाधानको सरल बाटो देखाइएको छ। ग्रमीण परिवेश र ग्रामीण बोलीचालीको लबजलाई लिएर उखानटुक्कासहितको भाषाले एकाङ्की आकर्षक बनेको छ। सीमित पात्र, सरल संवाद, सरल भाषाशैली र त्रयान्वितिको पालना तथा परिवर्तनशील पारिवारिक परिवेशको संयोजनले एकाङ्की थप आकर्षक र जीवन्त बनेको छ।

## सन्दर्भसामग्री

उपाध्याय, केशवप्रसाद. (२०६२). "नेपाली एकाङ्कीका क्षेत्रमा बालकृष्ण समको योगदान" गरिमा. २३/६, पूर्णाङ्क २७२, पृ. ३弓-૪३।
(२०६७). नेपाली एकाङ्की र एकाङ्कीकार. ललितपुर : साभा प्रकाशन ।

उपाध्याय, केशवप्रसाद र सुवेदी, देवीप्रसाद (सम्पा.) (२०४९). समका एकाङ्की. काठमाडौं : नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान ।
पन्त, जनकराज (२०४९). "समको बुहार्तन एकाङ्की : एक विवेचना". कुञ्जिनी. १/१, पृ ७७-७९ । सम, बालकृष्ण (२०२०). चार एकाङ्की. काठमाडौं : रायल नेपाल एकेडेमी । सर्मा, ताना (२०४०). सम र समका कृति. पाँचौं संस्करण, काठमाडौं : साभा प्रकाशन ।

## नेपाली क्रियाविशेषण उपवाक्यको अध्ययन

- अर्जुन ढकाल


## लेखसार

वाक्य व्याकरणको सबैभन्दा ठूलो एकाइ हो । वाक्यमा उद्देश्य र विधेय रहेका हुन्छन् । यिनै उद्देश्य र विधेयलाई कमश: नामपदावली र क्रियापदावली पनि भनिन्छ। यसर्थ वाक्य नामपदावली र क्रियापदावलीबाट समष्टि रुप हो । क्रियापदावली अन्तर्गत आउने क्रियाविशेषण वाक्यको विधेय विस्तार अन्तर्गत आउने ऐच्छिक घटक हो । क्रियाविशेषणले मुख्यतया क्रियाको विशेषता तथा परिवेश जनाउने काम गर्दछ। यस्तै उपवाक्य वाक्यको संरचक हो। उपवाक्यद्वारा वाक्यको निर्माण भएको हुनाले उपवाक्य वाक्यमा अभिन्न घटकका रुपमा रहेको हुन्छ। उपवाक्यको दुई भेद अन्तर्गत स्वतन्त्रताका आधारमा गरिने विभाजनको मुख्य तथा आश्रित उपवाक्यमध्ये पर्ने क्रियाविशेषण उपवाक्यले क्रियाविशेषणको घटकका रूपमा आउने र वाक्यमा क्रियाविशेषणले गर्ने कार्य गर्दछ। प्रस्तुत लेखमा नेपाली क्रियाविशेषण उपवाक्यहरुको विभिन्न भेदोपभेद सहित सोदाहरण सूक्ष्म अध्ययन गर्ने कार्य गरिएको छ।

प्रमुख शब्दावली : अधीनस्थ, नामपदावली, क्रियापदावली, उद्देश्य, विधेय, सार्वनामिक, उपवाक्य, घटक

## १. विषयप्रवेश

वाक्यको संरचना नामपदावली तथा क्रियापदावलीको योगबाट हुन्छ। नामपदावलीलाई उद्देश्य र क्रियापदावलीलाई विधेय पनि भनिन्छ। उद्देश्य तथा विधेय वाक्यको घटक हो। क्रियापदावली वा विधेय खण्डअन्तर्गत पर्ने क्रियाविशेषण उपवाक्य विधेय विस्तारमा आउने वाक्यको ऐच्छिक घटक मानिन्छ । यिनीहरूको प्रत्यक्ष सम्बन्ध वाक्यमा आएको मुख्य क्रियासँग रहेको हुन्छ र यसले मुख्य उपवाक्यको विशेषता, परिवेश आदि बुभाउने काम गर्दछ।

वाक्यमा सार्वनामिक प्रकृतिका सम्बन्धवाचक उपवाक्यले मुख्य उपवाक्यसँग सम्बन्ध राखेका हुन्छन्। यी सार्वनामिक प्रकृतिले मुख्य उपवाक्यमा जोड्ने उपवाक्यहरू मुख्य उपवाक्यमा नै आश्रित हुन्छन् । मुख्य वाक्यमा सम्बन्ध जोड्न आउने उपवाक्यहरू नाम र क्रियापदका विशेषणका रूपमा आउँछन् । वाक्यमा मुख्य उपवाक्यको विशेषता, परिवेश आदि बुभाउन आउने उपवाक्यलाई क्रियायोगिक वा क्रियाविशेषण उपवाक्य भनिन्छ । मुख्य उपवाक्यमा क्रियाविशेषण उपवाक्यलाई जोड्न आउने संयोजकहरू विभिन्न प्रकृतिका हुन्छन् । विशेषतः ज-सार्वनामिक सम्बन्धबोधक संयोजकहरूले यस्ता वाक्यलाई जोड्दछन् र त्यही अनुसार क्रियाविशेषण उपवाक्यहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन् ।

## २. समस्याकथन

क्रियाविशेषण उपवाक्यलाई वाक्यको महत्वपूर्ण घटकका रुपमा लिइन्छ। जसले वाक्यनिर्माणमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। वाक्यमा आउने क्रियाविशेषण उपवाक्यको अध्ययन गर्नु यस शोधको मुख्य समस्या हो। जसलाई क्रियाविशेषण उपवाक्य भनेको के हो ? क्रियाविशेषण उपवाक्यका के कति प्रकार छन् ? जस्ता विवेच्य प्रश्नका आधारमा त्यसको निराकरण गर्ने उद्देश्य राखी क्रियाविशेषण उपवाक्यको सूक्ष्म अध्ययन गर्नु यस शोधको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।

## ३. सैद्धान्तिक ढाँचा र सामाग्री सङ्कलन

प्रस्तुत लेखका निम्ति सामागी सङ्कलन गर्दा मूलतः पुस्तकालयीय पद्धति अपनाइएको छ। यसबाहेक इन्टरनेटमा पाइने भाषिक सामग्रीलाई पनि अध्ययन गरेर भाषाविज्ञानका अध्येता तथा विद्वान्हरुसँगको छलफल र अन्तर्क्रिया तथा सुभावलाई समेत आधार बनाइएको छ। यस अध्ययनका लागि आवश्यक सामग्रीको सङ्कलनपश्चात् सङ्कलित सामग्रीलाई परिचयात्मक, वर्णनात्मक एवम् विश्लेषणात्मक पद्धति अंगालेर क्रियाविशेषण उपवाक्यको परिचय तथा प्रकारलाई सोदाहरण स्पष्ट पार्ने काम गरिएको छ।

## ४. क्रियाविशेषण उपवाक्य

क्रियाको विशेषता तथा परिवेश जनाउने वा थप जानकारी दिने शब्दलाई क्रियायोगी वा क्रियाविशेषण भनिन्छ (गौतम/चौलागाइं,२०७०:२३乡)। यसले क्रियाको विशेषता बुभाउने भएकाले यसलाई वाक्यमा क्रियाको अधीनस्थ मानिन्छ। क्रियाविशेषणले क्रियाको समय, स्थान र तरिकालाई जनाउँछ र क्रियायोगी प्राय: कहाँ, कहिले, किन र कसरी आदि प्रश्नहरूको उत्तरमा आउने गर्दछ। क्रियाविशेषण वाक्यको ऐच्छिक घटक मानिन्छ। क्रियायोगी/क्रियाविशेषण मुख्यत: क्रियापदको विशेषण, विशेषणको विशेषण र क्रियायोगीको विशेषण गरी तीन अवस्थामा उपयोग हुन्छन्- (अधिकारी,२०७१:४४)। यी मध्ये क्रियायोगीको विशेषण र विशेषणको विशेषण हुने क्रियायोगीलाई तीव्रक पनि भनिन्छ। जस्तै :

राम जुरुक्क उठ्यो। (क्रियाको विशेषण)
हरि धैरै राम्रो छ।(विशेषणको विशेषण)
दिनेश एकदम बिस्तारै बोल्छ। (क्रियाविशेषणको विशेषण)
वाक्यको ऐच्छिक घटक मानिने क्रियाविशेषण वाक्यमा एकभन्दा बढी सङ्ख्यामा आउन सक्छ। क्रिया, विशेषण तथा क्रियाविशेषणको विशेषता बुभाउने क्रियाविशेषण वाक्यमा क्रियाको विशेषता बुभाउँदा क्रियापदसँग सम्बन्धित कसरी, कहिले, कता, कस्तो जस्ता प्रश्नको उत्तरको रुपमा आएको हुन्छ भने क्रियाविशेषण र विशेषणको विशेषता कति, कस्तो प्रश्नको उत्तरको रुपमा आएको हुन्छ। एउटै वाक्यमा यी तीनै प्रकारका क्रियाविशेषणहरु आउन पनि सक्छन्। क्रियाविशेषण क्रियाको विशेषता बुभाउँदा वाक्यको अगाडि पनि आउन सक्छ, बीचमा पनि आउन सक्छ र क्रियाको ठीक अगाडि पनि आउन सक्छ भने विशेषण र क्रियाविशेषणको विशेषता बुभाउँदा भने ठीक विशेषण र क्रियाविशेषणको अगाडि नै आएको हुन्छ।

## Y. उपवाक्य

उपवाक्य पदावलीभन्दा माथिल्लो र वाक्यभन्दा तल्लो र वाक्यसरहको भाषिक एकाइ हो। एउटा उपवाक्यमा उद्देश्य र विधेय रहेको हुन्छ। यसर्थ उपवाक्यलाई उद्देश्य र विधेय भएको व्याकरणिक एकाइ मान्न सकिन्छ। उपवाक्यले निश्चित अर्थ वा कार्यलाई बुभाएको हुन्छ। विधेय क्रियासहित र क्रियाहीन गरी दुई प्रकारका हुन्छन्। क्रियासहितको उपवाक्य पनि समापिका क्रिया भएको र समापिका क्रिया नभएको गरी दुई प्रकारका हुन्छन्न् (ढकाल,२०६६:२२६)। यसैले उपवाक्यको वर्गीकरणमा क्रियालाई महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ।

उपवाक्यले वाक्य निर्माण गर्ने कार्य गर्दछ। एउटा उपवाक्यबाट पनि वाक्य निर्माण हुन्छ। यस्तै दुई वा सोभन्दा बढी उपवाक्यहरू स्वतन्त्र किसिमले मिलेर तथा एकमाथि अर्को एक वा सोभन्दा बढी उपवाक्यहरू आश्रित भएर पनि वाक्य निर्माण हुन्छ। उपवाक्यलाई क्रियाका आधारमा क्रियात्मक र क्रियारहित, स्वतन्त्रताका आधारमा स्वाधीन र आभ्रित आदि विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ।

## प. 9 क्रियाविशेषण उपवाक्य

क्रियाविशेषणको घटकका रूपमा अउने र वाक्यमा क्रियाविशेषणले गर्ने कार्य गर्ने उपवाक्य क्रियाविशेषण उपवाक्य हो (यादव/रेग्मी २०प९:२३०)। जुन उपवाक्यले मुख्य उपवाक्यका क्रियाको विशेषता वा परिवेश जनाउँछ, त्यसलाई क्रियायोगिक उपवाक्य भनिन्छे। सार्वनामिक सम्बन्ध वाचक शब्दको उपयोग भई वाक्यमा आश्रित उपवाक्यले मुख्य उपवाक्यहरूसँग सम्बन्ध दर्शाउँछन् । मुख्य उपवाक्यको क्रियापदको विशेषण भई आएका क्रियाविशेषण उपवाक्यले मुख्य क्रियाको परिवेश, विशेषता आदि बुभाउँछ। मुख्य क्रियामा आश्रित उपवाक्यहरूमा संयोजकका रूपमा स्थान, दिशा, काल, परिमाण/मात्रा, रीति, आवृत्ति जनाउने सार्वनामिक सम्बन्धवाचक संयोजकको उपयोग हुन्छ(अधिकारी,२०७१:२३९) अर्थात् स्थान, दिशा आदि बोध गराउने जहाँ, जता आदि ज-सार्वनामिक क्रियायोगीले यस्ता वाक्य निर्माण गर्दछन्। ज-सार्वनामिक सम्बन्धवाचक संयोजक लागेर बन्ने क्रियाविशेषण स्थानिक, दिशाबोधक, कालिक, परिमाणबोधक, रीतिबोधक, आवृत्तिबोधक गरी छ प्रकारका(अधिकारी,२०७१:२४६) तथा यी बाहेक सर्तबोधक, विपरीतबोधक, कारणबोधक, परिमाणबोधक, प्रयोजनबोधक, परिस्थितिबोधक र रीतिबोधक गरी आठ प्रकारका क्रियाविशेषण उपवाक्य रहेका देखिन्छन् (अधिकारी,२०७१:२३९-२४४)। यसरी क्रियाविशेषणका विभिन्न प्रकारहरु देखिन्छन्। हेर्दा वा पढ्दा सहज लागे पनि क्रियाविशेषण नबुभ्क्दा समस्या उत्पन्न भइरहेको हुन्छ। तसर्थ सूक्ष्मरुपमा केलाएर यसको अध्ययन गर्नु आवश्यक भएकाले यसलाई निम्नानुसार अध्ययन देखाउन सकिन्छ :

## ५.१.१ स्थानिक/स्थानबोधक क्रियाविशेषण उपवाक्य

मुख्य उपवाक्यमा आएको क्रियाको स्थान, स्थिति वा परिवेश बुभाउन त्यसैमा आश्रित भएर आउने उपवाक्यलाई स्थानिक/स्थानबोधक क्रियाविशेषण उपवाक्य भनिन्छ। यो मुख्यतः स्थानलाई नै बुभाउने खालको हुन्छ। यसले निश्चित वा अनिश्चित स्थान बुभाएको हुन्छ। यस्तो वाक्यमा मुख्य उपवाक्यमा सार्वनामिक सम्बन्धबोधक संयोजक 'जता' ले आश्रित उपवाक्यलाई जोड्ने काम गर्दछ।

जस्तै : जहाँ तिमी छौ, त्यही म आउँछु
उदाहरणमा आएको मुख्य उपवाक्यको क्रियापद आउँछु को स्थान सङ्केत जहाँ संयोजकले जोडेको तिमी जहाँ जान्छौ भन्ने आश्रित उपवाक्यले गरेको छ। अतः माथि आएको वाक्य क्रियाविशेषण उपवाक्यको उदाहरण हो।

## ४.१.२ दिशाबोधक क्रियाविशेषण उपवाक्य

मुख्य उपवाक्यमा आएको क्रियाको दिशा बोध गराउन आउने उपवाक्यलाई दिशाबोधक कियाविशेषण उपवाक्य भनिन्छ। दिशाबोधक क्रियाविशेषण उपवाक्यलाई" जता' सार्वनामिक सम्बन्यवाचक संयोजकले जोड्दछ र यो कता भन्ने प्रश्नसंग सम्बधित हुन्छ । जस्तैः जता भाइ जान्छ, त्यतै दाइ जान्छ।

उदाहरणमा मुख्य उपवाक्य दाइ जान्ध मा कता जान्छ ? भन्ने सन्दर्भमा जता भाइ जान्छ भन्ने आध्रित उपवाक्य आएको छ र यसले दाइ जाने भाइ भएको दिशा बुभाएको छ। तसर्थ यो उदाहरण दिशाबोधक क्रियाविशेषणको हो।

## ५.१.३ कालिक/कालबोधक क्रियाविशेषण उपवाक्य

मुख्य उपवाक्यमा आएको क्रियाको काल, समय आदि बुभाउन आउने आश्रित उपवाक्यलाई कालिक वा कालवोधक क्रियाविशेषण उपवाक्य भनिन्छ। कालबोधक आश्रित उपवाक्यलाई मुख्य उपवाक्यसँग • कहिले'को उत्तरमा आउने जब, जतिवेला जस्ता सार्वनामिक सम्बन्धवाचक संयोजकले जोड्ने काम गर्दछ र यसले मुख्य उपवाक्यको क्रियाको समयबोध गराउने कार्य गद्ध।
जस्तैः जब सर आउनुहुन्छ, तब विद्यार्थी चुप लाग्छन्।
वाक्यमा विद्यार्थी चुप लाग्छन् भन्ने मुख्य उपवाक्यमा कहिले अथवा कुन समयमा भनेर प्रश्न गदां जहिले/जब सर आउनुहुन्छ भन्ने आश्रित उपवाक्य आएको छ। यसले सर आउने समयको बोध गराई विद्यार्थी चुप लाग्ने भन्ने मुख्य उपवाक्यलाई जोडेको छ। अतः यो कालवोधक क्रियाविशेषण उपवाक्यको उदाहरण हो।

## थ.१.४ परिमाण/मात्राबोधक क्रियाविशेषण उपवाक्य

वाक्यमा मुख्य उपवाक्यको क्रियाको परिमाण वा मात्रा बुभाउन त्यसैमा आश्रित भएर आउने उपवाक्यलाई परिमाण/मात्राबोधक क्रियाविशेषण उपवाक्य भनिन्ध। यस्तो वाक्यमा ‘कति’ को उत्तरमा आउने ‘जति’ सार्वनामिक सम्बन्चवाचक संयोजकले आश्रित उपवाक्यलाई मुल्य उपवाक्यसँग जोड्ने काम गर्दछ ।
जस्तैः जति उमेर चढ़छ, उति बोभ बढ़छ
वाक्यमा आएको मुख्य उपवाक्य बोभ बढ़ब्छ को परिमाणलाई जनाउन जति उमेर चढ़्छ भन्ने त्यसैमा आध्रित उपवाक्य आएको देखिन्छ। जसले बोभ बढ़नुको परिमाण उमेर बढ़नुलाई संकेत गरेको

छ। अत: यो परिमाणबोधक क्रियाविशेषणको उदाहरण हो ।

## ५.१.५ रीतिबोधक क्रियाविशेषण उपवाक्य

मुख्य उपवाक्यमा आएको क्रियाको रीति, तरिका वा ढङ्ग बुभाउन त्यसमै आश्रित भएर आउने उपवाक्यलाई रीतिबोधक क्रियाविशेषण उपवाक्य भनिन्छ। मुख्य उपवाक्यमा आएको क्रियाको कसरी, कस्तो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने 'जसरी' 'जस्तो' सार्वनामिक सम्बन्धवाचक संयोजकले मुख्य उपवाक्यमा आश्रित उपवाक्यलाई जोड्ने काम गर्दछ र यसले क्रियाको ढङ्ग बुकाउँदछ।
जस्तै : जसरी सर सिकाउनुहुन्छ, त्यसरी नै म लेख्छु।
यस वाक्यमा आएका मुख्य उपवाक्य म लेख्छु मा लेख्ने रीति वा ढङ्ग बुभाउन जसरी संयोजकद्वारा जोडिएर जसरी सर सिकाउनुहुन्छ भन्ने आश्रित उपवाक्य आएको छ। जसले म लेख्छु भन्ने उपवाक्यको लेख्ने ढङ्गलाई सरको सिकाइको तरिकालाई बुभाएको छ। तसर्थ माथिको उदाहरण रीतिबोधक क्रियाविशेषणको हो ।

## ४.१.६ आवृत्तिबोधक क्रियाविशेषण उपवाक्य

मुख्य उपवाक्यमा आएको क्रियाको आवृत्ति, दोहोरिने ऋम वा ऋम बुभाउन त्यसमै आश्रित भएर आउने उपवाक्यलाई आवृत्तिबोधक क्रियाविशेषण उपवाक्य भनिन्छ। अर्थात् यस्तो वाक्यमा जोडिएर आएको आश्रित उपवाक्यले मुख्य उपवाक्यको क्रियाको कम वा आवृत्तिलाई जनाउँछ। आवृत्तिबोधक क्रियाविशेषण उपवाक्यलाई जतिपल्ट सार्वनामिक सम्बन्धवाचक संयोजकले मुख्य उपवाक्यसँग जोड्ने काम गर्दछ। जस्तै: जतिपल्ट राम दौडिन्छ, त्यतिपल्ट पछारिन्छ।

यस वाक्यमा रामको पछारिने कम या आवृत्तिलाई बुभाउन जतिपल्ट राम दौडन्छ भन्ने उपवाक्य आएको छ। यसर्थ यो वाक्य आवृत्तिबोधक क्रियाविशेषण उपवाक्यको उदाहरण हो ।

सार्वनामिक सम्बन्धबोधक संयोजक लागेर बन्ने यी क्रियाविशेषण उपवाक्य बाहेक अन्य क्रियाविशेषण उपवाक्यलाई पनि यसरी देखाउन सकिन्छ :

## Ц.१.७ सर्तबोधक क्रियाविशेषण उपवाक्य

मुख्य उपवाक्यमा व्यक्त भएको क्रियाको सर्त बुभ्काउन आउन आउने आश्रित उपवाक्यलाई सर्तबोधक क्रियाविशेषण उपवाक्य भनिन्छ। सर्तबोधक भने संयोजकले मुख्य उपवाक्य र आश्रित उपवाक्यलाई जोड्ने काम यस्तो वाक्यमा गरेको देखिन्छ।
जस्तै: पैसा फिर्ता दिन्छौ भने म सापटी दिन्छु।
यस वाक्यमा सापटी दिनु मुख्य उपवाक्यको क्रियाको सर्त बुकाउने प्रसङ्गमा पैसा फिर्ता दिन्छौ भने भन्ने आश्रित उपवाक्य आएको छ।

### ४.१.5 विपरीतबोधक क्रियाविशेषण उपवाक्य

मुख्य उपवाक्यको क्रियामा व्यक्त भएका कुरा आश्रित उपवाक्यमा व्यक्त कुराभन्दा प्रतिकूल वा

विपरीत हुन जान्छ, भने त्यसलाई विपरीतबोधक क्रियाविशेषण उपवाक्य भनिन्छ। अर्थात् मुख्य उपवाक्य र आश्रित उपवाक्यका बिच वैपरीत्य देखिन्छ भने त्यसलाई विपरीतबोधक क्रियाविशेषण उपवाक्य भनिन्छ। जस्तै: राम धेरै पढेको छ पनि दुष्ट छ।

यस वाक्यमा मुख्य उपवाक्य राम दुष्ट छ भन्ने उपवाक्यमा राम धेरै पढेको भए पनि भन्ने आश्रित उपवाक्य आएको छ र मुख्य उपवाक्यमा व्यक्त कुरा आश्रित उपवाक्यमा भन्दा विपरीत देखिन्छ। यसर्थ यो उदाहरण विपरीतबोधक क्रियाविशेषण उपवाक्यको हो।

## ५.१.९ कारणबोधक क्रियाविशेषण उपवाक्य

मुख्य उपवाक्यको तार्किक आधार बनेर आउने आश्रित उपवाक्यलाई कारणबोधक क्रियाविशेषण उपवाक्य भनिन्छ। यसमा मुख्य उपवाक्यको क्रियालाई आश्रित उपवाक्यले समर्थन गरेको हुन्छ र त्यसको कारण खुलाएको हुन्छ।
जस्तै: राम गुलियो खाँदैन किनकि उसलाई सुगर छ।
यस वाक्यमा आएको मुख्य उपवाक्य उसलाई सुगर छ भन्ने कुरालाई आश्रित उपवाक्यले समर्थन गरेको छ र उसले गुलियो नखानुको कारण बताएको छ। यसर्थ उदाहरण कारणबोधक क्रियाविशेषण उपवाक्यको हो ।

## ฯ.१.१० परिणामबोधक क्रियाविशेषण उपवाक्य

मुख्य उपवाक्यको परिणाम वा प्रतिफल जनाउने आश्रित उपवाक्यलाई परिणामबोधक क्रियाविशेषण उपवाक्य भनिन्छ। यस्तो वाक्यमा मुख्य उपवाक्यको क्रियाको परिणामलाई आश्रित उपवाक्यले जनाएको हुन्छ।
जस्तै: रामको निधन भयो जसले गर्दा उसको श्रीमतीको विचल्ली भयो ।
उदाहरणमा आएको श्रीमतीको विचल्ली हुनु रामको निधनको परिणाम हो भन्ने कुरा आश्रित उपवाक्यले जनाएको छ।

## ५.१.११ प्रयोजनबोधक क्रियाविशेषण उपवाक्य

मुख्य उपवाक्यको प्रयोजन, उद्देश्य आदि जनाउने आश्रित उपवाक्यलाई प्रयोजनबोधक क्रियाविशेषण उपवाक्य भनिन्छ। यहाँ मुख्य उपवाक्यको प्रयोजन आश्रित उपवाक्यले खुलाएको हुन्छ। जस्तै: आमाको इच्छा पुज्याउँछु भनेर मदन विदेश गयो ।

यस वाक्यमा मदन विदेश गयो भन्ने मुख्य उपवाक्यको प्रयोजन आमाको इच्छा पुन्याउँछु भनेर भन्ने आश्रित उपवाक्यले जनाएको छ। अतः उदाहरण प्रयोजनबोधक क्रियाविशेषण उपवाक्यको हो।

## प.१.१२ परिस्थितिबोधक क्रियाविशेषण उपवाक्य

मुख्य उपवाक्यमा व्यक्त भएको कुरा परिस्थिति जनाउने आश्रित उपवाक्यलाई परिस्थितिबोधक

क्रियाविशेषण उपवाक्य भनिन्छ र यसमा आश्रित उपवाक्यबाट मुख्य उपवाक्यको परिस्थिति जनाइन्छ। जस्तै : पानी पर्दै थियो, उनीहरू हिँडे।

यस उदाहरणमा आश्रित उपवाक्यले मुख्य उपवाक्यको परिस्थिति जनाएको छ। यहाँ मुख्य उपवाक्यमा आश्रित उपवाक्यलाई जोड्न कुनै संयोजनक नआए पनि आश्रित उपवाक्यले मुख्य उपवाक्यको परिस्थिति जनाएको छ।

## ५.१.१३ रीतिबोधक क्रियाविशेषण उपवाक्य

मुख्य उपवाक्यमा भएको क्रियाको रीति बुभाउने आश्रित उपवाक्यलाई रीतिबोधक क्रियाविशेषण उपवाक्य भनिन्छ। यसमा मुख्य उपवाक्यको क्रिया घट्नुको रीति वा ढङ्गलाई आश्रित उपवाक्यले जनाएको हुन्छ।
जस्तैः रमेश यसरी लड्यो कि एकछिन उठ्नै सकेन।
उदाहरणमा मुख्य उपवाक्य रमेश उठ्न नसक्तुको रीतिलाई आश्रित उपवाक्य रमेश यसरी लड्यो कि ले जनाएको छ। यसर्थ उदाहरण रीतिबोधक क्रियाविशेषण उपवाक्यको हो।

## ц.१.१४ तात्कालिक प्रतिफलबोधक क्रियाविशेषण उपवाक्य

मुख्य उपवाक्य र आश्रित उपवाक्यका कार्य एकैपटक भए जस्तो देखिए पनि तिनका बिच कारण कार्यको अनुक्रम देखिए तात्कालिक प्रतिफलबोधक क्रियाविशेषण उपवाक्य हुन्छ। जस्तैः पानी पन्यो कि बाटो हिलो हुन्छ

उदाहरणमा पानी पर्नु र बाटो हिलो हुनु कार्य एकैपटक घटेको देखिए पनि पानी परेकाले बाटो हिलो भएको भन्ने कुरा कारण कार्यको अनुक्रममा आएकाले उदाहरण तात्कालिक प्रतिफलबोधक क्रियाविशेषण उपवाक्यको हो।

## ६. निष्कर्ष

क्रियाको विशेषता तथा परिवेश जनाउने शब्दलाई क्रियाविशेषण भनिन्छ। यो वाक्यको ऐच्छिक घटक हो। क्रियाविशेषणले क्रियाको स्थान, समय आदिलाई बुकाउँछ भने उपवाक्य भनेको पदावलीभन्दा माथिल्लो र वाक्यभन्दा तल्लो तथा वाक्यकै तहको व्याकरणिक एकाइ हो। उपवाक्यद्वारा वाक्यको निर्माण हुने भएकाले यसलाई वाक्यको अनिवार्य घटक मानिन्छ। उपवाक्यलाई क्रिया तथा स्वतन्त्रताका आधारमा विभिन्न भागमा वर्गीकरण गरिन्छ।

उपवाक्यको दुई भेद अन्तर्गत स्वतन्त्रताका आधारमा गरिने विभाजनको मुख्य तथा आश्रित उपवाक्यमध्ये पर्ने क्रियाविशेषण उपवाक्य क्रियाविशेषणको घटकका रूपमा आउने र वाक्यमा क्रियाविशेषणले गर्ने कार्य गर्दछ। यसले मुख्य उपवाक्यको विशेषता, परिवेश आदि बुभाउँछ। क्रियाविशेषण उपवाक्य सार्वनामिक सम्बन्धवाचक शब्दको उपयोग भई बन्ने र अन्य रूपमा बन्ने गरी मुख्य दुई प्रकारका देखिन्छन् । सार्वनामिक सम्बन्धवाचक संयोजकको उपयोग भई क्रियाविशेषण उपवाक्य स्थानबोधक,

दिशाबोधक, कालबोधक, परिमाण/मात्राबोधक, रीतिबोधक र आवृत्तिबोधक गरी छ प्रकारको हुन्छ भने सार्वनामिक सम्बन्बवाचक शब्दको उपयोग नभई बन्न क्रियाविशेषण उपवाक्य सर्तबोधक, विपरीतबोधक, कारणवोधक, परिणामबोधक, प्रयोजनबोधक, परिस्थितिबोधक, रीतिबोधक र तात्क्रालिक प्रतिफलबोधक गरी आठ प्रकारका छन्।

## सन्दर्भसामग्री

अधिकारी, हेमाइ्गराज समसामयिक नेपाली व्याकरण (विद्यार्थी पुस्तक भण्डार, काठमाडौं : २०७१)
गौतम, देवीप्रसाद र चौलागाईं, प्रेमप्रसाद भाषाविज्ञान (पाठ्यसामग्री पसल, काठमाडौं, दो. स. २०७०) ढकाल, शान्तिप्रसाद सामान्य र प्रायोगिक भाषाविज्ञान (शुभकामना प्रकाशन, काठमाडौं, ते. सं. २०६६) यादव, योगेन्द्रप्राद र रेग्मी भीमनारायण भाषाविज्ञान (न्यु हिरा बुक्स इन्टर्राइजेज, कीर्तिपुर काठमाडौं, दो. सं. २०थ९)

# वैदिक साहित्यमा नारीको स्थान 

- कृष्णमणि पहारी सहायक प्राध्यापक


## लेखसार

वर्तमानको आधुनिक नारीवादी, सुधारवादी साहित्यमा देखिएका नारीका हक, अधिकार सम्मानसम्बन्धी जति धारणाहरू छन्, ती भन्दा बढी व्यावहारिक, उदारवादी, समाजमुखी धारणाले ओतप्रोत धारणाहरू वैदिक कालिका साहित्यमा पनि थिए। नारीवादी वैदिक साहित्यको गहन अध्ययनबिना नै पूर्वीय दर्शनमा आधारित वैदिक साहित्यलाई नारीप्रति उदार हुन नसकेको गलत तर्क गरेर अपव्याख्या गरिनु उपयुक्त होइन। वैदिक साहित्यले नारीलाई उच्चतम सम्मान दिएर नारीसमानतातर्फ बढी व्यवहारमुखी हुनुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ।

प्रमुख शब्दावली : वाङ्मय, वेद, दर्शन, सूक्त, उषा, सभ्यता, नारीवाद, मन्त्र, स्वयंवर, मन्त्रीद्रष्ट्र ॠषिका, सहकार्य, समाजसापेक्ष, लैड्गिक, सम्बन्ध विच्छेद, ब्रह्मवादिनी, सहधर्मिणी

## १. विषयप्रवेश

वैदिक वाङ्मय विश्वकै प्राचीन तथा अति समृद्ध ज्ञानराशि हो। ज्ञान-विज्ञान, कला, कौशल, धर्म, इतिहास, दर्शन, संस्कृति, राजनीति, साहित्य, व्यवहारनीति आदि समस्त मानवोचित ज्ञानभण्डार वैदिक साहित्यको खोज, अन्वेषण र सत्यापन गर्ने काम अद्यापि भइरहेको छ। यही वैदिक वाङ्मयका आधारमा लौकिक संस्कृत भाषामा अनगन्ती साहित्यहरू लेखिएका छन्। त्यसमा पनि नारीका गुण, सौन्दर्य र विशिष्ट क्षमतालाई मानेर प्रशस्त मात्रामा वैदिक सूक्तहरू, काव्य, महाकाव्य, पुराण, साहित्य आदि रचिएका छन् । वैदिक आर्य सभ्यतामा पनि नारीप्रधान शासनव्यवस्था रहेको कुरा छिटपुटरूपमा वेदमा चर्चा भएको पाइन्छ (त्रिवेदी, २०४३:१०२)। यसरी सिंगो वैदिक वाड्मयलाई अधिकांशरूपमा साहित्यिक विषयवस्तु प्रदान गरेको नारीकेन्द्री साहित्यले नारीको स्थान कसरी निर्धारण गरेको छ भन्ने विषयमा यो लेख केन्द्रित छ।

## २. समस्या कथन र उद्देश्य

वैदिक वाङ्मयको एउटा महत्वपूर्ण पाटो मानिएको नारी साहित्यलाई वेदहरूमा कसरी उल्लेख गरिएको छ भन्ने अध्ययन गर्नु नै यस लेखको मुख्य समस्या हो। आधुनिक साहित्यमा जुन किसिमले नारीकेन्द्री साहित्यले स्थान पाएको छ, त्यस्तै स्थान र महत्व विश्वकै प्राचीन साहित्य वैदिक साहित्यमा दिइएको छ कि छैन भनी सामानय दिग्दर्शन गराउनु लेखको उद्देश्य रहेको छ। सबै वेदहरूमा नारीका गुण, शील, स्वभावको के कति चर्चा गरिएको छ, उनीहरूलाई तात्कालिक समाजले कस्तो स्थान वा

सामाजिक मूल्य मान्यता प्रदान गरेको थियो भन्ने जस्ता प्रश्नहरूको जिज्ञासा समाधान गर्नु पनि यस लेखको उद्देश्यभित्र पर्दछ।

## ३. सैद्धान्तिक ढाँचा र सामग्री सङ्कलन

प्रस्तुत लेखका निम्ति सामग्री सङ्कलन गर्ने कममा पुस्तकालयीय पद्धतिलाई मूल आधार बनाइएको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालीय गुगल-खोज तथा विभिन्न लेखहरूको अभिमतलाई आधार बनाई परिचयात्मक र वर्णनात्मक विधिको अवलम्बन गरिएको छ।

## ४. वर्तमानको नारी साहित्य र वैदिक साहित्य

मानव सभ्यताको विकाससंगै नारी र पुरुषको सहयात्रालाई नियाल्ने हो भने नारीहरूको जीवनचर्यामा निकै उतारचढाव आएको देखिन्छ। वैदिककालिक नारीहरू जति धैरै अधिकारसम्पन्न रहे तापनि समाजमा कालकमिक परिवर्तन हुँदै जाँदा पुरुष सक्रिय हुँदै गयो । शारीरिक सामर्थ्य, कार्यकौशल, व्यावहारिक दक्षता, शूरता आदिका कारण पुरुष अभ बढी सक्रिय हुँदै र नारीहरूलाई पछि पार्दे जाँदा पुरुषवादी प्रवृत्ति हाबी भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। हुँदाहुँदै महत्वपूर्ण निर्णायक कामहरू सम्पन्न गर्ने भूमिकामा महिलाहरूलाई बेवास्ता गर्दै पुरुष/पितृसत्तावादी सोचको विकास हुँदै जानु र नारीहरूको धीरता, सहिष्णुता, स्नेही व्यवहार, पुरुषप्रतिको आदरभाव जस्ता उदात्त व्यवहारहरू माथि टेकेर पुरुषवर्ग मान्रै अधि बढ्नुले नारीपुरुषबीचको समता र सहयात्रामा भिन्नताको दूरी बढ़दै गएको हो । शताब्दियौंसम्मको यात्रासँगै उत्तरवैदिक कालमा आएर नारीलाई पछि पार्दे अपमानित गर्न थालियो। धैरैजसो नारी स्वतन्त्रता, हक र अधिकारहरूको पनि कटौती हुन पुग्यो (मिश्रा, गुगलखोज)। हुँदाहुँदै नारीप्रति चरम शोषण र हक अधिकारको कटौती गर्ने दुस्साहस स्वरूप सतीप्रता र घुम्टोप्रथा जस्ता अमानवीय गतिविधिले समेत विभिन समाजमा नराम्ररी जरो गाडेको देखिन्छ। नारी उत्पीडनप्रतिको यही कुप्रथालाई अन्त गर्न संसारमा समयसमयमा विभिन्न किसिमका नारीमुक्ति आन्दोलनहरू भएका देखिन्छन्। बालविवाह, बहुविवाह, दाइजोप्रथा, सतीप्रथा, तलाक, घरेलु हिंसा, यौनशोषण, बलात्कार, सम्पदाधिकारको वन्चना, शिक्षादीक्षाको अधिकार कटौती, गौण सामाजिक भूमिका आदि तमाम विकृति र विसंगतिको विरोधस्वरूप संसारमा नारीवादी आन्दोलन, अत्याचारको विरोध, नारीवादी लेखन, नारीविद्रोह, आदिले रक्तपातको अवस्था सृजना गरेका छन् (शर्मा, २०७२:३७१)।

नारीवादी साहित्यको विकासका निम्ति नारीमुक्ति आन्दोलनले समेत गहिरो प्रभाव पारेको पाइन्छ । विशेषगरी अमेरिकी, फ्रान्सेली र बेलायती भूमिबाट नारीवादी साहित्यले विकसित हुने मौका प्राप्त गरेसंगै यस क्षेत्रमा धेरै नारीवादी लेखकहरूले कमल चलाएका छन्। मूलतः 9 亏 औं शताब्दीको अन्ततिरबाट (शर्मा, २०७२:३७२) नारीसमर्थक साहित्य लेखिन थालेपछि बीसौं शताब्दीको उत्तरार्धसम्म आइपुगदा यसले निकै सशक्तता धारणा गर्न सफल भएको देखिन्छ। नारीहरू हरेक क्रियाकलाप, गतिविधि, क्षमता, बौद्धिक कार्य सम्पादन जस्ता कुनै पनि क्षेत्रमा पुरुषसरह नै सक्षम हुन्छन् भन्ने मान्यताले अहिलेको उत्तर आधुनिकतावादी चिन्तनमा व्यापकता पाएको छ -शर्मा २०७३:३७३)। नारीका सामूहिक पीडा र व्यथा

बुफ्र्त प्रायशः नारीस्रष्पाहरू नै सफल हुन्छन्। हुनत पुरुष लेखकले पनि नारीमुक्तिका बारेमा सशक्त र गहन अनुभूतिहरू दिई जनमानसलाई परिवर्तनकारी दिशातर्फ मोड्न सक्ঞन्, तापनि प्रसव वेदनालाई प्रसूता नारीले नै बढी आत्मसात् गर्न सफल भएजस्तै नारी समस्याहरूको मर्मोद्घाटन गर्न नारी हस्ताक्षरहरू नै बढी सफल बनेका देखिन्छन् । नारीवादी स्रष्टा उत्फ, साइमन डु बुभा, म्यारी एल्मन, केट मिलेट, सुसार गुबार जस्ता सशक्त प्रतिभाहरूले नारीसचेनामूलक साहित्य लेखनमा ठूलै चर्चा पाएका छन् शशर्मा २०७:३७२)। हुँदाहुददे नारी सृजनाको प्रकाशनकै लागि भनेर स्थापना गरिएका प्रकाशन गृह र संस्थाहरू अद्यावधि सक्रिय छन् ।

यो त भयो आधुनिक नारीवादी लेखनको विषयगत चर्चा तर प्रान्चीन वैदिककालको वेदसाहित्यलाई हेने हो भने नारीपक्षपोषणका सम्बन्धमा आधुनिक नारीवादी विचारका तुलनामा अभै केही कदम अगाडि रहेको पाइन्छ। भौतिक तथा चेतनाको विकासगत समृद्धिले धनी मानिएका वर्तमान नारीवादी चेतनालाई तात्कालिक वैदिक सभ्यतासँग दाँज्नुमा कैयौं पक्षहरूलाई विचार गर्नुपने नै हुन्छ। आधुनिक यान्तिक सभ्यता र संस्कृति तात्क्लिक युगमा धिएन र पनि वेदमा चर्चा गरिएको दिनचर्या र आर्ष जीवनशैलीलाई विचार गदा उत्क सभ्यता वर्तमानको सभ्यताभन्दा बही स्वस्थ, मर्यांदित र समाजसापेक्ष देखिन्छ। आध्थुनिक युगको नारी उन्मुक्ति, स्वतन्त्रता र हक अधिकारको प्रत्यायोजन शैली कतिपय सन्दर्भमा उच्छहड्खल, अमर्यादित र पुरुविरोध्धी पनि देखिन्ध। हुँदाहुँदै एउटा पक्षलाई मात्र प्रदान गरिएको अधिकार चुलिएर बिटसमेत नाघ्नुले अर्को वर्गका लागि हानि पुच्याएको पनि हुन सक्छ। नारी अतिवादिताको तमकले गदां नारी वर्गका जीवनयात्रा पुरुषको कुनै पनि प्रकारको सहकार्य र सहयोग विना नै चल्ळ भने दुराग्रही टेक लिनु निश्चय नै एउटा विकृति हचो। पुरुष वर्गप्रति पोखिएको आक्रोशको ज्वाला हो। यसरी कदापि लैड्तीक समानता र उभयात्मक स्वतन्तताको स्वच्छ यात्रा अगाडि बढ़न सद्दैन। वैदिक कालमा भने यस्ता कुनै पनि प्रकारका विभेदमूलक चरम अधिकारवादी धारणाहरू रहेका पाइदैदनन् । बरु नारीले पुरुषको सम्मान गदैै आफ्ना पतिको दीर्घायुको कामना गरेको उत्लेख छ (पा.गृ.१|ा९)। नारीस्वतन्त्रताका नाममा नारी छाडातन्त्र धिएन। आफ्नो विवाहलायक उमेर भएपछछ अर्थात् पूर्णौयौवना भएपछि स्वयंवर गर्ने स्वतन्तता अहिले मात्र नभएर तात्कालिक युगमा पनि थियो। एकपत्नीव्रत र पतित्रता धर्मिनिवाह गरिन्य्यो -मिश्र:, २०३३:१६)। उक्त प्रथा कालान्तरमा आएर पौराणिक युगसम्म आइपुद्दा विकृत बन्न पुगेको देखिन्ध। एकल महिला सधैं एकल रहनुपर्ने तर पुरुषले बहुविवाह गर्न पाउने जस्तो एकाधिकारवादी पुरुषप्षथान व्यवस्था रहेको कुरा पुराण साहित्यको अध्ययनबाट अवगत हुन्छ। त्यतिवेला चुल्ठो विनाको केश फिंजाउने र कपाल काट्ने काम विवाहिता नारीले (वर्तमानमा जस्तो) गर्दैनथे (मिश्र, २०४३:१०७)। पाश्चात्य मुलुकमा जस्तो बिहान वैवाहिक सून्रमा बाँधिने र बेलुका सम्बन्ध विच्छेद्र हुनेजस्तो बेहद छाडा स्वतन्वता धिएन बरु सात जन्मसम्मको सहयात्रा हुने कामना गरिन्य्यो। पतिका साथमा वृद्धावस्थासम्म सम्बन्धविच्छेद नगरी सहयात्रा गरिने कामना अभिव्यक्त भएको पाइन्छ (ऋग् १०ाद乡|३६)।

## ४. वेदमा नारीको वर्णन

आर्य जातिहरूको ज्ञानको सम्पूर्ण निधि तथा वैदिक साहित्यको मूल आधार मानिएका झग, यजु, साम र अथर्ववेद लगायत कतिय ब्राह्मण ग्रत्यहरूमा समेत नारीको उच्च महत्ता राबेर उनीहरूको

गुण, क्षमता शील र सौन्दर्यको चर्चा भएको पाइन्छ। यथार्थमा नढाँटीकन भन्ने हो भने नारीलाई जुन महत्व दिएर वैदिक साहित्य रचिएका छन्, त्यति बैरै महत्व संसारका कुनै पनि ग्रन्थमा छैन। वर्तमानको परिप्रेक्ष्यलाई हेरेर मात्रै हुँदैन, त्यतिबेलाको वैदिक सभ्यतामा नारीलाई त्यति धैरै उच्च आदर्श पात्र मान्ने कुरालाई तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने अहिले साहित्यमा जतिसुकै नारीवादी नारा घन्काइए पनि तत्तुल्य हुनै सक्दैन । आर्यहरूको पुरुष सत्तात्मक अतिवादी प्रवृत्तिले नारीलाई घृणा गरेको, निकृष्ट ठहराएको, पछि पारेको वा हरेक अधिकारबाट वज्चित गरेको जस्तो लान्छना र दोषारोपहरू अल्पज्ञता वा मूढताका प्रत्यक्ष द्योतक हुन् । धर्मशास्त्र, मनुस्मृति र पुराण साहित्यले नारीलाई अपमान गरेको भनेर अपव्याखया गर्ने तथाकथित आधुनिक नारीवादी विद्वान् र सतही अध्येताहरूलाई वैदिक वाड्मयका ज्ञानीहरूले गहन अध्ययन गरेर मात्रै कलम चलाउन चुनौती दिएका छन्। वेदमा सर्वत्र छरिएर रहेका नारी अस्तित्ववादी चिन्तन र दर्शनका विषयहरूलाई यहाँ सामान्य दिग्रर्शन गराइन्छ।

## ४. $१$ ॠग्वेदमा नारीवर्णन र महिमागान

ॠग्वेदको दशम मण्डलको १४ औं सूक्तमा शची देवीको गौरव वर्णन गर्दै उनले आफू मूर्थ्यन्य, विजयिनी, ज्ञानमा अग्रगण, प्रतीक र शिरका रूपमा रहेको वीराङ्गनासुलभ उद्गार व्यक्त गराइएको छ (१४-१५९-२)। त्यस्तै वैदिक कालमा नारीहरू पनि पुरुषभन्दा कुनै पनि प्रकारले कमजोर नरहेको, पुरुषसँगै युद्धभूमिमा गएर शत्रुसँग लड्न सक्ने वीराङ्गनाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। पत्नी गृहलक्ष्मी, सौभाग्य तथा सुलक्षणकी प्रतीक हुन् (ऋग् १०।६६199), पतिलाई उत्तम लोक प्राप्त गराउने प्रमुख कारण नै नारी हुन्। त्यसैले पुरुषले उनको स्मरण बारम्बार गर्दछन् (乡|२|१-१०), सासू, ससुरा र पतिका साथमा आफ्नो घरमा रहँदा तिमी साम्राजी (ठूली रानी) बन (१०にप।४६)। त्यस्तै सूर्या, शची इला, सरस्वती, लक्ष्मी, उषा, दीप्तिमती, सिनीवाली आदि असड्ख्य देवीशक्तिका रूपमा वर्णन गरिएको छ। जसरी छोराले बाबुको अंशको उत्तराधिकारित्व प्राप्त गर्दछ, त्यसरी नै छोरीले पनि समान अधिकार प्राप्त गर्दछन् (३३१19) भनी वर्तमानको छोरीलाई सम्पत्तिको हकाधिकारको व्यवस्थाभन्दा अभ बढी उपयुक्त व्यावहारिक, समान भावात्मक, समाजविज्ञानसम्पन्न थियो भन्ने आधार भेटिन्छ।

नारीहरूलाई गुरुकुलमा पढ़ने पढाउने अधिकार रहेको कुरा वैदिक कालिक इतिहासबाट बोध हुन्छ। विद्याकी देवी सरस्वती नारीशक्तिकै देवीरूप हुन् । उनैको कृपाबाट समग्र बौद्धिक विकास हुने मान्यता वैदिक सभ्यतादेखि नै रहँदद आएको छ। विदुषी गार्गी र मैन्रेयी जस्ता नारीहरूले गुरुकुलमा अध्यापन समेत गर्दथे। मन्त्रष्रष्ट्री ॠषिकाहरू पनि ॠषि महर्षिहरू जस्तै थिए। यसै कममा ऋषिका मृदुगलानीको कथा वर्णित छ (ऋग्१०।१०२)। त्यस्तै अध्यात्म साधना र तपस्यामा संलग्न ब्रह्मवादिनी घोषा (१०३९-४०) सर्वपूज्या थिइन् भन्ने उल्लेख पाइन्छ। ऋषिपत्नी लोपामुद्राले अरू महिर्षहरूले जस्तै मन्त्रहरू/सूक्तहरू पाएकी थिइन् । ध्यान गर्दागर्दै प्राप्त हुने त्यस्ता सूक्त र मन्त्रहरू शक्तिशाली हुन्थे भनी बताइएको छ। त्यस्तै सुशीला, बहुश्रुता, यशोमती, अपाला, घोषा, सावित्री, दाक्षायणी आदि ॠषिकाहरू विदुषी, तपस्विनी र साधिकाका रूपमा सर्वमान्य थिए (त्रिवेदी, २०४३:१०४) भन्ने उल्लेखबाट ऋग्वेदमा नारीको उच्च कदर गर्दै सूक्त साहित्य लेखिएको पाइन्छ।

## ४.२ यजुर्वेदमा नारी <br> विशेष गरी यज्ञ यागादि शुभ कर्महरूमा नारीशक्ति/सपत्नीक भएर कर्म गर्नुपर्दछ। अन्यथा उक्त शुभकर्म अपूर्ण नै रहन्छ। त्यसैले नारी धर्मपत्नी पनि हुन् भनी उच्च सम्मान नारीप्रति व्यक्त गरिएको छ। त्यस्तै स्त्रीलाई महत्वपूर्ण छलफल र सभामा सहभागी बनाउनू, बलिया शत्रुहरूसँग विजय प्राप्ति गर्न स्त्रीलाई समेत युद्धमा जान प्रोत्साहित गर्नु (यजु. १७:४४) भनी उल्लेख यजुर्वेदमा गरिएको छ।

## ५.३ अथर्ववेदमा नारी

अथर्वेद पनि नारीहरूके उच्च कदर गदैं विविध मन्त्र र सूक्तहरू समावेश गरिएको महत्वपूर्ण ग्रत्य हो । यस ग्रन्थमा नारीप्रति सद्भाव व्यक्त गरएिका मन्नहरू पाइन्बहन । मातापिताले आफ्नी छोरीलाई विद्या र ज्ञानको उपहार (दाइजो) दिएर सम्पन्न गराएर मान्रै कन्याको विवाह गरिदिन् (अथर्व, १४:१:६) भन्ने मन्त्रवाट वर्तमानको दाइजोप्रथाले धिलोधिलो पारिएको विकृत र विद्र्प समाजको भन्दा कैयौं गुणा सुन्दर सामाजिक व्यवस्था वैदिक कालमा रहेको कुरा छर्लड्ग हुन्छ। त्यस्तै पुरुषहरू भन्दा नारीहरू अभ बेरै सुशिक्षित र गुणसम्पन्न भएको कुरा पत्नी वा बुहारीलाई तिमीले आफ्नो विद्वत्ताको बलमा हामीलाई ज्ञानको उपदेश गर भन्ने भावयुक्त मन्त्र (१४:१:२०) बाट बोध हुन्छ। त्यस्तै नारीलाई ऐशवर्य र समृद्धि दिन सक्ने, वैदिक ज्ञानको प्रयोक्तृ पवित्र शुद्ध र यज्ञसमान पूजनीया (११:१:१७), पुरुषले आफ्नो सौभाग्यका निम्ति उनको हात समातेको (१४:१:२०), क्याहरू ब्रह्मचर्यमा रही विदुपी र युवती भएपछ्छि विवाह गर्न समर्थ (99:४:१५) जस्ता विविध समाजसापेक्ष नारीवादी व्यवहार वर्णनले यस ग्रन्थका मन्नहरू नारीसमानता र स्वतन्बताको संरक्षणका लागि प्रेरणाप्रद रहेको कुरा प्रमाणित हुन्छ।

## భ.४ सामवेदमा नारी

सामवेद विशेष गरी गेयात्मक साहित्यग्रन्थ भएकाले नारीप्रेरणा प्राप्ति र उच्च सम्मानख्वरूप भनेर कुनै सिड्गो अध्याय नरचिएको भए पनि विविध स्थान र प्रसङ्गहरूमा नारीप्रति सम्मानभाव भने व्यक्त भएको पाइन्छ।

## ६. वैदिक साहित्यमा नारी अधिकारको चर्चा

वेदसाहित्यमा नारीहरूलाई लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, शक्ति आदि गहन सार्थक संज्ञा दिएर सम्मान गरिएको छ। पालनाशक्ति र धनीका देवी लक्ष्मी, शक्तिस्वरुपिणी दुर्गा, विद्याकी देवी सरस्वती, देवमाता अदिति, देवता र पितृकी अधिष्ठारी स्वाहा र स्खथादेवी, अन्नकी अधिष्ठान्री देवी अन्नपूर्णा, वेदगर्भा, ब्राह्मी, माहेश्वरी, वैष्णवी आदि विविध शक्तिका रूपमा पूजा गदैं नारीसम्मान प्रकट गरिएको छ (त्विवेदी, २०प३:१०२)। यसैगरी विभिन्न अधिकार र ओहदामा रहको नारीशक्तिहरू उषा, इन्द्राणी, सुतभा, असु, शद्धा, सीता, पुरन्त्वि, सविता, अर्यमा लगायतका नारीशक्तिहरूको सद्गुणको व्याख्या, प्रार्थना आदि चर्चाले

बैदिक साहित्य भरिएको छ।
आर्यंजतिमा नारीलाई आर्या नामले सम्बोधन गर्नुका साथै विविध अधिकारबाट सम्पन्न तुल्याइउको छ। वैदिक कालका नारीहरू यज्ञोपवीत (जनै) धारणा गरेर वेदाध्ययन गदर्थे (न्विवेदी:२०४३:१०४)। ब्रत्मवादिनीहरू वेदाध्ययन पनि गर्दे। पछि गएर नारीहरू आचरणमा रहन नसक्तुको कारणले उक्त व्यवस्था हट्दै गएको पाइन्छ। उनीहरूलाई छुट्टै विशेष किसिमको भवनभित्र राखेर सम्मान गरिन्च्यो। उनीहरूलाई सहधर्मिणीको सम्मान प्राप्त धियो। यज़्रयागादि कर्म पूर्ण गराउने शक्ति नारीमा रहेकाले पूजाआजामा नारीको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्यों। उनीहरू २Ц वर्षसम्म ब्रत्मचर्यमा रहेपश्चात् वैवाहिक जीवनमा आबद्ध हुन्ये । सभा, सम्मेलन, युद, कला, कौशलनिर्माण आदि क्षेत्रमा पुरुषकै साहचर्यमा उनीहरूको उपस्थिति रहन्य्यो। पुरुषलाई उत्तम गति प्रदान गर्ने, जीवनको अपूर्णतालाई पूर्णता दिने शक्तिका रूपमा नारीलाई सम्मान गरेर वैदिक साहित्यले नारीप्रति न्याय गरेको छ। जीवनयात्रा तथा सामाजिक संरचनाका कुनै पति पक्षमा नारीलाई पन्छ्डाएको वा पर सारेको उल्लेख बैदिक साहित्यमा पाइँदैन। अत: बैदिक साहित्य नारीवादी विचार तथा अधिकार प्रदान गरिएको समभावलाई आत्मसात् गर्ने उत्कृष्ट एवम् सर्वप्राच्चीन साहित्यका रूपमा मूल्याड्कत भएको पाइन्ध।

## ७. वैदिक साहित्यमा नारीशक्तिको उच्च स्थान

नारी सृष्टिको रूप हो। सृजनात्मक केन्द्रीय शक्ति पनि नारी नै हुन्। विश्व ब्रत्माण्डका रचयिता, मूलकारण ईश्वर (पुरुष) हुन् भने सृजनात्मिका शक्ति, माया (प्रकृति) हुन् । माया अर्थात् नारीशक्तिकी प्रतीक प्रकृतिलाई साथमा लिएर ईश्वरले यस ब्रह्माण्डको रचना गरेका हुन् भन्ने बैदिक दर्शनमा आधारित सृष्टिर्णन्नले पनि यही विषयलाई आधार बनाएको छ। विश्वको आदिम ग्रन्य मानिएको ॠग्वेदलगायत अन्य वेद र आरण्यक ग्रन्यहरूमा पनि नारीहरूको विद्वत्ता, तपोंनिष्ठा, ज्ञान, गुणवत्ता र शीलताको चर्चा परिचर्चा भएको पाइन्छ। पुराण साहित्यका केही प्रसङ्गहरूलाई छोडेर अन्य पक्षलाई समग्रतामा हेन्ने हो भने नारीप्रति बैदिक साहित्य खुलेर प्रशंसा गर्न अग्रसर भएको देखिन्ध। कतिपय सन्दर्भमा तात्कालिक समाज संरचना, न्यायप्रणाली, व्यवहार आदिका एकपक्षीय कुराहरूलाई लिएर वर्तमानको परिर्रेक्ष्यमा संस्कृत साहित्य नारीप्रति अनुदार देखियो भन्नु केवल पूर्वाग्रही धारणा मात्र सक्रिय भएको मान्न सकिन्छ। सानो कुराले त्यति बृहत्तर उदारताको पाटोलाई ओफेलमा पार्न कति उपयुक्त वा अनुपयुक्त छ, त्यो पुनर्व्याख्याको विषय अवश्य नै बन्दछ। यथातथ्य यही नै हो भनेर आत्मसात् गरेको खण्डमा वैदिक साहित्य नारीप्रति निकै उदारवादी र नारीहक, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षमा उभिएको देखिन्छ। वैदिक कालिक नारीहरूलाई उपनयन संस्कार गरेर वेदाध्ययन गर्ने र गराउने अधिकार रहेको, बालविवाह्रथाको विरोध गर्दे पूर्ण वयस्क भएपछ्छि कन्याले स्वयंवर गर्न पाउने अधिकार, पैतृक सम्पत्तिको अधिकार, मातृसत्तात्मक समाज व्यवस्था, युद्ध, सभा, सम्मेलन आदिमा नारी सहभागिता, मन्त्र्द्ट्ट्री च्हषिकाहरूप्रतिको उच्च सम्मानजस्ता विविध पक्षलाई वैदिक साहित्यले समेटेर नारीलाई उच्च समान/स्थान दिएको छ। जनकपुरका राजा विदेहका गुरु याज्ववल्क्यसँग विदुषी गार्गीले निकै तर्कपूर्ण प्रश्न सोधेपछि याज्ञवल्ल्यले त्यति धैरै विद्वाप्तपूर्ण प्रश्न नसोधन आग्रह गरेको प्रसङ्गबाट नारीहरूले सुशिक्षित हुने पूर्णाधिकार प्राप्त गरेको कुरा समेत वैदिक साहित्यमा

उल्लेख भएको छ। त्यस्तै विदुषी मदालसाले आफ्नो पुत्रलाई असल र ज्ञानी तुल्याउन सानैदेखि संस्कार बसाल्न खोजिएको जस्ता प्रसड्गहरू वेदमा मात्र नभएर उपनिषद् र ब्राहमणग्रन्थहरूमा समेत समावेश गरिएका छन् । पूर्वीय दर्शनले देखाएको नारीसम्मानको पाटो बरु वर्तमानतिर आउँदै गर्दा बिचमा देखिएका गडबडीले नारीहक, अधिकारमा कटौती हुँदै आएको अनुमान गर्न सकिन्छ।

## ७. उपसंहार

प्राचीन सभ्यताको केन्द्रबिन्दु वैदिक साहित्यमा नारीशक्तिलाई दैवीशक्तिका रूपमा सम्मान गरिएको छ। नारीकै अति सम्मानित रूप महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती आदि भनेर जुन रूपमा कन्या हुँदाको अवस्थादेखि नै नारीको पूजा, सम्मान गर्ने उनीहरूलाई शिक्षादीक्षा दिनुका साथै अध्यापन आदिका क्षेत्रमा समेत सहभागी गराइएको कुरा वैदिक साहित्यमा चर्चित छ। कुनै बेला मातृसत्तात्मक जीवनपद्धति रहेको अवस्थासम्म ल्याइपुय्याएर नारीलाई उच्च सम्मान प्रदान गरेको वैदिक साहित्यमा, उल्लिखित प्रसङ्गहरूलाई वर्तमानमा समेत सुधारात्मक तरिकाले अपनाउन सके ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:' भन्ने समाज परिवर्तनमुखी नारा व्यवहारमा पनि लागु हुने थियो ।

## सन्दर्भसामग्री

दाहाल, लोकमणि, (२०६Б), संस्कृत-साहित्येतिहास: (च.सं.) वाराणसी: चौखम्बा अकादमी पोद्दार, हनुमान्प्राद (सम्पा.) (२०४३), नारी अङ्क, गोरखपुर : गीताप्रेस ।
अथर्ववेदसंहिता, दिल्ली : नाग प्रकाशन, सन् १९९७
ऋग्वेदसंहिता, वाराणसी : चौखम्बा विद्याभवन, सन् १९९१
शुक्लयजुर्वेदसंहिता, वाराणसी : मोतीलाल वनारसीदास, सन् १९७६
सामवेदसंहिता, दिल्ली: नाग प्रकाशन, सन् १९९२
शर्मा, मोहनराज र लुइटेल, खगेन्द्रप्रसाद, २०७२, पूर्वीय र पाशचात्य साहित्य सिद्धान्त (चौ.सं.), काठमाडौं : विद्यार्थी पुस्तक भण्डार ।

