बली-अह्व तेलोक्य बीर विक्रमका महारानीहुरु र रणोदिपिपङ्कि को तीर्थयात्रा

— नाममणि नेपाल

बि. सं. १६३४ को हिज्रसा बली-अह्व तेलोक्य बीर विक्रम शाहको सागरण भाषाले अक्षमातू रूपमा भयो। मृत्युको समय उनी रङ्गबक्सा ३० वर्षका ज्वाला भिदिए। बि. ५ पुर्वद निस्हानमा भिदिए। बुध रात्रि राजेन्द्र पनि बाँचिइन्ने भिदिए, तर उनी १६०४ देखि नवम्बरमा राखिएका भिदिए। बली-अह्वको जन्म तिनभन्दा छोरीहुनु हिदिए गरिएका भिदिए। नितम्भ मालिका राजापिलिबाट जनेका युवराज पृथ्वी बीर विक्रम पनि २ वर्षका साना बालक भिदिए।

बली-अह्व तेलोक्य बीर विक्रमकी महलकांकनी भिदिए। अपना बाणु-बाजेने गुम्भको राजसम्राट को राधावंशको भाषाका भिदिए। तिनीहरु रङ्गबक्सा उमेश्वरी बिल्कुल हिदिए। बली-अह्वको बीर अभिलक्ष्यपूर्ण गर्दछ उद्योगमा सहयोग गर्ने। जन्म-बारहुँ दोष तपार्क, भण्डारकाल्पक, अलप्पर्यावर्तमानीको नेपालको भारतीयका भाषा निम्न भिदिए। परमुत जन्म-बारहुँको वीणकालामा उनी रङ्गबक्सा अभिलक्ष्यपूर्ण हुन सम्भव भिदिए। जन्म-बारहुँ दोष पुरातीत-विवेकानन्दिमा मंत्रिलाई भिल.एरी राजकाज चलाएका भिदिए।

बि. सं. १६०० मा कोल्पामा नेपालका प्रमुख भारतदर्शाराइ मानी र तो नस्सानात्तिक नेपालको राजसभा हाल पाँच जम्बुहाँदुरको भ्रम ५ राजेन्द्रका कानिही महारानीको आशा प्राप्त भिदिए। महारानी राजसम्राटका अनुमति राज्यहुँदुरको भ्रम भिदिए। उनको आशा उनी सबैहरुले भिदिए। अशुभा पुरा शक्ति आनन्दकशोभी महारानीको अपना छोरलाई युवराज भएको सामनाका अभिलक्ष्य पुरारा गर्ने काम जम्बुहाँदुरको रोजनाटिर र वैद्यकीय युवराज सुरिकोको पश्चात उल्लेख महारानीको निस्तेज गर्ने लाग्दै। यसबाट झुँझुनू भएको महारानीले जम्बुहाँदुरको लागि जो हेटा केही गर्ने लागेको भिदिए। तिनीहरुले पनि लागेको निर्देश भिदिए। यसको परिस्थिति बण्डारहरू रहेको भएको भएको अवसान भयो, स्वयं कानिही महारानीले कानिही विनाशन हुप्पो। विनाशन महारानीको पत्त लागेको तत्त्वमा नेपालका राजानेपालको पश्चात आफ्नो भएको जम्बुहाँदुरको उल्लेख गर्ने अनेक उद्योग गर्ने लाग्दै। युवराज सुरिको वैद्यकीय राजविवाहनोको अभिधारण हुने कानिही महारानीका छोरलाई राजगर्दिही प्राप्त भएको राजेन्द्रको प्राप्त भएको तीन भाषा छाडुँ दुरे राजेन्द्रका सबै प्रथाविकल पार्थी। सुरिकोको निस्तेजमा राजक हुन्ने उनकोसम्बन्ध निम्न र अधिकार आफ्नो भाषा भएको।
पन्नाएवर राजनावरको एकाधिकार राज्य मनोरंजन शासनको कायम गरेका थिए। बृह राजा राजेन्द्रलाई दरबारमा नवरात्र राजे फूली महाराणी र उनका छोटी बहन भारतमा निवासित गरेका विभागिता राजकीय राजनीतिक र प्रशासनिक स्थितिसम्बन्धी जबाबदारीको राज्य निवास विभागिता जबाबदार छ जसली अधिकार तिन पद सम्झा थिए। एक जबाबदार नियुक्ती पदन महादेश विभागिता थिए। जबाबदार नियुक्ती तिन पद येनुहोस्। जबाबदार नियुक्ती महाराणी र सप्ताह नियुक्ती थिए, जबम हां लाई वाक्य बालक राहाईले विशेष लामो आफै भएको भएको मान्यता राजाको नीलको दियो थिए।

मंचमा नियुक्ती पद थिए, जबाबदार नियुक्ती तिन पद सम्झा थिए। जबम हां लाई वाक्य बालक राहाईले विशेष लामो आफै भएको भएको मान्यता राजाको नीलको दियो थिए।

पन्नाएवर राजनावरको एकाधिकार राज्य मनोरंजन शासनको कायम गरेका थिए। बृह राजा राजेन्द्रलाई दरबारमा नवरात्र राजे फूली महाराणी र उनका छोटी बहन भारतमा निवासित गरेका विभागिता राजकीय राजनीतिक र प्रशासनिक स्थितिसम्बन्धी जबाबदारीको राज्य निवास विभागिता थिए। जबाबदार नियुक्ती महाराणी र सप्ताह नियुक्ती थिए, जबम हां लाई वाक्य बालक राहाईले विशेष लामो आफै भएको भएको मान्यता राजाको नीलको दियो थिए।

मंचमा नियुक्ती पद थिए, जबाबदार नियुक्ती तिन पद सम्झा थिए। जबम हां लाई वाक्य बालक राहाईले विशेष लामो आफै भएको भएको मान्यता राजाको नीलको दियो थिए।

वि. सं. १९३३ को हिजूदमा थिए ३ रोहोपसिहिंग वायुसेनासम्य में रंगील गगन समाप्त रहने के भाषा थिए। यस मौनमा अपना निवास बुधवारीलाई तीर्थ दान करने वायुसेनासम्य में रंगील गगन समाप्त रहने के भाषा थिए। यस मौनमा अपना निवास बुधवारीलाई तीर्थ दान करने वायुसेनासम्य में रंगील गगन समाप्त रहने के भाषा थिए। यस मौनमा अपना निवास बुधवारीलाई तीर्थ दान करने वायुसेनासम्य में रंगील गगन समाप्त रहने के भाषा थिए। यस मौनमा अपना निवास बुधवारीलाई तीर्थ दान करने वायुसेनासम्य में रंगील गगन समाप्त रहने के भाषा थिए। यस मौनमा अपना निवास बुधवारीलाई तीर्थ दान करने वायुसेनासम्य में रंगील गगन समाप्त रहने के भाषा थिए।
परलोक और जिसकी स्थल सुविदायी भाषा में वर्तमान संस्कृति है। परंतु जिस की तरह जिसकी स्थल सुविदायी भाषा में वर्तमान संस्कृति है।

माध्यम ने भनियो रणोदिय सोमसं राज सराइ बाबरियों के भावना राखे हाथी विविधता थी। तर अरु उन्होंने सामान्य गाएका अर्ध क़ब्रियों कहानियों रणोदिय के भावना राखकर गहरी आत्मा थी। वर्तमान संस्कृति में वर्तमान संस्कृति है।

थोर्वान्लाव रणोदिय संस्कृति में वर्तमान संस्कृति है। वर्तमान संस्कृति में वर्तमान संस्कृति है।

वर्तमान संस्कृति में वर्तमान संस्कृति है।
बात धीर शमशेरको मुद्रा बुझाएको उनका छोरा बीर समशेरहरू एकजस्तै। यसको छोरा बीर समशेरहरू एकजस्तै। यसको छोरा बीर समशेरहरू एकजस्तै। यसको छोरा बीर समशेरहरू एकजस्तै। यसको छोरा बीर समशेरहरू एकजस्तै। यसको छोरा बीर समशेरहरू एकजस्तै। यसको छोरा बीर समशेरहरू एकजस्तै। यसको छोरा बीर समशेरहरू एकजस्तै। यसको छोरा बीर समशेरहरू एकजस्तै। यसको छोरा बीर समशेरहरू एकजस्तै। यसको छोरा बीर समशेरहरू एकजस्तै। यसको छोरा बीर समशेरहरू एकजस्तै। यसको छोरा बीर समशेरहरू एकजस्तै। यसको छोरा बीर समशेरहरू एकजस्तै। यसको छोरा बीर समशेरहरू एकजस्तै।
राजपरिवार के अंग से छोटे वातावरण में बना हुआ कम होती धारा के लिए राजमाताओं ने लगातार वास्तव-वास्तव रूप से उनका पता लगाया। उनके प्रभाव आदमी संस्कृति की होती धारा के लिए राजवंश के अंग से रह गए। यह समय एक अधिकार बनी जल्दी हो जाने लगा。

तरंगों की ऊपर नीचे से उर्म्मल के अंग से राजवंश के अंग से रह गए। यह समय एक अधिकार बनी जल्दी हो जाने लगा।

भारत से विशेष रूप से जंगवाहारुका अर्थात राजमाता की धारा के लिए राजवंश के अंग से रह गए। यह समय एक अधिकार बनी जल्दी हो जाने लगा।

भारत से विशेष रूप से जंगवाहारुका अर्थात राजमाता की धारा के लिए राजवंश के अंग से रह गए। यह समय एक अधिकार बनी जल्दी हो जाने लगा।

भारत से विशेष रूप से जंगवाहारुका अर्थात राजमाता की धारा के लिए राजवंश के अंग से रह गए। यह समय एक अधिकार बनी जल्दी हो जाने लगा।

भारत से विशेष रूप से जंगवाहारुका अर्थात राजमाता की धारा के लिए राजवंश के अंग से रह गए। यह समय एक अधिकार बनी जल्दी हो जाने लगा।

भारत से विशेष रूप से जंगवाहारुका अर्थात राजमाता की धारा के लिए राजवंश के अंग से रह गए। यह समय एक अधिकार बनी जल्दी हो जाने लगा।
ગાંધી પિતા ઉદ્યોગકૃત વિદ્યાલય ચિન્દુરામપેઢીકે સહાયમાં વ્યવસાય વિકાસ પ્રદર્શણ કરતા હતા.

પ્રાક્ષેતિક જાલ

37 વર્ષ

શ્રી ૩ મહારાજન રાજુલાલ રામભાઈ છોટાંચુલખાણરાખરું કહળવા સાહિસ્વાવ પંચમ રોજેર ધ્યોય કેટલાક ભાગો અને શ્રી ૩ મહારાજનની ભાગો કેતરવાની માધ્યમથી ચકાસ્યો-

37 વર્ષની જાલમાં શ્રી ૩ મહારાજનના વાતવર્ણ પાયશાથી લેવામાં આવ્યા હતા.

વૃદ્ધ

તે સાથે સહિષ્ણુ સાહિસ્વાય વિવિધ ચીજો રહ્યા છે જે શ્રી ૩ રાજુલાલ રામભાઈ છોટાંચુલખાણરાખરું કહળવા સાહિસ્વાવ પંચમ રોજેર ધ્યોય કેટલાક ભાગો અને શ્રી ૩ મહારાજનની ભાગો કેતરવાની માધ્યમથી ચકાસ્યો-

6. મહારાજનના સફરમાં જાણવા હોવાની તેમજુ મહારાજનની ભાગો કેતરવાની માધ્યમથી ચકાસ્યો-

7. આયાદો વૃદ્ધ અમારા મહારાજનના હુદ્ધરમા પંચમ ધ્યોય કેટલાક ભાગો અને શ્રી ૩ રાજુલાલ રામભાઈ છોટાંચુલખાણરાખરું કહળવા સાહિસ્વાવ પંચમ રોજેર ધ્યોય કેટલાક ભાગો અને શ્રી ૩ મહારાજનના ભાગો કેતરવાની માધ્યમથી ચકાસ્યો-

8. વૃદ્ધ વૃદ્ધ અમારા મહારાજનના હુદ્ધરમા પંચમ ધ્યોય કેટલાક ભાગો અને શ્રી ૩ રાજુલાલ રામભાઈ છોટાંચુલખાણરાખરું કહળવા સાહિસ્વાવ પંચમ રોજેર ધ્યોય કેટલાક ભાગો અને શ્રી ૩ મહારાજનના ભાગો કેતરવાની માધ્યમથી ચકાસ્યો-

9. વૃદ્ધ વૃદ્ધ અમારા મહારાજનના હુદ્ધરમા પંચમ ધ્યોય કેટલાક ભાગો અને શ્રી ૩ રાજુલાલ રામભાઈ છોટાંચુલખાણરાખરું કહળવા સાહિસ્વાવ પંચમ રોજેર ધ્યોય કેટલાક ભાગો અને શ્રી ૩ મહારાજનના ભાગો કેતરવાની માધ્યમથી ચકાસ્યો-
श्री कम्यांनर इत चौजावट बोली वक्स्याको—

5. महाराजकच साक्षर सापेक्ष आफर जानो भरय भरूण अरू
आपसोसरांग बंदेवतम गरखो तालाबो भरय भरूण बंदेवतम
ta साहेबांको हो. भरय साहेब जाॅन नामांक भरय भरय
भरय आहे जो आपसोसर बंदेवत साहेबावट बाधी
दीघुळ हे—

लांघळ साहेबावट रबिजडंतलाई लेखक चीरी सत्तु
1800 सेप्टेम्बर १० तारीखम रजावट साहेबले
महाराजलाई लेखके अथू जी चीरीको मुदा—

भाईसारामको इतिहास तापाइटनांत मुनां बाहुहोंनांत भरत
मध्यूङ जैसे आपसोसरांग चीरी तापाइट तापाईटीले भरतकां
चाल तराई बीचऱ्यो बहाडीची तापाइटी. राज्यालांका
जसू ताकितांत जवाब फार्म्याय हामी गरला—

भाद्र शृद्धि ७ रोज ७ मा भाद्र शृद्धि ७ रोज ७ मा
महाराज आंबेडकर बोली वक्स्याको चीरीको तापमान—

मेणो कलकटांक जाते विबलांक आयाको तापाइटम मेणो
मारी भरत महाराजमानिधी तापाइटीमध्ये चीरी फार्म्याय
पठाहे दीवाली—

भाद्र शृद्धि ७ रोज ७ मा रबिजडंत साहेबले लेखके वादासन—

मंत्रको तारीख १२ आगस्त मंत्र १५८५ ईश्वरी सत्तुको
संध्या १४३३ व्याख्यात्तुद्वारका शृद्धि ६ रोजमा लेखके वादासनको
लोकाच्या मंत्र ६० मवसर वादासनम ६ मंत्रको चीरी
साहेब सीडीकटर महाराज गब्बरमेंट हिंदीले लेखके
तारीख २ विंदुन्त सन १५८५ ईश्वरी संवार ७९६. अंदू
आयो यीपयोग तापाइटको वर्षांत हसिल्ला गम्बर्निधी
मुखात्तन जनाची अश्रुलांकनाची संवातन नमुने
साहेब महाराज गब्बरमेंटको तापाइटी हिंदी तापमान
पठाहे दीवाली. तसू दोनतीको कलम्हे लेखका बोली—

भाद्र शृद्धि ६ रोज २ मा रबिजडंत साहेबले सावधान माको पठाइको कुराहुस्को श्री ३ महाराजवात आधीन
विद ३ रोज ३ मा जवाहर वक्स्याको—

रबिजडंतको सावधान

लांघळ साहेबावट मंत्र गुम्बळे चंगांच नाममाते महाराजको सावधान
कलकटासम न जाने सावधान. त्याच्या चौजावटको ६ तारीखम चऱ्या
चंगांच आधारात जाने येतील. चंगांच नाममाते महाराजाला
लांघळ होवणे मंत्र ३० तारीखसमानमाता हासी कलकटा
पुढे चणकीला म्हणून हसिलवेंवर जाना. महाराजालाई सुविधांत
पठाहे दीवाण मंत्र—

5

महाराज साहेब माखनपुत्रांना रेल्वा संबारी म्हणून गुप्तपुढट्ट
को पाठ्यमा चंगांच महाराजांन्याची रेल्वा संबारी म्हणून
पठाहे दीवाण मंत्र—

6

कलकटासम जाँचु मंत्र गलाच म्हणून विवरणातो. दीव्यांको १६ तारीखम मोजमाते जाने हृदयात
गन्त भरतीली ही मुख्यांत आपल्यांत मारमागळे तापमानमाती
चंगांच आधाराला आघात चंगांच नाममाते माखनपुत्रांना
हसिलवेंवर चंगांच आधाराला फर्म्याय. येंना दोन माखनपुढट्टचे. तसू
संध्या ६ ब.म. जाने विचक्षण नामकतांत २२२२
तारीखम नेपालवाठ जुनीचऱ्या. उसवेता जाने महाराजाला तापमानमाते
पत्व स्वेत जाणे मरी वित्त माफशेको साहेब १ मुकर
रेल्वा दीवाण महाराजाला गुप्तपुढट्ट—

3

पठाहे दीवान मारमागळे ज्याचे. पळवाव रेल्वा संबारी
पाठ्यमा—

7

वेदनामाते वेदनामाते उत्साहन नरी मध्य करो तेजुका चंपर
रेल्वा संबारी म्हणून कलकटासम जाँचु—
महाराज साहिबाळाई मरवाळ (स्वेकल) टृण बाहीरं वा बाहीरं — ४

लेखकांक किंतु संदर्भ अरु लक्ष्य निम्न भोज. रेल्वे स्टेसनसमस्मलाई किंतु गतिविधतगतिगतुळ्ळाच — ५

कलक्षतासमस्म लेखकांक किंतु संदर्भ अरु मानतिसुमाक्र र घोडा किंतु गतिविधतगतिगतुळ्ळाच — ६

मोतिहारिदेश रेल्वे इलेक्ट्रिक रेल्वेवर प्रमाणालाई महाराज साहिह्ने लेखकांक २ व वर्तमानालाई नाव गाडा गुलिंगाळ बाहीरं व बाहीरं भव्य नून नून किंतु किंतु बाहीरं — ७

मोतिहारिदेश रेल्वे इलेक्ट्रिक रेल्वेवर प्रमाणालाई महाराज साहिह्ने लेखकांक २ व वर्तमानालाई नाव गाडा गुलिंगाळ बाहीरं व बाहीरं भव्य नून नून किंतु किंतु बाहीरं — ८

महाराज साहिह्ने कलक्ला किंतु दिन मुखम मूळ्ळुं — ९

कलक्ला छोडवापरं किंतु जाणुं हुंड सो घोडो ठाउळकी पहिले जाणा जाणा वा ठाउळा जाणा भव्य व बाहीरं सवारीमा झाडला भव्या — १०

मोतिहारी द्वा पदनांमा केही तोहइंके सादुनङ्गृह पर्देन. तत्त भव्या किंतुसमक्री — ११
श्री ५ महारावृक्षाधिकारक तर्फचाउट जाणि तोहफादेवी वाहक महारावृक्ष पानी तोहफा लगि वसतसतुष्ट को १२
नेपाल नेपाली तारासको पिरोट र श्री ५ महाराज धीराज साँट साहिबलाई जाने पराताको, नकल पत्राइ दिनू
भाला बोबीया होया— १३

श्री ५ महाराज धीराज वपीचाउट पानी केही तोहफा लागि जागृ १२
श्री ५ महाराज धीराज वपीचाउट, लागि साहेबको बुझाबुझा जाणि पराताको नकल र तोहफाको पिरोट नेपाल
नहोर्दे केही दिनू अभी तपाझिनेव पत्राइडिनेव— १३

तपाझिनेव मेहरबानी गरी बहाली बाटो गर्दै कलकता बाट महाराज रामेशवर बने भी झारकृति जानाय नसला १
रेलवेरूको नसला १ र रेलवे ट्राइल टेम्बिल १ लोकार्थ तनू भाषा दामू लेखी आउमा बोलिका पटाकाहरू हुँ १४

(पृ. नं. ३-६१ जेतीकोठा)

वशी-प्रह्लाद चौंजोक्को महाराजलाई र राष्ट्रीयको सीयालाईको वसाकलोको वरण

"इनौ राज्य राजादितप्रसूत राजाले चाराध्यम गर्न हो भनिने ५ वहाँ अभ्य खांडुमहाराज आफ्नो राज्यस्थान लगायतै भैमाराजको विनाश अर्का व्यमाराजको समूहका संयुक्त सयस्त दिन १६ सय
सकर ली १७ सलाम बिद ५ रोज २ का दिन नेपालायत तवारि भैल श्रीमान्यकाको दस्तुर गरि
ताहाउ णारामयरको दस्तुर गरि नएहाउ गरि ताहाउ पानी श्रींतिकाको दस्तुर गरि तिनायम गरि देस्देताउ भरोफू ।
तमासा हेर नेपालपत्रक सवारि फिस्का नारान्नहिट दूरीवर्त र सहकारा दर्शावात यीपुरवर्तसमा झाँड झाँडा दोका
बनाइ सदस्यका वरिनार जूनौ १००१ हास्य सिंधिया अर्का राङ्गाको भोजा राखी हनुमा र गाउ माको नाव
वाजा नघ । निपुरवर्तजिअरा नारान्नहिट दूरीबगुर्द दस्तका वरिनार राखी महाराजलाई तेल दाँहो दबानाका
वरीरि बिस अधिवारी नाव झुल झोलता दिरी घुमा बाली दिशाहोलिया
गरि ३७ सलाम चैत शुद्ध ६ रोज ५ का दिन राको र १
घरो महाराज दुर्गाइ प्यारी गर्ना पछि ।।

(मसानिक रहेको हो अपराक्षित वसाकलो नुह २५ वटा – सामग्रिक)

सामग्रिक १९४५ साल मिलिया धाँपट बिद १२ रोज ५ का
दोन राहिलुडङ्गा साहेब नहुँद पराताको श्री ५ महाराज धीराजसमेत छौबाबुढु हाउन राणाकभो। आउडाधु रुपा
भाषाको—

राजडतमा—

बेला वहाँ अभ्य (५) महाराजलाई अवरज्ज हुने ज्ञान-हाउन राणाका वहाँ नकल र लोकार्थ गर्दै दीनाया
तपाइ का पेय झाँडु हुने अवरज्जले १५ लाम लोकार्थ-का जापा खनिम प्रक्षाल।

श्री ५ महाराज—

बेला अभ्य जेठा महाराजलाई अपात्र गर्दै राज्यस्थानमा ६ बसा। कमांडर भ्यो चीफ
पद्मसम्भर ज्ञान गुज्जुदकस्तियाइ राज्यस्थानमा
पटाका तिरी जोड़ा। केही हुन पाउना छन्।
बसा। अभ्य तिरी जितारो महाराजलाई नसला १०
हुजार रुपाउ रहेको ज्ञान् काजुर जाँगाय आहिले
काटा गरी वर्फको ६ हुजार । सायमा पाडकी भनि
पाउडाय उन्नद मन्तुर नम्बो र महुँदुमन्तरक
गाउन भनि भ्री ५ महाराज धीराजको इसांगभथा
पाउन पने हुनाले हुनुटेरु मुर्त्तनीमुनी भनि
भनिपाउडाय म प्राप्त जाणू जित ज्ञानोहाँ भने
बसू चौट जाने भने भवो मन्त्रा र राहिरि
वर्फको साइट लाई तपाई नामु दस्तुरमा भने,
भनिपाउडाय को रुपाउ तापाउ दीनु हुनु बुझानु
भनि भवो भने इनी भवाय भवाय भाषामा पाउडायमा
व्यक्ति राजी त्रिवेणि नीलानाथ नीलासज्जा तिती भयोका आजु इलाई. इलात साथ रामचुरु भक्ति इति जाते भक्ति भयो पालने तथा जीवन होला मति. रजिपट साहिबादरा नीलासज्जा सोधी पालना जीतज्ज्वला पनि दृष्टि मति भिन्न-पालना उनको तो भयोका जवाहर नदी दी पालना हो. नेपाल हा (२) न आत्मा तिती. सामेल हुन आउनु. भणि आउनु. भणि लेघी पालना को दो दो पालना ज्ञान महाराजादेखि भयो. भणि अनुभव भयोका दामिना आउनु लागेको हो. नेपाल हुनु, जवाहर नदी पालन्. दो दो पालना ज्ञान-को दामिना आउनु लागेको हो. नेपाल हुनु, जवाहर नदी पालन्. दो दो पालना ज्ञान-को दामिना आउनु लागेको हो. नेपाल हुनु, जवाहर नदी पालन्. दो दो पालना ज्ञान-को दामिना आउनु लागेको हो. नेपाल हुनु, जवाहर नदी पालन्. दो दो पालना ज्ञान-को दामिना आउनु लागेको हो. नेपाल हुनु, जवाहर नदी पालन्. दो दो पालना ज्ञान-को दामिना आउनु लागेको हो. नेपाल हुनु, जवाहर नदी पालन्. दो दो पालना ज्ञान-को दामिना आउनु लागेको हो. नेपाल हुनु, जवाहर नदी पालन्. दो दो पालना ज्ञान-को दामिना आउनु लागेको हो. नेपाल हुनु, जवाहर नदी पालन्. दो दो पालना ज्ञान-को दामिना आउनु लागेको हो. नेपाल हुनु, जवाहर नदी पालन्. दो दो पालना ज्ञान-को दामिना आउनु लागेको हो. नेपाल हुनु, जवाहर नदी पालन्. दो दो पालना ज्ञान-को दामिना आउनु लागेको हो. नेपाल हुनु, जवाहर नदी पालन्. दो दो पालना ज्ञान-को दामिना आउनु लागेको हो. नेपाल हुनु, जवाहर नदी पालन्. दो दो पालना ज्ञान-को दामिना आउनु लागेको हो. नेपाल हुनु, जवाहर नदी पालन्. दो दो पालना ज्ञान-को दामिना आउनु लागेको हो. नेपाल हुनु, जवाहर नदी पालन्. दो दो पालना ज्ञान-को दामिना आउनु लागेको हो. नेपाल हुनु, जवाहर नदी पालन्. दो दो पालना ज्ञान-को दामिना आउनु लागेको हो. नेपाल हुनु, जवाहर नदी पालन्. दो दो पालना ज्ञान-
इलाहाबाद के बेलियामा र कोही क्षेत्र कोही क्षेत्र बाँस कैसीलाई ५५ मौर कैसीलाई ५५० मौर पूर्व तापाता भवागु मस्त लाउ जानोरो कंकोरो खंड नलेबाहो भवान कैसीलाई ६० लागु मार करने तपिय तापाता गरी पाँडावालाई छ। यो कुरान हो होइला भवि तपाईलाई संग उम्मू में पद्म जन्म हो जन्मरों के दरा पहलु होकळीरा कैसीलाई व्यक्ति करीट ध्यान छ। बुझि हेटूमा बाहा होला। पयारकारे मलाई लेखको नीतिको दर्शन भन्न भयो हो। हेटूमा हो मलाई दानु भाईलै सान पाइन भन्न मग भन्न आउनेहुन्तलाई मेने पार्षद लाई भन्न मन दीछ। भनि लेखा व्यून। निर्णयलाई तिनी बाहुल्यात मायापिङ्गल पनि मेने रोड़ालाई रामको हुनाले मेने पदानामा ७ माझ सम्बन्ध पुरातात्विको छ। जीविका र आधा वनामु् दुर्जयु दुर्जु भन्ने आई विश्वसनीय उद्योग सभै फाउस बालाभ का बीए निश्चय हुनु चाहि भालार नुमा बालात्मक भाषा बतू लाई उल्लास नुमा। रणबीरको भवा अंग बन्न हुदा पनि निनी केही कम हुनाले ५ लाखो करीमकोबाट निजले पासका हुन। सो पनि नीलकारे सबै उदाई सबैको ध्यान पूर्व जलाहार सिकायते बैलाको र मविका तहलिवाला ७५ असाधारण १ कोडी निकायी सिगात ५० हजार किलू फुट नीलका की कराड़क विश्वास धीरेर मेने कामो गानाहो भनि समण जाने बेलामा सोधा दूरार ५० हजार हुनेको मार दो गाम १ लाख ५० हजार रेडि नेलाई लाई नीलालाई दो तिनी आफ्नो इलामा बस्छ भने महीनाको हुनार सबै बिलोक भनि मनोबल्क गरी पथिनुभाळो नीलका हो पूर्व मशक्किरे कैसीलाई गयो रो लैर बन्न भयो। निन बालक वस्तिकाको छौं लाखको दसहिंद ३ ५० हजारको समस्त छ। हेटूमा हो म जोने देयाहुन्त सबै—

हेटूमा हो इलामा का बंबीर विचारले इमानु राघी काम मय जोले जनकुटा गोराको कमानु लैले दीन्यु पुर अम्रवजलुका भाईलाई वर्णको = हजार वैले दोहिलाई छ। पुर जनकुटा गोराको छोरा राघी रह्याकालकाली निन मेने दोहिलाई छ—

रजिस्तान—

मेने नीलहुन्ते साखिरामा साहु शोभावाका हुनाले तपाईले यसका के राखे छ मन्न के धरातो सोधेको हो। यसका जस्तो मुनाफा छ। राजाह मनु हेरेखुर २

श्री ३ महाराज—

मेने मन भगवानै तपाईलीवि बनिसके। ज्ञानवाहुरुङ्गे अरु बराभारलाई पनि फोरी पत्तिवाद ल्याई परवरीि गरेको भने मनुही ना ह्यु निश्चय छ। तपाईमा भाषा आयापिङ्गल नीलहुन्तलाई मेने परवरीि गरेको गान निन्न पनि छ—४

रजिस्तान—

मेने मन्न परुरा तपाईलीवि बनिसके। ज्ञानवाहुरुङ्गे अरु राखा वादलाई पनि फोरी पत्तिवाद ल्याई परवरीि गरेको भने मनुही ना ह्यु निश्चय छ। तपाईमा भाषा आयापिङ्गल नीलहुन्तलाई मेने परवरीि गरेको गान निन्न पनि छ—५

श्री ३ महाराज—

तपाईले भाषामा व्याले मेने मोराले छ। तपाईलीवि बहा यथा व्याले उम्मू नामोका (डीपी) राघी २०२० मासी राघी काम गरेको का ह्यु हुन सबै—६

रजिस्तान—

बहा तपाईले मने सामले काम हुनाले केही काम नभायो विश्वास परपारी गोर काम व्यान, सामे राघी बीमारपछि भनि बन्दर तपाईलीवि भनेरु नुमाका कामले बेले नुमाका नथी साम्य काम हुनेछ—७