हाडा बंश र कुलपत्ता – एक अध्ययन

गंगा कर्मचारी (हाडा)

सम्पूर्ण विश्वमा नै हाल विभिन्न जातीय संस्कृति र पुष्पवाहिनीको पहिचान तथा बोजी बारे चासो बढ़ै गएको आजमको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा पनि आ-आफ्नो कुल-बंशको बारेमा बोजीनिति गन्ने परिपाटी हाल देखा पनि थालेको छ। त्यस सिनिसिलामा भक्तपुर दरवार हाला वरिपरी मूल धरो बनाएर बने तथा नेपाल समाजमा पनि उच्च कुलका मानिने ‘हाडा’ बंशको उद्गम स्थल र मूल पुरावारेको बोजीनिति गन्ने एउटा जिजासा त्यस कुलका विवर्त वर्ग सामूहिक देखा परेको छ। हाडा बंशवारी जानकारी दिने कुनै प्रकाशित पुस्तक वा लेख हालसम्म प्राप्त छैन। तैपनि प्राप्त केही पुराना अभिलेख, त्यस बंशका केही अनुभवी व्यक्ति विवरूप वर्ग र गुरु पूर्वहालबन्दनभेद भएको छ। हाडा आनामुखी आधारमा यो लेख लेखेको जमको गरिएको हो।

श्री ५ पुष्पवाहिनीको जातीय वर्गकरण (चार जात छैन वर्ग) मध्ये वैश्य वर्गमा गरिने हाडा बंश लुघुबेद नै यसी नामबाट परिचित भई आफ्नो देखिन्छ। बंशवालिहरूमा उन्नत धरो उलेख क्याने पाईको देखिन्छ। मल्लकालीन अभिलेखहरूमा प्रयोग भएको ‘भारो’ धरस्रिग यसले सामन्जस्ता राखेको देखिन्छ। नेपाललाई देखिन्छ १६४३, ६६१, ६६२ र ६६३ अन्तिम धुप्रे मल्लकालीन अभिलेखहरूमा ‘भारो’ पर भएका व्यक्तिहरूका नामहरू धार्मिक क्याल्कोलिस निसिलिसिलामा उलेख भएका छन्। त्यसै नेप. १६४६ को एउटा अन्यो अभिलेखमा गोकुल भारो र शिल भारो का नामहरू उलेख भएका छन्। माथि उलेखित अभिलेखहरूमा ‘श्रेष्ठ भारोरू’ पनि उलेख पनि भएका छन्। आफूलाई ‘श्रेष्ठ’ भने एक समुदायले आफ्नो बंश ‘भालु’ बंशबाट ‘भारो’ हुँदै पछ्छ क्याने श्रेष्ठ बनेको कुरा पनि बनायको छ। तत्कालीन ‘श्रेष्ठ’ धरस्रिग सामन्जस्ता राखे हाडारहेमा देखि आफ्नो जब भोली ‘श्रेष्ठ’ पर नै लेखे गरिएको पनि पाइएको र संरज्ञेन्द्र निवासी बग्यीबन्ध अरुण श्रेष्ठ (हाडा) को भनाइमा हाडाहरु पहिले ‘कायस्थ’ को रूपमा पररिचित भिए। मल्लकालीन प्रशासन भित्र उनहरु मल्लपुर दरवार हाला हाला निरक्षण गन्ने निरीक्षकहरूको रूपमा स्थापित भिए। हाडाहरु अन्य खस कुल, शाह कुल जस्तै अभियात वर्ग (श्रेष्ठ) मा पर्दछ । र ‘श्रेष्ठ’ र ‘श्रेष्ठ’ बाट पछ्छ ‘कायस्थ’ को रूपमा पररिचित भिक्षुकोपीछे तिनिहरूले राजकीय लेख-अभिलेख राखे कामको जिम्मेबाट बहन-गरी बनाइएका हुन। त्यसैले राजकीय समान प्राप्त शिखित र अभिज्ञात कुलसंग हाडाहरुको सम्बन्ध रहै आफ्नो देखिन्छ। आफूलाई भारतको राजपुरूस जाति

Contributions to Nepalese Studies, Vol. 28, No. 2 (July 2001), 295-305
Copyright © 2001 CNAS/TU
मध्यका भने हादाहरू पहिले मांशाहारी थिए। उपत्यकामा प्रवेश गरेपछि उनीहरूले याहाँका नेवार समुदायसङ्गको उठवस र निकट सम्बन्धले तिनीहरूका कर्मकारहरूलाई पनि अपनाउँदै गए। उपत्यकामा प्रवेश गरेपछि मल्ल राजाहरूले नेवार संस्कृतिलाई अपनाएका ‘ना गर’ बाट ब्रह्मतूत, बेलिबाह गर्नेपछि परम्परालाई भाँवा दिए जसले हादाहरू पनि अन्तर्वा नेवार संस्कृतिका रशक नै बन गर्ने। करिब ३१/४० पुस्ताको हादा वंशावली उपलब्ध हुन भने पनि निज अर्जु श्रेष्ठका भनाई रहेको छ।

जलिबिता कृषि दिनमा ‘कुठौ’ जातिको प्रभुक्त बिकसित भयो, सोही सम्पत्ति स्कवहरूले राजकीय लेख-अभिलेख लेखेको कामको निर्माणको बहन गरे। ईसापूर्व १५०० ख्याति ९०० का बीचमा स्कवहरू कायस्मा परिवर्तन भई सकेका थिए। ‘बस’ जातिको इतिहासमा यी कायस्मा स्कवहरू, बिदास, लेखपति गर्ने राजकीय सम्मान प्राप्त शिक्षित वंशका रूपमा पाइन्छ। ईसा पूर्व तेघो सतार्कसम्म ती शिक्षित कायस्मका एक शाखा “हस्त लाग्न” (छिप्टा लेखन) भएका थिए। त्यस कार्य कुलाच्छन्दका आधारमा ताकलिन्देश्वर लालकहरूले तिनीहरूलाई “हस्त लाग्न” भन्ने थाले। ताकलिन्देश्वर लालकहरूले शासकहरू “हस्त लाग्न” हस्तलाई ‘हस्तक’ पनि भन्ने थाले। राजनीतिक कारणबाट ती “हस्त लाग्न” वा “हस्तक” हस्तलाई भागेको महाराठ्या प्रवेश गर्न व्यंग्य भए। महाराठ्य प्रवेशका विषयमा तिनीहरूलाई ‘हस्तक’ भन्ने थाले। कालान्तरमा ‘स’ को उच्चारण लोग हुन गएर ‘त’ छ्न वो हीरेर तिनीहरूलाई ‘हस्तक’ भन्ने थालियो।

मापि उल्लेखित धुङ्खलिबिन निवासी श्री रुण वेष्ठ र श्री नरवहुन्दू वेष्ठका अनुसार दक्षिण भारतका कुलकर्णी वंशका मुल्लिष्म शासकहरूको अयाचार नसकी वि.सं. १६० देखि कालमासा ‘हस्तक’ लाग्न वेष्ठको प्रवेश लाग्न अथवा कुलका परिवारहरू संसारमा भागेको फेर्दिनांड प्रवेश गरेका थिए। तिनी कुलहरूमध्ये वर्तमान हादा-वंशका पुस्ताकहरू लाग्न र प्रवेशका विषयमा प्रभाव भएसबै भिक्षु ‘हस्तक’ हुन गएर ‘हस्तक’ बनेको हुनु। हादावेशका अन्य बिभिन्नहरू पनि आफ्नो विश्वेस प्रथा दक्षिण भारत (महाराठ्या/आन्त्य प्रवेश) हो भनी लाग्न र प्रवेश गरेको हुन्छ। मुस्लिमनी शासकहरूको अयाचार नसकी अत्मालाभको खातिर ती ‘हस्तक’ राजपूत कुलका परिवारहरू हिमालयको क्षेत्र नेपालको आश्रय लिन गएर र पिछा उपत्यकामा उनीहरूको प्रवेश भएको हो भने पनि ती बिभिन्नहरूको भनाई रहेको छ।

हादा कुलदेवता धर्मो प्रवेशिका विषयमा यहाँ रहेको संबंध ७९३ को शिलालेखमा “कल्याण सिंह पालु” र संबंध ७६६ को अवसर तारापदमा “सेह सिंह भारो” नाम प्रकाश छ। यो सिंह को सम्बन्ध हिरसिंह देवको उत्तराधिकारीहरूसङ्ग रहेको पनि हुन सक्छ। जयप्रियता मल्लको महारानी र धर्मपल्लको धार्मिकप्रायतनको पनि जय सिंहराम रहेका थिए। जयप्रियता मल्ल राजा हुँदैको समाजमा राजकुलसङ्गको सम्बन्ध राख्ने या शासन कार्यको भाग लिने थपरै जयमनेश्वर भएका मल्ल, ठुकुरी, भारो र मूलमी धर भएका थिए भने कुराको इतिहासमा उल्लेख छ। याही शाश्वतियामा महाराजो शिल भारोले दिन्दै मल्ल तिएको कुराको पनि इतिहासमा उल्लेख छ। शाश्वतियामा अभिलेखमा पनि ‘भारो’ धर्मो उल्लेख भएको
पाइन्छ। माथि उल्लेखित ‘पालु’ र ‘भारो’ भरले एउटै वंशवाद त्यौहार को स्थाप गरिएको हुनुहुनो। यसबाट ‘सिंह’, ‘भारो’हरूले मलकालीन समाजमा उच्च स्थान प्राप्त गरेको स्थाप हुनुहुनो।

जयसिंह नल्ले नेवार समुदायवाद ६४ जातिमा विभाजन गरेको कुराको उलेख वशाध्रीगृहमा परेको छ। २५ तिनी ६४ जातिमध्ये उच्च श्रेणीमा पनेको भारो या हादाहरूले सुसंहारन सङ्कर भयो भने त्यसको एकीकृत त्यसका व्यक्तिगति बन्द भएका हुन सकेको छैन। हादा कुलवेदवा घरको दोकाका अभिलेखहरूमा ‘भारो’, ‘सिंह’, ‘पालु’ आदि दिन उलेख भएको तिनीहरूको कुल (वंश) बारे अलमतमा पनेको रिमितिमा आएको पनिन हादाहरूले हाल बोलिचालीमा प्रयोग गर्न गरेको (लोरा, तुैंहुन, इकसक, विनु, हुन) र लेखन गरेको विजुवैद्य, श्रेष्ठ धर जस्तै उक्त “सिंह भारो”, “सिंह पालु” पनिन हुन सकेको अनुमान गरिएको छ। आफूलेइ तयार गरेको हादा वशाध्रीविद्वात पनि हादा धर कस्तो र कहाँगाउँ ठूलो भएको भने एकीकृत नबेको कुल भने नागरिक भएको हादा (लोरा) सावानु हुनुहुनो।

- उक्त प्रस्तुत सम्बन्धमा भ्र नेवार जार जातिपरिवार भएको छलफलमा पनि “हादा” धरको शालनी करेको भने बारेमा एकीन गर्न नसकेको भन्ने ज्याँहुनु हुन। भारतका नेपाल अथवा ‘हादा’ धरसङ्ग नेपालका हादाहरूको कृति सम्बन्ध छ सकि भने प्रस्तुतको ज्ञातव्य रहेको भन्नु हुनुहुनो कि हादाहरू भारतीय भारतमा नेपाल पसेको कुरा सत्य हो। सुकुमा ती दुरुस्को वीचक सम्बन्ध एको भएको पनि हाल कुन नम्बर वा सम्बन्ध भएको देखिएको हुनेछ। हादा बंधनामा समय र स्थान अनुसार आफूलेइ श्रेष्ठ, प्रधान र विजुवैद्य भनिने परिवर्तन गरिएको कुल पनि धेरै छ। हारार्सीमा भनार होइन सरकारी कागजातहरूमा पनि विजुवैद्य लेखिएको पनि देखिएको भन्ने बर्याँहो भनाइएको हो।

भारतको एकी स्थानमा हादा धर भएको व्यक्तिगत हाल पनि कायमै भएको कुराको केही प्रमाणहरू यहाँ प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हो। भारतको निवासी भ्र कृपित हादाको सुरु निर्माण हादा, वि.स. २०५५-५६ तिर फूटबॉल खेलको सिलसिलामा राजस्थानमा केही समको लागि भूमिमा जोडौ उनको ‘हादा’ पर भएको व्यक्तिगत भेट भएको र त्यसथापनी २००, ३०० जीत हादाहरू भोजनार्स गर्न गरेको कुरा उनले बुद्धे पनि सुनेले बताए। त्यस्तै भारतीय दुर्गर्भ व्यवस्थापन २०३३-३५ तिर वेबका ११ ज्येष्ठ प्रशासनिक एक समाचारका Kan Sing Hada को नाम (बिंगोसीमा) उलेख भएको थियो। भारत सरकारको जेल दुर्घटना सम्बन्धी कार्यक्रमको सिलसिलामा उनको नाम उलेख भएको थियो। यसबाट सिंह हादाहरू भारतमा हाल पनि कायमै भएको तर हाल नेपालका हादाहरूको तिनीहरूको कृति सम्बन्ध नम्बरको पनि स्थाप हुनुहुनो।

काठमाडौं भन्नु बाहिर व्यवसायको सिलसिलामा रहेका हादाहरूले हादा धर नलेख ‘प्राध्यात्मिक’ अथवा ‘श्रेष्ठ’ लेखने गरेको पनि अनुमान हुनुहुनो। हादा वंशामा ‘विजुवैद्य’ भनिने आफूलेइ चिन्ताहरू धरेत हाल नेपाल्का अध्यक्षता साउन्द्र भने नागरिक पनि एक हुनुहुनो। सुरूवात भन्नु विजुवैद्य धरातले आफूलेइ चिन्ताहरू छ। यसबाट हादा या विजुवैद्य एउटै वंशका दुई नाम हुनु भनेको रूपमा। हादाहरूले ‘विजुवैद्य’ किन भनिएको बारे विस्तृत विवरण तल दिइएको छ।
हाड़ा बंशका मूल पुरुष
हाड़ा कुल देवता धरको प्रवेशद्वारको बायाँत्यो न सम्बंध हसको नाम भरोसे छ। हाड़ा कुलका यस्तहरु उनलाई आफ्नो मूल पुरुष मानिन्छ। तिनीहरुको मौखिक परमाणुयुक्तर हाड़ा कुलका मूल पुरुष मानिन्छ तीन दाबुमाइहरू थिए। तीनमा जेठो चन्द्र हस, माहिलो पास हस र कान्छो रज हस थिए। केही समयवधि तीन पुरुषहरुका शाखा सन्तान बटेको व्यवहार भएको स्वाभाविक कठिनाइहरुलाई ध्यानमा राख तीन पुरुषका सन्तान तीन शाखामा विभाजित भए। तिनीहरु कमिका: जेठोका बाथु, माहिलोको दरु र कान्छोको कुमु हरुमा बन गए। उक्त विभाजन पछि हाड़हरुको कर्मकाण्डको लागी शाखाहरु पनि छिट्टे। एक शाखा भित्र १६ दिने दाबुमाइहरू मात्र पनि गए। अपरिचित रूपवाट नमुना पनि अनौपचारिक ती शाखाहरू भित्र वर्ते नाम-यार हुदै आए। जस्तै जेठो चन्द्र हसका सन्तानको शाखालाई 'जेठका' भने पनि सामूहिक नाम दिनिए। 'जेठ' एक प्रकारको सालको नेवारी नाम हो। यस शाखाको बहुसंख्यक परिवार खेतीबाट भएको कारणवाट यो नाम हुन गएको हो भन्ने धारणा त्यसका वयोगुद्धरूको धारणा रक्षो।

त्यसै माहिलो पासहरुको सन्तानको खलकलाई "तोरा, विजुक्के, घरुङ्गा, नुहुङ्गा" आदि नामबाट पुकारन गरिन्छ। प्रायः पेशाको आधारमा यी नामहरू रहन गएको वेबिनार्नुहुङ्गा।

कान्छो रज हसका सन्तानको खलकलाई 'विजुका' नामबाट पनि पुकाराए परिवार। यो शाखा छोरीबाट भएको भनेको विवाह गरिन्छ र यो समूहले कुल देवताको धरैर्यौयो रूपरेखाहरूभाग तिन नन्दिपने प्रावधान पनि रहेको छ भनिन्छ।

यसै ती समूहहरू आ-आफ्नो रीति र व्यवहार अलग अलग भए पनि, कुल देवता सम्बन्धी पृजा भने सबै समूह एक भएर चलाउने गरिन्छ। ती तीन नथास्को सामूहिक नाम पनि 'विजुक्के' नै रहेको छ।

हाड़ा कुलदेवताको स्थापना
भक्तपुर दरवार हातामा पनि हाड़ा कुलदेवताको स्थापना त्यसै कारण भयो भने कुरा उक्त देवताको चोकोको भित्राया कुर्मिएको अभिलेखमा स्पष्ट हुन। सो अनुसार परापूर्वकालमा मध्य भारतमा मुसलमानहरुको हिन्दू प्रति कठोर व्यवहार भएको एउटा देवतालाई बचाउनको।निर्मित मागिरल समुद्रा मात्रा फालो राखेको भए उक्त देवतालाई त्यसैपैकी अन्यत्र तैयार भने समस्त कुलहरुलाई भएकोछ, सो मानिन्छो पनि उक्त सम्यक अनुसार ती देवतालाई समुद्रबाट भिन्न साथिले त्यसैले भक्तपुरमा भए बसे। त्यसपछि उक्त देवतालाई काह्रौ र काह्रौ नामरूपमा गर्ने भने वारियो पनि देवीले नै सपनामा विकास अनुरूप एक निर्तिप्पति समय र स्थापना एउटा पनि आएर वस्त्र देखेको देखेको तस्थित सारी स्थापना हाड़ा कुलदेवताको स्थापना गरिएको थियो। पछि सो स्थापनको नाम 'विजुक्के' भने (नेवारी) नामकरण गरियो आफ्तै विजुक + चुकौँगाको 'विजुक्के' (सर्प खसेको चोकहर) भएको हो।
पिछली हादाहुलेच या स्थानको नाम ‘विजुक्त’ लाई धरको रूपमा लेख्ने गरे। ‘विजुक्त’ कादरले सम्पूर्ण हादाहुल भने वोध पनि गराउँछ ।

हादा कुलदेवताको स्थापना सम्बन्धी अन्य कृप्ति ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नपाइन्छौं तर यसलाई अभिलेखना सियादतिको रूपमा पनि प्रस्तुत गरिएको हो। तर, अन्य कृप्ति कुलदेवता स्थापना सम्बन्धी घटनाहरूको विचार गर्दा यो घटना पनि सत्यको ठापे नै नजात पुनराय यांको मानुक पछि। सिमिीनगरको राजा हरिसिंह देखि आफ्नै ल्याएकी दुल्लु राखावली भक्तपुर खुलोकोमा स्थापित गरेको समृद्धमा पनि यसल्याहरू जोड्इएका छ।

नेपालमा तुलना भवानीलाई सूर्यवंशी हरिसिंह देखि तिनीहरू भने भने नेपालमा इतिहासकारहरूको सहभागी रहेका आएको छ। सन् ११३४ मा भारतीय मुगलहरु सात्रेक गया शुद्धिले सिमिीनगर माध्य आकस्मिक गर्दा हरि सिंह देखि त्रित्याङ्को आफ्नौ खुलोको स्थापना उत्तर भवानीलाई समेत रहनेको सिंह भक्तपुर आए पुनराय पाइए। उनले त्यस्रो साथियाले तुलना भवानी ल्याएको र जाताला नेपालमा विशेष रूपले प्रसिद्ध हुन गए। मल्ल राजाहरुको इतिहास देखि यस देखि भक्तपुर र भक्तपुर भवानीको रूपमा पनि जाने गरे जाने तुलना भवानीको सर्वसाधारणको देखि भएको हुन्छ।

सिलसिलामा अद्या शहरको मन्दिर गणेश पाडेल (पाठेवकशा मूल पुरुष) पानापान बोकाए ल्याएको कुलदेवतालाई गोकालको मुरुपेडोको उद्वा मन्दिरमा स्थापना गरेको कारण उनी त्यस क्षेत्रमा निर्माण लोकप्रिय बने गएको कुरा लोकको वर्णन पनि भएको सार्धिक नै शैविक हुन्छ।

अर्थात लिहिएको र मल्लहरुले अपनाए जाती आकर्षणकारी मूर्तिमहारूको सर्पिको दौरान आत्म सुशको सिम्रित आफ्नो मूल वास्तुकला (भारत भूमि) लाई छोड़ौ तिनीहरू सुरुभित र अन्य स्थानको बोजना हादाहुल पनि नेपालमा पसेको हुन्छ। भक्तपुरमा कुलदेवताको स्थापना गरेको कारण नै हादाहुल त्यस क्षेत्रमा दर्शनीयता प्रकाशित र संगणना उत्तर वर्गको रूपमा प्रसिद्ध भएका छ।

हादाहुल, देवता र तुलना भवानी

भक्तपुर दरवार हादाहुल्ले रहेका दातीने शैलीमा निर्माण भएको हादा कुलदेवताको घरलाई हादाहुल आफ्नो भक्तिपूर्वक स्थापना रूपमा लिङ्कए। करीब दुई रोप्नी जगाभित तीन वटा चोकहरूमा फोटोवटको घर चौडै भवानी अन्तर्गत निर्माण भएको छ। अनेक देव देवीको मूर्तिलाई समयमा उत्तर दलमा हादा खलको सर्वसाधारणता र दिशालाई भएको मात्र प्रेशो पाउने पनि छ। अनेक उत्तरात, खाद-पवित्रहरूमा सानी हादाहुल यहाँ एक चित्र भए आफ्नो सार्थिक वर्णको परिचालन लगाभग वर्षाङ्क हुन्छ। उत्तर क्षेत्रमा प्रभावित गरेको उधार, नीच्चधारी, गरेको भवानी राजदेखि नामसङ्ग नृत्य भएको पनि यसका प्रकारको मानसिकता पाइन्छ। भक्तपुर दरवार हादाहुल भवानीलाई इतिहासकारहरू भक्तपुर भवानीलाई, भक्तपुर भवानीको कुलदेवताको जानकारी र सामान समान हादा कुलदेवताको लाई पुनि आफ्नो परिप्रेरणामा आजसम्म रहेका आएको छ। यस.
परिपाटीलाई त्यस कुलका वयोवृद्धहरू दुवै कुलदेवताको बीचमा दिदी बहिनीको सम्बन्ध भएको कारणको परिणाम बताउँछ।

भक्तपुरको प्रसिद्ध नव दुर्गा नाचाउँग पति हादा कुलदेवताको सम्बन्ध रहेको देखिन्छ। वर्षाली विलाच्छ (दर्जाहाल हाता) मा नचाउने नव दुर्गा नाचाको सुरु र पश्चिम पति हादा कुलदेवताको बाहिरी चोकमा देवगणहरू जम्मा हुने, विश्वास गर्न गर्नु हुने। सोहो चोकमा देवीमा हादा कुलदेवताको तर्फबाट नव दुर्गा भवानीलाई वेल विवाह गर्न भनी पूजा गर्न परम्परा पति रहेको छ।

हादा कुलदेवताको पूजा व्यवस्था

१. दैनिक रूपमा गरिने पूजा बाहेक वर्षभरीमा वार्षिक, अर्धवार्षिक र मासिक पूजाहरू हुने गर्नुहुन्छ। वर्षभरीमा कारिन दुई महिनाक जतिको अवधि पूजामा विलिने गर्न। ती पूजाहरूमा विश्वसनीय रूपमा निर्णय गरिन्छ।

२. लालासपत्ती- हादा दंशका मूल पृष्ठमध्ये एक मानिने वसिस्ताको नामको श्राद्ध तर्पण गर्न प्रत्येक वर्षको माघ महिनामा यो अनुष्ठान हुने गर्दछ। कुलदेवताको निर्देश उत्तर मूल पृष्ठमा प्रदश सम्बन्ध गरेको कारणले उनको सम्बन्ध श्राद्ध तर्पण गर्न गरेको छ।

३. भुसादान- असार महिनामा हुने यो प्रतिस्थापन पूजा चार दिनसम्म चल्दछ।

४. पूजा- अवसर महिनामा अन्ततिर गरिने यो पूजाको अवधि चार, पांच दिनको हुनु। सो अवसरमा विश्वसनीय बाहेक अन्यलाई पति मन्निरम्य रहेका देवदेवीको दर्शन गर्न अवसर प्राप्त हुन्छ।

५. दरी कर्म- आशिवन महिनाको घटत्यापनका विनविध सुरू हुने यो सबै भन्ना दूसरो र दृष्टिकोन चल्ने पूजा हो। कुलदेवता कहाँ प्रत्येक दिन विहान दर्शनार्थीहरूको लाम लागेको हुन्छ।

६. गढ्दा एकाउन (मासिक पूजा)- प्रत्येक महिनाको चतुर्दशीको दिनमा गरिने यो पूजा वर्षभर बाहेर पूजा गरिन्छ।

उपरोक्त सबै पूजाहरू थापु र धुप दुई समूह विशेष चलाउने गर्नु। ती पूजाहरूमा कुल समूहको कुनै सहभागिता हुन्छ। कुल देवता तर्फबाट प्राप्त आवश्यकीको हिस्सा पति सो समूहले नपाउने प्राप्त गर्नु।

पूजारी र सहायकहरू

यसदिर्मा वर्षभरीमा जटल पटक गर्ने थै थुङ्ग पूजा चलाउनु पति भएको यो पूजारीको छै व्यवस्था गरिएको छ। धापु समूह लिखबाट ‘नाय' र धुप समूहबाट ‘नाक' राखबर संचालन हुने
हादा बंशा र कुलदेवता - एक अध्ययन 301

कुलदेवताको पूजाहरूमा पूजारीको सक्रियता रहने छ। नक्को स्थान पहिलो र नायिको स्थान दोभो हुने भएकोले हादा परिवारमा मातृवाचक प्रवास तालिका काममै राखेको स्थान हुन्छ। तो तिएको दिख्क्कारी कर्मचारीहरूले मात्र पूजाको लागि प्रवेश पाउने पुरावधारण रहेको छ। हर्विसहदे नेपाल पदाने आफ्नो साधारण स्थापना स्थाप्त आचार (आचार्य, कर्मचारी) हुनेछ तै सुरुवादै नै त्यहाँ पूजा हुन् आफ्नो गरेको छ। दैनिक र अन्य पूजाहरूको साने पूजाहरूलाई खेतको आन्तरिक छूट गराइएको छ। ल्याउँको अन्तर्भाग समस्त हादा बंशाको हुने कर्मकान्दहरू र उत्सवका पूजाहरूमा उनलाई पूजारीका रूपमा राखी पूजा गर्न चलन भएको ल्यसबाट पनि रहेको छ। हादा कुलदेवताको उपलब्ध र गरेको सरलको कम्पलेक्स आफ्नो सुविधा दिएर राखिएको हुन्छ।

हादा कुलदेवताको आयतन

भक्तपुर पित्तला भित्र आफ्ना प्रशस्त गुढी जगाहरू भएको कारणको लागि हादा कुल देवतालाई तोलेजु भवानी पिडिको धरी कुल देवता मानिन्छ। व.स. २०२१ सालमा भूभूमि सुधार अनले यसले आय्यालाई तिलक्रक्को अग्निपुथाएको भए पनि हाल परस्पर र घरको भावधारण सो शान्तिपूर्वक गर्नको त्रिविक्ता रहेको छ। यसर भरीमा हुने पूजाहरूमा खर्च गरेको पनि कुल देवता घरको मर्मत संभारको लागि खर्च धान सक्ने यसलो क्षमता छ। कुलदेवतालाई गरेको पिडिको बुढी खेत गरन्को पुढ्दाका एउटा कंदित रहेको छ। सोरजुरार हादा कुलका एक मूल पुरूष मानिने शिक्षालाई धर्म पुरुवोको रूपमा पालिका कुनै यसकी काजी पदमा पुरेको कारण तत्कालीन मल्ल राजासंग उनको रामो सम्पत्ति यसलो पिडिको नैको एक दिन भक्तपुर दरबार हादालाई राजाको सचिवालय हुन्छ उनको काजी पनि साधारण दिने। लोरोले टेक्केर राजाको दरबार गर्न भनि अरिको परिवारलाई राजाले देखे पिडिको "उनले टेक सक्नै काजलो जमीन उनलाई प्रदान गर्नु।" भने राजाको हुकुम भएको। उनले आफ्नो पाएको सम्पूर्ण मल्लिन हादा कुलदेवताको लागि प्रवेश गरिएको नै हादालाई आफ्नो कुलदेवता, संस्कृति र परम्परा जीवित राख्न धेरै सिंहलो भएको हो। कुलदेवता घरस्तै हातिको तवेला (किसिन्द्र) पनि केही वर्ष अधिक रहेको त्यसको हाती पनि पाले गरिन्यहरू भनेर कुप्रथु भन्ने कुरा बुनिएका।

आर्य (कुलदेवता) समिति

हादालाईको विशेष धार्मिक महत्त्व भएको र एक मात्र प्रमुख तीर्थस्थल र मिताल केन्द्रको रूपमा रही आएको आफ्नो कुलदेवताको स्थान र समर्पितको सुरुवा सरासरि संचालन हुने पूजा आजालाई व्यवस्थित तरिकाले संचालन गर्न व.स. २०३५ पौष २९ गतेका दिन १५। सदस्य रहेको एक आर्य समितिको गठन भएको थियो। व.स. २०४७ मा केही सदस्यहरूले नाम हरेको गरी रामदास हादालीको आय्यालाई पुरूषगठित भएको अर्को समितिले धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गरेको थियो। प्रत्येक महिनामा बन्ने उत्सव समितिको बैठकले कुलदेवताको आय्याली खिलो लेखाजोखा गर्न गर्दछ। १३
कुलदेवता भक्तपुरमा भएको कारणावट हाडाहरुको मूल यसो भक्तपुर नै हुनौं। पछि पहाड, तराईतिर छरिएर हाडाहरुले धनुषा, मोरंग, भाटा, सल्लही, रौटट, बारा, परसै, बालुख, कास्की, पचाँघ आदि स्थानामा पनी बसोबास गर्दै आएका छन्। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जस्ता कारणहरूले उनीहरू उपत्यकाबाट वाहिर विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहन पुर्यो।

उपसंहार

सम्पूर्ण हाडाहरुलाई एउटै सूचना बाँधेको अफनो सांस्कृतिक परम्परालाई अधिक बढाउने सामर्थ्य कुलदेवतालाई भएको हाडा कुलको आफना कुलदेवतालाई गहिरो र अद्वैत स्वभाव रहेको छ। कुलदेवता धरमा प्रवेशको निम्नलिखित केही कब्र नयामहु रहेका छन्। ती नयामहु जाती पाटी र चुराहुतरु प्रविष्ट रूपले संवृट छन्। वि.स. २०२० भादी ९ गतेको स्थलको एउटै पनी स्तम्भ छैन। दिव्यकुदाराहरुको संख्या हाल केही कम भएका कारण पूजा संचालन गर्ने केही समस्या पनी स्थित देखिएकोमा, दिव्यकास मात्र लिने सम्प्रदायमा हाल विचारनन् नयामहु खुलेको भएमा सो लिन चाहिए समूह पनी तयार छ मनु भने कुरा सुनिएको धियो।

तर बाहिरि वर्ष २०१६, भाषण १८ गते देखि २३ गतेसम्म हाडा आफने समिलिए कुल धर्म अनुसार दिव्यका प्रशिक्षण दिने कार्य सम्पन्न गरेको कुरा समाचार पत्रहरूमा प्रकाशित भएको भियो। यासु तथा दूर सहस्र विष्णु पुरुष गरी जम्मा १४ जनालाई दिव्यका दिन उख प्रशिक्षण कार्यक्रम विधि पूर्वक हाडा आफने समिलिए आयोजना गरेको थियो।

पुरानो पुस्ताका अनिवर्त नयाँ पुस्तामा समेत आफनो सांस्कृतिक परम्परा राग्म जागृतका र आफनो परम्परालाई कायम राखेका छ यसयस्ता यसबाट स्पष्ट हुन्छ। यसरी सरकारी लेख-अभिलेखहरू दुर्दा राख्ने पेशा भएका, कायमस्तर नगराला बेला परेका हाडाहरुले प्रतिक्रियाको विपरीतको स्वास्थ्य र व्यवसायिक क्षेत्रबाट देखि सेवामा योगदान पुराताउँ आएका छ। राजनीतिक क्षेत्रमा पनि प्रशासन योगदान पुराताउँ योगदान पुराताउँ पनि आफनो छिन्नी छोड्दै छ।

पादापत्तिः

१. धनवर्ज व्याख्याय, मध्यकालका अभिलेख, नेपाल र एशियाली अनुसन्धान केन्द्र, भौ. ने.भौ., कर्नलपुर, नेपाल: २०१६, पृ. ४, ५-७, ८४, ८६-८७, ९७।


३. धनवर्ज व्याख्याय, पादापत्तिः नं. १, पृ. ५६-५७।

४. परिप्रेषित नं. १ क ' र ' ख।

५. सुर्य विभक्त जबाली, नेपाल उपत्यकाको मध्यकालीन इतिहास, रायन नेपाल एकुण्डी, काठमाडौँ: २०१९, पृ. ७०, ७६५-७६।

६. ऐजन, पृ. ५०।
7. वि.सं. २०५६/५/२६ मा बी नारायण भक्त हादाको निवासस्थल भएको भेट बार्ता।
8. वि.सं. २०५७/५/२८ गते गुप्त पुरुस्थित बी केदार राज राजोपायायस्यको भेट बार्तिबाट सो कुरा बुढिकुनो हो। वैकिंग कारोबारमा स्व. दैवरत्न हादाले र बी केशर लाल हादाले भूमिसृणार मालप्रिय बहादुर बहादुर को ३०, ३५ वर्ष अधिका कागजपत्रहरूमा आफ्नो पर विजुलेखको लेखिए गर्नु भएको र हादा दिदी-बहिनीहरू साँस्कृतिक कार्यको परिचालनमा अन्य विशेष वर्णन अधिक पर्दछौ भने रहाँको अभिव्यक्ति हो।
9. परिषिद्ध नं. २।
10. लीला भक्त सुन्तलकारी, सध्याकालीन नेपाल, रत्न पुस्तक भन्दार, काभार्मा: २०२५, पृ. ८-११।
11. देवेन्द्र कुमार बृहस्त, "नेपालमा तुलजा भवानीको पूजन-परम्परा", गोरखपुर, २९ असोज २०१६, पृ. 'ग' (शानिवारी परिषिद्ध ग)।
12. भीमबहादुर पाप्ले प्रेम, राष्ट्रीयता भक्ति को भलक, रत्न पुस्तक भन्दार, काभार्मा: २०४९, पृ. २।
13. हरेन्द्र सुरक्षित नं. २।
14. २०५६ भाद्रमा बी नरेन्द्र भक्त हादासंग रहाँको निवासस्थल भएको भेटबार्ता।
15. "हिन्दू धर्म संरक्षण गर्न पहल", नेपाल न्यूज -साप्ताहिक २०५७ भद्र ३ गते शानिवार र "मातू सत्तामक हादा-विजुलेखकी समाजमा दीखा", काखिपुर (नेपाल राष्ट्रिय दैनिक), २०५७ मंगलबार (अगस्त २९, २०००)।
परिशिष्ट नं. १ "क"
शिला पत्र (हादा कुंदेवता धरको ढोकाको बार्यो) (जम्मा ४ हरफको)
सम्पत ७९३ मार्ग सिर शुक्र पूर्णिष्ठ रो
हिनी नक्त्र नाथरो हादार धर घर
कुन्तु श्रीम आगम जुयके कल्याण सिंह
पातु निम्हा स्री पुरुषन विनोपती सोरठ (तोरण)

परिशिष्ट नं. १ "ख"
तामपत (हादा कुंदेवता धरको ढोकाको बार्यो) (जम्मा ७ हरफको)
नेपालिके रस्युग दिय समिताड़े, मध्ये नितेल्लर तियौ गुरु पुष्पखण्डु
पुर्वहर युजर हरकत चुस पुष्प मालम, देवैसर्वतिर भिदम कल्यो परिष्ठम II चन्दन
धीमता साधम रेसतहा नुजन चर्च चुकु तिनाध्य स्वेतेमी परिष्ठय II
सम्पत ८४६ माघ शुक्र नवोदयी तिथि, पुष्प नक्त्र आयुक्तम योगे वृहस्पताल धो
कुन्तु श्री श्री श्री स्वेत्ट देव प्रितिन चन्द्रहरो, स्री चुकुती मयि किज मेलसिंह भारोन
स्वाम्हास न छात्र स्यान माल दुता II गुप्त II
परिवर्ष 2
हादा कुलजयोता घरको चौकको मित्रामा रहेको अभिलेख
श्री कुल देवतार्य नम:
हादा (विजुक छै) आर्ग समिति
हादा खलकया आगंजोया गुरूय ख्याम्त स्थानना जुल ब्रह्मु खेंगो किवंदतिति अनुसार न्याया परापूर्वकाले हादात भव्य भारती मुसलमान तयार हिन्दु प्रतिया व्यस्कार कथोर जुया छाँह चोयात भगिरघ बुसी बांडौंया त: गुलिं उहम चोयात भगिरघ बुसींम लिक्या मेथाल वंकी धक्का मगसे क्रंगुलि उम सलुँन व चौ लुदका नेपाद: देया ख्याप वया च्वाल। अलिम उहम चोयात गनस्थापनायाम मयापु धक्का मगसे जुगु बकरै, क्र्यात हे मगसे चौ नै। “बुबुनुया दिनके, बुबु थानात छाकास वि छाँह जुवाई, वते वि जुजुगु थासयु हादा तयार आगंजोया स्थानना यानायो” ब्रह्मु क्रंगुलि उगु बास दिनके, उगु थासे वि छाँह जुया च्वाल खना अनहे हादा तयार आर्ग चौ या स्थानना चयाम मयापु नै विजुक छैं धक्का नामाकरण यागु जुल।
बन्यायु विशेष धार्मिक महत्त्व दुगु व हादा तयार छङु मात्र सुखगु संगम स्थल जुवा च्वाल आर्ग चोयात पुर्बें तयोस विशेष धार्मिक आस्था समर्पण याना न्यायान इले ध्ये जिर्निल्यार याना चक्कु व, धार्य व समयया सुर्या व उदिया परिचालन वालक स्थाना दण्डौ दु: तयार प्रकारकया पूजा आर्ज यात व्यवस्थित रूप चलेयाना बनेया लाईंग विसं. २०३५ साल पीठ २९ गते बोबु ५५ जयमाना छकु हादा समिति या निस्यनेगु ज्यो जुल। उगु आर्ग समिति स्थानना काल निसे अन्तर हुपस धौटक आगंजोया सुर्या, न्याय सचालन व विभिन्न सुधार्या ज्याधाया बैच्चुङ्गु बोले २०३३ साल शिवारात्या दिने जिर्निल्याद दुःस्थयात्यु आगंजेया पुर्विय खन्ड्या पुन: निर्माण्या लागिय शलाम्याया जुल। दाँया व्यस्काया लागिय आगंजा जराय अधिग्रहन प्राप्त जुजुगु रक्म व उदिया व्यस्क याना ज, ८४, १३५६- व आर्ग या नस वाल ब्रह्मु ध्याय हता कया ब्रह्मु रक्म ३,९०,०३००- व आर्गः कोसे ५५३६४१६४ नाय याना जम्मा रक्म २,३६,२५१६४ लागतया आगंजेया पुन: निर्माण याना विसं. २०५४ साल चैत १२ गते शानिवार्या दिने अद्य भक्ति पुर्वक कमापूजा साम्यन्य याना आगंजेया पुन: निर्माण्या य्या सम्पन्न जुल।
इति सवल २०५४ साल, चैत १२ गते शानिवार शुभम्।