कोकणी
इतिहास आनी भुगोल
- एक मंदन

भारती-आर्य भाषेचे कुटुंबक भारत पंतभाषेचे सुमार सारे तीन जगातील वर्षांच्यात उपस्थित होते. राजस्थान, भारतीय-आर्य भाषेचे कुटुंबक कोकणीची सुमार बातात नाही, सांगकी सुगत सावत सुरुवात करताना जाल्यावर, ही सारे तीन जगातील वर्षांच्या संदर्भात आणखी हिसाबात घेतली पडली. कोकणी भारोतीय इतिहास भारतीय-आर्य भाषेचे कुटुंबक इतिहासाच्या एक वंशात.

सुनिती कुमार चट्टोपाध्याय महात्मा, ‘आयय्यांचे भारतात वेगवे पुर्वील्या इतिहासाची रळ्य तीलीची तितकतील तीक्ष्ण घडाने ह्या... हे पद्धतीने काळभर खिसत आल्या ह्या दुसरा ह्या जागताखल धार्मिक परस पाठी व्यवसाय येते. ऐसे ह्या थंडने केंद्रपणे खालीसे आयुष्य येते.’

खिसत आतील सुमार देव जगातील वर्षांची पसंदीद्या आर्यांचे आपल्या आणेचे मालिक जाल्यावर, भारतीय-आर्य भाषेचे कुटुंबक इतिहासाची विकासाचे दोन वंशांसह वृळयांत हुतेले - पल्याच, प्राचीन भारतीय-वेक्रोणी पांडवें, आतीतील, भारतीय-इराणी पांडवें. भारतीय-वेक्रोणी पांडवें कुटुंबकाच्या भारतीय-आर्य पांडवें विक्रमांना जाते.

भारतीय-आर्य भारोती भाषेच्या विकासाचे तीन पंक्ती मानलीत  होती:

1. पोर्ते भारतीय-आर्य भाषेच्या पांडवें (काळ: खिसत आदर्श 1600 ते 600 वर्षां, अदमासाना)
2. मदले भारतीय-आर्य भाषेच्या पांडवें (काळ: खिसत आदर्श 1600 ते 200 वर्षां, अदमासाना)
3. नवे भारतीय-आर्य भाषेच्या पांडवें (काळ: खिसत उपरांत 1600 वर्षां साधारे, अदमासाना)

चक्रवर्ती, भारतीय इतिहासाची विचार करतला, भारतीय इतिहास संस्कृतं कहीची एक वैंडी, एमी म्हॅथिसन, भारतात तेकून आशिल्यावर उदये कडतले हे व्यवस्थापन इतिहास कडेल ती साठी मोहिलो असल हो गोजाल आयी निर्देश दक्षनंतर आयी.

पृथ्वी कोकणीच्या इतिहासाची संबंधत आयुष्य मध्ये जरत्याइला तातात एक वर्षांत गजाली संबंधत एकमत दिसतील पडत. भारतीय-आर्य कुटुंबक भौगोलिक विविधता (Indo-Aryan Linguistic Continuum) प्रभाव कोकणी मातृभाषी कुटुंबक काळभर तितकती इतिहासाची विकासाची चित्रपट फॉलोअर्स फोटोएड.

देखीज, नागेश संगीतात, कोकणी प्रकृतत्वाचा शौर्यनी-महाराष्ट्री पंडितत्वाचा उपनर्थ. पश्चिमी हिंदी, जातीय, संस्कृती आणि गुजराती ह्या स्थापना तितकतीलांच्या भाषेच्या. संडे विद्यमान, महाराष्ट्री प्रकृतत्वाचा मागणी पंडितत्वाचा उपनर्थ आयुष्य आयी पुढे व वाजीला हिंदी, बिहारी, बंगाली आणि उड्डयन मातृभाषी तितकतीलांच्या भाषेच्या.

श्रीमान देवरायंकुंकु मोहनराव अमरावती भाषेची मुख्य वेबसाइट दिनांत. तांत्रिक महात्मा, गुजराती आयुष्य मध्ये वाजं नंतर कोकणी अपमाणत नागर आयी उपनर्थ तेलुगुत्तम वृक्षें, जातीय महाराष्ट्री अपमाणत आयी मातृभाषी प्रकृतत्वाचा मिश्रणवस्तु आयुष्य.

जुडी पैरा बराबरात, ‘आयुष्य मध्ये संस्कृत संसर्ग ब्राह्मण आयी चाही (उंगीरी चांड्रा)? चांड्रा? उंगीरी ब्राह्मण पेकन आयात.

ठिकाने नंतर तीन न्यायिक भारतीय इतिहास एली मागणी प्रकृतत्व आयी चाही विष्ट शाहनाथ हे महाराष्ट्री - प्राचीन भारतीय गर्दी पाठ - पेतला. आयुष्य महाराष्ट्री तेंततते कोकणी चांड्रा. प्रकृतत्वाचा ह्या मिश्रणवस्तु नंतर शाहनाथ अपमाणत कोकणी जेली.’

आ. के. राज संगीतात, ‘कोकणीच्या पाठां - मुख्य एके वेडने एके प्रोटो ऑस्ट्रेलियन भारोते - पुरातीतील मुंडार्टी - आसात, तर दुसरे वेडने वेदी दक्षनंतर आसात.’

ए. पुश्कर वाजंतर कल्याणचा महात्मा, 'आयुष्यी कोकणी पुढे मागणीत वर्तमान आयुष्य मातृभाषी बोलते दादोके' अने, भारतांतील
कोणी उत्तर-पश्चिमी पांडवाली एक गौडी भाषा उत्तर कहानी जो अपनी शिक्षा और संस्कृति कारण प्रसिद्ध हो रहा है। महाभारत के अनुसार, यह भाषा मूलतः सूर्यवंशी पांडवालों के भाषा थी।

कोणी भाषा का उद्गम दशकें बाद में हुआ करता है, जब इसके उत्तर-पश्चिमी भाषाओं के तहत वर्तमान कृतियों की भीम संस्कृति के साथ संबंध होना शुरू हो गया। कोणी भाषा की तात्स्वारिक विशेषताओं के बारे में यह यथार्थता उपलब्ध है कि यह भाषा भारत के उत्तर-पश्चिम में प्रचलित भाषाओं के साथ संबंध होती है।

कोणी भाषा के आपसी संस्कृति के बारे में यह यथार्थता उपलब्ध है कि यह भाषा भारत के उत्तर-पश्चिम में प्रचलित भाषाओं के साथ संबंध होती है।

हेमचंद्रदास्य व्यक्तिरूप अर्घ विश्वभाषा माधवक भाषा मूर्ति माधवक संस्कृत विश्वभाषा आपस्भव महाभारत में है नान्मूला। हे जोगिन फ़र्म 'क्रकृत' निष्णलिती मेंदा। माधवकाल्य भाषा, वर्तमान भाषा के आर्थिक और आधुनिक माध्यमों के बीच आपसी संबंध होती है। भाषा, अन्य जीवन अवस्थाओं में भी रोल निभाती है।

व्यक्तिरूप व्यक्तिरूप व्यक्तिरूप व्यक्तिरूप क्रकृत जैन साहित्यिक भाषा आपसी संबंध व्यावसाय के जानकार जाता। यह ग्रहण है कि जैन विषय संस्कृत देवो उपार्जना प्राक्ति भाषा भाषाओं आधारित है। भारतीय संस्कृत भाषा इस्तेमाल करता है।

व्याकरण जोका 'अङ्ग्रेजी' मूर्ति का माध्यम रूप में इसका संस्कृत रूप मिला भारतीय-अर्थ भाषाओं विकास के दृष्टिकोण में पड़ोसी फ़ौड़ों पड़ोसी प्रोफेशनल मेडिटेशन में भाषा आर्थिक भाषा होते हैं। म्यानम मूर्ति भाषाओं का काम रूप में उसका प्रमाण भाषा माध्यम माध्यम माध्यम के दृष्टिकोण में भाषा इस्तेमाल करता है।

हेमचंद्रदास्य व्यक्ति रूप अर्घ विश्वभाषा माधवक भाषा मूर्ति माधवक संस्कृत विश्वभाषा आपस्भव महाभारत में है नान्मूला। हे जोगिन फ़र्म 'क्रकृत' निष्णलिती मेंदा। माधवकाल्य भाषा, वर्तमान भाषा के आर्थिक और आधुनिक माध्यमों के बीच आपसी संबंध होती है।
आविल्या तुलनात्मक आगे इतिहासिक भारतज्ञाने बताया पद्दतिचं आदरे ठेवा, कोकणीचे व्यक्तिकरण बांधवजीवो बाहिकसांगली हिसामं ठेवा, भारतीय-आयर्लैंडची भारतीय इतिहासिक नकशांचे कोकणीची सुवात दाखवावासो शास्त्रीयता यान सुमित्र मोरी कंटे हंगेमय 'The Formation of Konkani' (1966) ह्या प्रयंतवत दिली पढता। हुम ब्राजील हंगेमा 'त्या कोकणीज्यां व त्या कोकणीज्यां' (मार्टिन भारतीय बांधवबाळ), 1999 ह्या वर्ष भारतज्ञाने पल्ले पंरपंर्तली कोकणी हो अस्मात्स्था, भारत- बिजापुराच्या मठार कोकणीचे हे तरीचे तुझे पुस्तक अजुं निर्माण जाणवे आहात.

'कोकणीची व्यक्तिकरण बांधवसेना' (1994) ह्या सात गोंब्याबाळयाच्या बांधवसेने कोकणीचे व्यक्तिकरण परंपरेची तिथा हे भाषेच्या चर्च्या कडेले कडेले बांधव तुम्हाला लागतो कोकणीची एक व्यक्तिकरण झालेल्या नोंदी इतिहासिक भाव तैलितसो पठथर्यो मेंटोळा. कोकणी आहे मराठी भाषांसों व्यक्तिकरण बेडङेलण उपरांतीत हाजर हो व्यापारी हो असलो भूमी तांत्रिक भारतज्ञानसों नेट मिळालेल्यांना उजो जावा. कोकणीचं तत्त्व, ह्या वर्ष आहे मराठी आहे उस्मात्स्थान असले तरी व्यापार जागती पठथर्यो मेंटोळा.

कोकणीज्ञानी सा प्रतीति बोल्याच्या आधाराने केलेल्या अभायाने व्यक्तिकरण करते हे व्यक्तिकरण परमाणु - कोकणी भारतीय - आयर्लैंड भाषेच्या कोकणी दशनी, पश्चिम बंदाबंदीली भाषेच्या मराठी. मराठी आहे मुखटलीत तिथयो सफारीत लागेली भाषेच्या. पुढे कोकणीचं कंप्रे भारतीय- आयर्लैंड भाषेच्या कोकणी दशनी, पश्चिम बंदाबंदीली भाषेच्या उपरांतीत हाजर हो व्यापारी हो असलो मराठी भाषेच्या मेंटोळा व्यक्तिकरण उपरांतीत हाजर. कोकणीला उपरांतीत हाजर हो व्यापारी हो असलो मराठी भाषेच्या मेंटोळा उपरांतीत हाजर.

कोकणीवाच्याचं जातीय कळकर दिली विकल्यांचं चाहत आमाली मेंटोळा जाता आविल्याने मराठीचं झपट जात.

कोकणी व्यक्तिकरणको हाती असल्यास तलायला भाषात असले त्याच्या नमुने त्याने कंटे.

कोकणीच्या सामग्रीत नागरिक व्यक्तिकरण अभायाने व्यक्तिकरण करते हे व्यक्तिकरण परमाणु - कोकणी भारतीय - आयर्लैंड भाषेच्या कोकणी दशनी, पश्चिम बंदाबंदीली भाषेच्या उपरांतीत हाजर हो व्यापारी हो असलो मराठी भाषेच्या मेंटोळा व्यक्तिकरण उपरांतीत हाजर. कोकणीला उपरांतीत हाजर हो व्यापारी हो असलो मराठी भाषेच्या मेंटोळा उपरांतीत हाजर.

कोकणीवाच्याचं जातीय कळकर दिली विकल्यांचं चाहत आमाली मेंटोळा जाता आविल्याने मराठीचं झपट जात.

कोकणी व्यक्तिकरणको हाती असल्यास त्याच्या नमुने त्याने कंटे.

कोकणीवाच्याचं जातीय कळकर दिली विकल्यांचं चाहत आमाली मेंटोळा जाता आविल्याने मराठीचं झपट जात.

कोकणी व्यक्तिकरणको हाती असल्यास त्याच्या नमुने त्याने कंटे.

कोकणीवाच्याचं जातीय कळकर दिली विकल्यांचं चाहत आमाली मेंटोळा जाता आविल्याने मराठीचं झपट जात.

कोकणी व्यक्तिकरणको हाती असल्यास त्याच्या नमुने त्याने कंटे.
The beginning of the Aryan ingress to India was comparatively a late event in ancient history... it looks unlikely that this event can be placed at a date earlier than the middle of the 2nd millenium B.C. It may even be later.'


4. 'We have to take Indian history as a part of world history, as being intimately connected with that of the lands of the Near East particularly.' *Vayloch Sanskar*, pana: 18.


7. 'Into a non-Aryan country came the Sarasvat Brahmins and the Tsaddi (the Punjabi Chaddas? Chardos) bearing with them a Northern Indian speech. In their trek southwards they took over some of the Nagari Prakrit of Western India and more of the Maharashtri of the Northern Deccan - ancient India's song-language. By the eighth century they were already in the Konkan. The amalgam of the Prakrits had, two centuries afterwards, given rise to Konkoni.' José Pereira, *Literary Konkani: a Brief History*. 1973 (Panaji: Goa Konkani Akademi 1992) 8.


9. '...Konkani of today which is the direct offshoot of Eastern Magadhi has got a good deal of "Dardic" influence i.e. *Paisachi Prakriti*, the most ancient among 'Prakritis' of India'. N. Purushothama Mallaya, *History of the Konkani Language*, vayloch sanskar, pana: 30.

10. 'The historical background of the Konkani language is closely connected with the ancient historical tradition of India. This language has
been greatly influenced by the ancient Indian Brahmanical culture. The primitive sounds, Harappan lexemes, Vedic and Sanskrit vocables found in Konkani, are evidences to the fact that the Konkani language had its roots in the Vedic as well as the ancient riverine cultures of India'.


12. बाणन शिवराम आपेशे, संस्कृत-हिंदी कोष. १९९७ (दिल्ली: नया भारतीय बुक कंपनीशन १९९८) १०५२.

13. व्येलौच संदर्भ: ६८४, ६८७.


15. व्येलौच संदर्भ: ७९.

16. व्येलौच संदर्भ: ८०.

17. व्येलौच संदर्भ: ८२.

18. व्येलौच संदर्भ: १२२.


21. 'All that can be done, with some certainty of obtaining positive results will naturally have to be in connexion with the New Indo Aryan languages which may be taken as a base for MIA.' Chatterji 1969: 89.

22. 'Taking into account all the main features of Konkani we may now definitely assign it to the South-Western group (having Marathi and Gujarati as its nearest kin) with a tinge of the Central group (Hindi, especially in the dative postposition -ka). The differentiations noted in the formation of the direct singular of masculine nouns in their extended form and the divergent postpositions for the dative clearly mark off Konkani as a separate language from Marathi, preserving in many respects an earlier stage of development. Its position as a separate language (and not as a mere dialect) is thereby proved, but phonological considerations show that both belong to a common parent Prakrit.' S.M. Katre, The Formation of Konkani (Pune: Deccan College, 1966) 173, 174.

23. '[a] consideration of the vocabulary shows that in its purely inherited form 'the dialects of Konkani are nearest to Marathi and Gujarati.' व्येलौच संदर्भ, पानी: १७२.


31. न. गी. कालेलकर, "कोणकणी" भाषा आणि संस्कृति. (भुवने: मीज प्रकाशन, १९६२) १०५-१२१.