## १. भ्री शङ्रर लानिछाने

[संवन ₹०२\& साल भाद्र ३० गतेका दिन आयोजित समारोहमा "एब्ट्र्याक्ट चिन्तन प्याज' तथा 'नेपालको छापाखाना र पत्रकारिताको इतिहास' भन्ने ग्रत्थको लाग प्रदान गरिएको सवत् र०₹र सालको 'मदन पुरस्कार' ती ग्रन्थका रचयिताहरू कमश: शी शड़र लामिछाने र श्री ग्रीष्मबहादुर देवकोटाले ग्रहण गरेपछि पुरस्कार प्राप्त गर्नेहरकां तर्फबाट श्री शंकर लामिछानेले व्यक्त गर्नुभएको उद्गार। यो उद्गार 'नेपाली' उ्रैमासिक अड्र ३亏 बाट उद्धृत गरिएको हो 1I

श्रद्धेय रानीसाहेब एवं विद्बत् मण्डली !
भन्छन बोल्ने मान्छे लेख्तैन, लेखने मान्छे बोल्दैन।" लेख्ने मान्छे भनेर मलाई कदर गर्ने यो उपस्थित समाजले बोल्न मलाई आह्वान गयो त्यो पनि एकजनाका निमित्त नभई दुईदुईका लागि भन्दा त अप्ठयारो डबल पो हुन गएको छ- तापनि म तपाइंहरू जस्तो अग्रजको कसरी अनादर गर्न सक्छु ?

यहाँ उपस्थित महानुभावहरूमधये कैयन् मेरा एकलव्य साधनाका द्रोणाखार्य गुरु छन्। ती गुरुहरलाई सर्वप्रथम म धन्यवाद अर्पण गर्न चाहन्छु कारण तिनके प्रतिमा ममा प्रतिविम्बित भएको छ र प्रतिमा पनि उनकै प्रतिच्छाया हो। कान्छो भाइले गोरेटो पैलाएको खुसियाली तपाईहरूलाई निश्चय पनि भएको होला- त्यही खुसीको अंश मेरो हो भनी म गौरवान्वित भएको छु।

नेपालमा आजसम्म इतिहासमा व्यवसायका लागि लेख्ने राइटर हुन्ये, लेखक हुदन यिए। लेखक भन्ने शब्दलाई महत्त्व प्रदान गर्ने (रिकग्निस) दिने र छ्जजत दिने मदन पुरस्कार गुठीलाई म लेखक वर्गबाट धन्यवाद दिन चालन्धु।

पुरस्कारको घोषणापछि बधाई दिनेहरूमधये प्रापशः को जिमासा धियोकति आर्जँछ ? मैले तिनलाई जवाफ दिएँ- दोसो संस्करण किताब द्वापेको घ महिनाभिन्न दोस्रो संस्करणको तैयारी नै लेखकका लागि टूलो पुरस्कार हो ! बास गरी यसपालि छानिएका दुवै पुस्तक नत्र परिला संस्करणमै मर्ने बालका चिए। पसकारण, मृत्यु सज्जीवनी प्रदान गर्ने ती परीक्षक (वा परीककहह)लाई वेरो घधाई

छ कारण तिनले अप्ठयारोमा फैलेको फर्सी त जोगाएजोगाए छाना पनि भत्कन दिएनन् ।

कहाँ，फसीको कुरा गर्न पुगें－हुन्छ त्यसकै चर्चा गरौं। लेखक पनि फसी हो । आफैँकैं पाक्तछ। उ बोट जो（टेनड़िलस्）का भरमा अडेको हुन्छ त्यो उसको आर्थिक परिस्थिति हो र उ फल यत्ति मोटो बनाउने दुस्साहस गर्दछ，आड नपाएर स्वयं कुहिएर जान्छ। त्यो नर्कटको आड यसपालि देवकोटा $₹$ लामिछानेले पाए－त्यसका लागि नर्कटलाई，अर्थात् मदन पुरस्कारलाई अनेक धन्यवाद！

तपाइईहरू भन्नुहोला बाँस नभनी मैले नर्कट किन भनें ？$\gamma, 000 /-$ को ठार्जा ४ लाख भइदिएको भए नर्कट निश्चय पनि बाँस हुन्थ्यो। र त्यो बॉस मरुन्जेल，अरु मरेपछि पनि लाश ओसार्न पुग्ने हुन्थ्यो－तापनि，नर्कटिया औल लाग्ने यस देशमा फर्सीले नर्कटको सहायता पाउनु ठूलो सौभाग्य हो－कमसेकम उसलाई माटोले त सडाएन ！सिद्धिचरणजी हुनुहुन्छ ？मलाई उहॉको नर्कटमाथिको फसीको सम्कुना आइरहेछ ！उहाँको प्रतीक अर्के रूपमा उपयोग गरेकोमा म क्षमा माग्छछ ！）

भमा त मैले धेरैसँग माग्नु छ। ती कतिपय लेखक जो पुरस्कार पारंदेनन् वा पुरस्कार－पद्धतिभन्दा अधि नै मरे，वा स्वयं कुहिएर गले！तिनको लागि नेपालमा कैयन् जगदम्बाहरू अफै जन्मन बाँकी छन।

यसकारण मेरो अन्तिम बधाई छ रानी जगदम्बालाई，जसले नेपाली साहित्यको शब्दकोषमा लेखक शब्दको अर्को माने थपिवक्सियो।

区 区 区

