## २. भी धर्मराज थापा

[संवत् ₹०२७ साल भावण 95 गते आयोजित समाराहेमा 'मड़ली कुसुम' भन्ने गन्थको लागि प्रदान गरिएको संवत् २०२६ सालको मदन पुरस्कार त्यसका रचयिता श्री धर्मराज धापाले ग्रहण गरेपछि व्यक्त गर्नुभएको उद्गार। यो उद्गार 'नेपाली' जैमासिक अंक $\gamma \gamma$ बाट उद्धृत गरिएको हो। स्मरणीय छ, संतत् २०२६ सालयै ‘टिपन टापन' भन्ने ग्रत्थको लागि प्रदान गरिएको 'मदन पुरस्कार' त्यसका र्चयिता श्री परिसमणि प्रधानलाई संवत् २०२छ साल चैत्र 9 ग गतेका दिन दार्जिलिडमा आयोजित समारोहमा समर्पण गरिएको थियो। त्यसबखत पुरस्कार ग्रहण गरेपधि श्री पारसमणि प्रधानले ‘त्रिभुवन पुरस्कार'को लगत्तै पछि 'मदन पुरस्कार' पाउंदा अफू गौरवान्वित भएको उद्गार व्यक्त गर्नुको साथै शी रानीसाहेबमा धन्यवाद चढाउन यएको थियो। यो उद्गारसम्बन्धी अरु विवरण प्राप्त हैन (हेर्नु- ‘नेपाली' चैमासिक अड्क रु, पृष्ठ 90911]

श्रद्देय रानीसाहेब एव विद्वत्मण्डली !
'गीत' भन्नासाथ पहिले हामी गीतकारहरूके मनमस्तिष्कदेखि निस्किएका स्वतन्त्र बड्यका उदगारहरू हुन। गीतहरूका भाका वनकै छ्रागा र छहरा-लहरा पुष्पमञ्जरीका रस लुटने चिचिरे चराहस्ले नित्य अविस्मरणीय गतिले यस्तै विश्वब्रह्माण्डलाई दिइनै रहन्छ। त्यस्ता मूर लहरीमा बगेर विश्वका ख्यातिप्राप्त कविहसको नाम यो सानू ठार्डमा किन अटेस-मटेस गराऊँ। हाप्रै नेपाल दाया-बायाँ छिमेकी राष्ट्रका कविहसूले पनि आफ्नै धरातलका सपना $₹$ बिपना बदुलिएका घन्दहरूलाई काष्यससारमा बन्देज गराइगएके छन्।

भारतवर्षका राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त अफ्नू जन्मेको ‘षिरगाऊ’ भन्ते एडटा रमाइलो प्रकृतिले सधै रमाइने रमाइलो जगाइरहने गाउँमा रहाँदा-बस्ताके सम्फनाको भुभुत्को 'श्रीराम' भन्ने गीतिमय रचनामा उहॉले यसरी 'गीत' बन्याउनु मएको धियो -

क्या कर हो मेरे मन भानिककी राता ओह!<br>मार्ग के लुटेरे कास-कोध-मद लोभ मोल

किन्तु मै बढ़गा राम,
लेकर तुम्हारी नाम,
रख्खो बस तात, तुम थोडि क्षमा थोडा छोह !
यो त भयो उहाँको आपनो हृदयको सिहासनमा विराजमान गराइराख्नुभएका 'भ्री राम्का चरणाविन्द मनले अत्यन्त चिन्तन् धरी,' भन्ने हाम्रा आदकविको श्लोकअनुसार के जप, ध्यान, नियम र आजा पूजाहरूकै आधार र वरदानको पूजाका साहित्यिक जीवनको मूल वाटै-बाटो मत्यकै उकालोमा यो जगत्लाई उकालिरहने दार्शनिक क्षमाको अन्जुली।

परन्तु काव्य सिर्जनाको शीतल छाया भने त्यही चिरगाउंको ठृलो वरको वृक्षले दिएको छ, जुन गाउँमा गाउँका हली ग्वाला, लालाबाला, बूढाखाडा सबैले आफनै वरिपरि परिपाटीका कथा, उखान टुक्का हाल्ने गर्दथे त्यसै बाक्लो छहारीको शीतल छहारीके हाँगा-पातका फलफूल र चराचुहड्डी़रु आपनै भारतवर्षभरिमा मात्र होडन यस विश्वका दार्शनिक र ऐतिहासिक विवेचक साहित्यिक विद्वान्रूर्का हात-हातमा पनि फिजाइडिए।

हामो जन्मथलो $₹$ हाम्रा यी बनबेसीका फलक-मलकहरू र यस फलक-मलकमा जुनकीरीजै ऊल्याक-कुलुक पादै यसै रनबन नगर र वन-बतौचा नदीकिनार-किनारका देवल, चैत्य र मन्दिर-मन्दिरमा जान लागोको पूजाका थाली लिएका बिहानीपखका छविला र कलिला किरणहरूका पुतलीसमान फूल टिप्ने चमेली वेलीका मालिनी, वनदेवी वनकन्या, रूप्स्या र रूपाका रूपमा फलफली सम्ञिने ऊफल्कारै छोडेर जाने गरी खल्किरहेके छन।

यिनै वसुन्धराभित्र जुन कुरो लेख्छु, भन्नुहोस, चाहे उपन्यासका उपन्यास लेखेर धारा बहाइ-बहाई एउटै बन्नुहोस्। अरु चाहे निबन्धको संसारभिन्नै उपन्यास लुकेका छन भनी निबन्ध ठोक्नहोम् चाहे ध्वनिके गतिमा उडेर कविता टिप्तछ भनी कविता, काव्यगान गन्नुहोम, जतिहातको डोरी बाटे तापनि कुो त एउटै हो- नेपाली साहित्यको धरातल 'सत्य शिवं सुन्दरं'ले सिसर्गानु।

नाटक लेखेरे यसे समाजको तसीीर छर्लड़््रै उतारिदिन्छु भन्नु हो भने पनि हामा जन्मधलोहरूका दार्शनिक $र$ साहित्यिक प्राकृतिक, रहस्यमयी तरिकाले यहा अअैक पनि-

## "प्रतिभाबाट छहरा छुटे हृदय नछोला,

भनेरे सरियानीले उत्फुल्ल नुल्डा हुद्या गाइरहेके छन् नाचिरहके छन् खेलिरहेके छन्। हापो काली लेकको काख्व र टुनीहर्मा धुम ओठेका आमाहरू र बहिनीहरले (राभायणसम्म पबन सक्ने र पटर्के आँखा नदेख्ले जतिले) आफ्नू मनका भावनाहस-

जहानहरु सुतिरहेकै अधी रातदेखि जागै बसेर जूठो भाँडो गरेर, बढारकुँढार गरेर, जलघडा भरेर, खुवाइ पियाइ गराएर आफू फेरि आफ़ै घरको घरधन्दामा चलिरहेकै छन । दिदी-बहिनीहस्ले, तरनी-तन्नेरीहसूले आफ्नो गाउँले भाकाको नौलो फिरतीका गीतैवाट कोसेली भनाभन ₹ आदान-प्रदान गरी आफ्नू इमान्दारी जाहेर गरिरहेकै छन्।

> बादलै घुम्ने गौथलीचरी बनाइ दे मलाई घर
> गौथली जोडी दुइटाले मिली फूल पार्छन् जनम्भर ।

यस्तो गीतैगीत र नाचैनाच, ठ्रा-ठोक्कान भनाभनले नित्य दयालु र मायालु भदरहेकी धरती हामी कवि-लेखकहरूकै लेखन र गायन चित्रकलाहरूले नै सिंगारिरहेकी छिन ।

यिनै गीतका भारी उचाल्दै यसै सुन ₹ चाँदीका पहाडमा चढ्ठेर यिनै काला र हरिया वन-टाकरा र लाखा-पाखामा उड्रे हाम्रा पूर्वज कवि-लेखकहरूले आफ्नू जीवन पनि भारतवर्षको रवीन्द्र र मैथिलीशरण गुप्तहरूका है उज्ज्वल सुकृतिमय बनाएर गएकै छन्।

आफ्नो नेपाली साहित्य र सड्यीतको स्वर उरालिरहेकै छन्। यिनै उकाला र ओरालीका उरालाहरू हाम्रा रचनाका छन्द हुनुपर्दछ। यस्ता छन्दलाई आप्तै दर्शन र साहित्यको सत्य सत्य (काल्पनिक भए पनि) चित्रणका कला-कृतिहसले हामीलाई गौरवान्वित तुल्याई आफ्नै बौद्धिक र प्रतिभाशाली धरातलको मन्दिर उज्यालो णदै गएका हामै मूल बाटो र चौबाटो आजभोलि अन्यान्य मुलुक देख्न पाइरहेकै छौ, प्रस्तकालयहरूभित्र पनि सुरक्षित नै होलान।

कवि मोनीराम भहले गजल गाउनुभयो, नेपाली धरातलका हाष्रा 'भानु' का उदयकीर्ति-किरणहरूलाई नेपाली संसारमा फैलाइदिनुका साधै आफू पनि गीतैदेखि फैलिइने मड्गलको साइत सारेके हुन।

उनले रचेका गजल कवि मैधिलीशरणको जत्तिके श्रीराममा अलइ्दकृत भएके भब्द र भाव जस्तो छ-

> जता हेच्यो उतै मेरा नजरूमा राम प्यारा छन्
> यता हेयो यतै मेरा नजरमा राम प्यारा घन्
> उता हेचयो उतै मेरा नजरमा राम प्यारा छन्
> जता हेचो उतै मेरा नजरमा राम प्यारा छन्

कवि मोतीरामले हायो मातृ छन्द (लोकगीत) मा किन लेबेनन् भन्नुपरेन। उतीसे सबे लोक छन्दमा ने भाषाको फोररा फुटाउनुभयो ।

कवि मैथिलीशरण गुप्तको जन्मस्थान चिरणाउैको बीच मैवानमा एडटा मलन् वट्ट वृक्षको मूल फेद र जाखा काण्ड होगा-पातहस्ले असरी कीष मैषिलीको सातित्त्व

काव्यहरूलाई फुल्दो-फल्दो अमर वाटिका पारिदिए, त्यस्तै हाम्रा स्वर्गीय महाकवि देवकोटालाई पनि यतै डिल्नीबजार र मैतीफॉटका चार भञ्ज्याड वरिपरिकै दर्शन र प्रेरणाहरूले हाम्रो गीति कविताको यो अलौकिक सर्वश्रेष्ठ सुन्दर मन्दिरको गजुर यसै लेक र हिमालकै काँध-कौधै 'हिउँको शिखर' जत्तिकै सुनसुनहलाकै भञ्ज्याडको रंगमा फल्काइदिए।

उनैले हो गीति कवितालाई आधुनिक कविताको दाजोमा 'मुनामदन' को कृतिले मौलो उबाइदिएको । गीति कविताहरु हाम्रा त यस्तै नै चोखा ₹ आदश्रवादी जीवनमार्गका मुक्तिदायक अभियानहरू सम्किइनेछन भनेर महाकविले यसै नेपाल हर्युपाटन वनबेसी फॉट ₹ फलफूलका सुगन्धहरूको बैसालु बहार, वसन्तराजको चिरबिरे तरानाहरु आप्नै डुग्रने रानीवनको पानीजत्तिकै प्रतिभादेखिन भुभुल्की सुनकोशी ₹ रोशी, महाकाली, कर्णाली, गण्डकी ₹ भेरी कालीसमान हुदै मातृछन्दमा जसले कुञ्जिनीमा गाएर छाडेको धियो।
'कुज्जिनी'मा गीतका छन्दहर कर्णालीका छालका तरड़ भई बगेको पाइन्छ। मुना-मदनमा एउटै 'असारे छन्द'ले सढै करा पोखिसकिएको छ। सुलोचना ₹ शाकुन्तल पनि महागीति काव्य ग्रन्थ नै हुन भन्नुमा अर्घलो नहोला।

हाग्रो मातृ छन्द यही हो भनेर अब छन्दको बन्देज गरिराल्ने सुवर्ण घडी आएको छ, यसलाई हामीले-

## मेला छद्वै बेला, बैस छदै चईन

भन्ने लोक कविताके भावोक्तिका हैं पूर्ण पार्ने काममा लम्किहालन्नु छ। यसको राजमार्गलाई कुनै खोलो पैदोले बेमाख पार्न नसक्ने मजबुती तुल्याउन परेको छ।

आज यस छन्दको हृदयको लहरोलाई समयको बतासमा आफूसमेत त्यसैका अभिनयमा निह्रेर, उठेर फुलेरे या हल्लिदि हल्लिदि यायाबरै बनेर शीतलता छदै सबै पण्डित र सज्जन लेखक ₹ लठमूर्ख सबैका सबैले फल्दो फुल्दो उर्वगतिले उठाइरहेके घन ।

म पनि नेपालको एडटा पुरानो, अकै पुरानो भनौं, जहा हज्जारौं बर्षदेखि उदिई ऊॉगिरहेको असङख्य पातैपात ₹ गनिनसक्ना हांगाहस ऊयाभ्मिलो भइरहेको एडटा समीको वृष्ष धैदैछ। त्यसै समीका एखका मन्तिरको शिवराभीको धुनी ₹ छाया, चराचुरुी़ीका आपै माया $x$ पिरतीका बन्धन व्यवहारके हिडदे ₹ वर्ष चिरबिर $₹$ खल्याइसल्याउठको दारीनिक उडानको चैतन्य प्वाख हाली उनै कुक्कुर र जुरली, वन न्याहली ₹ बतकृषुकेतसके कुर्लम ₹ कुक्रु आफ्नू घौटीमा बोकी संगाली जन्मेको
 सिर्जनामा अफसम्म पनि पसरी उडिरहनु, गाइरहनु गर्ने की परमेश्वरीको वरदान मैले पाइरोको पा आमाको गुनगुन नै में गीत हो।

त्यदी गार्उद्दखि गार्उैंगाउंदै यहाँसम्म आएको आमाका हृदयभित्रको करणणा बटुली भाका हालीहाली वनबगर र डॉडाकाॅडका द्यौराली खोला पुछ्ञारका ती रमाइला वास वसौं जस्ता भहीपसलसम्म पनि पुगेर-

उमेर खैयामको रुवाइ जस्तो अहिले यहाँ ऊवाह्टै किन भनौं, भकारीले बारेका रक्मी पार्ने बाटा $₹$ पैनभित्र भनूं कि आफ्नूपनका गीत गाइरहने बास बस्ने, रात कहाउने लाहुरे-लाहुरेनीले निकालेका उनीहरूकै कण्ठदेखिका सुरिता नानीरलै सुन मायॉहजूर सोल्टीका सोरठी रोइलाका टुक्का, टिपेर पनि यिनै छन्द र तालमा सुरेली खल्लै उनीहरूलाई नै गीतले रुवाउदैद $₹$ हॉसाउदैद आइरहेको डुलेर र गाएर, लेखेर कहिल्यै थकाइ मार्न नजान्न्र म पनि एउटा बानी बनिसकेको बटुवा हुँ।
'हुस्स पर्थक'का लाहुरेलाई कवि माधवप्रसाद देवकोटाले ता उनै भट्टीवालाको भकारीको टहरोभित्रवाटै एकाएक बिउँञाइदिएर त्यसका कान निमोठी घर फर्कादिइदिएका थिए। उहॉले पनि मातृ छन्दमा आपना घटनाहरू सरल ढड्लले गाउनुभएकै छ।
'डॉफेको भालेपोथीको सम्बाद' मा कविशिरोमणिले पनि कवि घिमिरे र जनकवि धापाले उपहास नगरून् भनेर गाउनुभएको थियो ।

नेपाली लय र भाकाकै पाराले आपनू छन्द शैलीलाई शार्दूलविक्रीडित छन्दको रामायण, लेखिएको भए तापनि आदिकवि हाम्रा भानुभक्तले गाएँ छाडेका हुन् ।

यो समाजको करण स्वरहरूका करुण पुकारहरूलाई निर्मल नेपाली भाषाको कण्ठ फुकाइरहने गाइने (गितार) को साहित्यको प्रतिनिधिस्वरूप श्री बालकृष्ण समज्यूले मुकुन्द-इन्दिरा, मुदुको व्यधा, अन्धवेग र अमरसिंहमा गएके छन्।

कवि सिद्धिचरण र कवि भवानी पनि गीति-कविताकै सोतहरू- अफ भीमनिध तिवारीलाई नाटकभित्र बगिरहेको सड्रीतके कलकले छहरा हो भनिदिए पनि हुन्छ ।

कवि माधव घिमिरेलाई मभन्दा बेग्लै पाराको वियोगान्त गीति कविताहरूको सष्टि गरिरहने सहधर्मी ठान्दछु।

गीति रचना कवि व्यधितज्यूका पनि सड्गम र अहिलेसम्म प्रस्फुरण भडरहेका बौद्धिक तथा प्राकृतिक र साहित्यिक नवजागरणका मार्गसूचक कतिपय ग्रन्थ ₹ गीत हुन् ।

कवि म.वी.वि. शाहको मातृ छन्द नै, मातृ उडार, मातृ दर्शन नै गीति कवितका सम्पूर्ण नेपालका नदी-नाला र सुसाइ हुन्।

मैले यिनै यिनै आफूभन्दा अग्रजहरू र समकालीन लेखक कविका लेखन र वाणीहरूका धवनिहरुदेखि यथेष्ठ साहित्यमा गीति कविताको सुगन्ध्रह सिने औसर पएको छ। आफ्नू धरातल मैले आफ्न लोक-सड्रीतलाई दिएको घ।

अब लेखनकलाका शैली ₹ धाराहू आआपनै बौद्धिक पाराले व्यक्त भएका हुन्छन्－यसमा कैनै विद्वानको दुई मत हुन सकैन होला। आफू बौद्धिक क्षमताले गांज्नसम्म सकिने शैली र बान्कीके गय्ध र पद्य हुपुई्ध भन्न मेंरो राष्टिय धारणाहह छन।

आज मलाई यतिका विद्वानहरको विद्धत्मण्डलीका सभामा पूजनीया रानी जगदम्बाज्यूका करकमलबाट मदन पुरस्कार जस्तो महान पुरस्कारले पुरस्कृत पानु－ मेरा यस फॉटतरफंको आफ़्न सिजनात्मक शैलीको र मौलिक गीति कविता（काब्य） जगत्पहिको प्रतिभा भविष्यमा आइरहने कलिला असडस्य प्रतिभाहरकको कदर गनु हो भन्ने सम्केको जा

अन्तमा म मदन पुरस्कर गुठी，स्थापना भएकै दिनदेखिको आमन्चित भइरेको ＇जनकविकेसी＇ले गुठीलाई अह के भनू，जुन मदन पुरस्कार गुठीप्रति अविस्मरणीय स्मृतिहछ हृदयभरि भएर मझाली कुसुम जतिके ताजा रहिरहनेछन।

पूज्या श्री रानी जायम्बाकुमारीको म सदैव कृतज रहिरहनेछ्छ।
区 区 区

