## 6. भी धनवज्ञ वज्ञाचार्य

/सवत् २०३Я साल कार्तिक ₹ गते रोज $\vartheta$ का दिन आयोजित समारोहमा 'लिच्छवि कालका अभिलेख' भन्ने ग्रन्धको लागी प्रदान गरिएको संवत् २०३० सालको 'मदन प्ररस्कार' त्यसका रचयिता धी धनवज बज़ाचार्यले गहण गरेपछि व्यक्त गनुभएकों उद्गार। यो उद्गार 'नेपाली' त्रैमासिक अडु ६र बाट उद्धृत गरिएको हो।।

सम्माननीया रानीसाहेब तथा उपस्थित विद्ददववृद्द !
साधारण पुरस्कार पनि लेखकको लागि प्रेरणाप्रद हुन्छ भने 'मदन पुरस्कार' जस्लो प्रतिषित पुरस्कार पाउदा मलाई ठूलो हर्ष हुन स्वाभाविक छ। यसषाट मैले आफूलाई गौरवान्वित ठानेको छ तथा भविष्यमा अखु गहकिला कृति तयार पान्न मलाई प्रेरणा मिलेको छ।

नेपाली वाइमय समृद होस् ज्ञान विजानका कुाले सो भरियोस् भन्ने उतम विचारधाराले स्थापित 'मदन पुरस्कार र गुी' को प्रशंसा जति भने पनि गर्न सकिच्छ। यसका लागि पुरस्कार-संस्थापिका सम्माननीया रानीसातेबको सदविषार, दनशीलताको प्रशंसा म हृद्यददेखि गदर्ब ।

यस प्रसइगमा नेपालको इतिहास अलि कोट्याउन मन लागेको ख। नेपाल सानो देश भए तापनि यसको इतिहास गौरैममय रहेको छ संक्कितिको दृषिले नेपाल धनी छ, सांस्कृतिकपक्ष, कलापक आदिलाई लिएर हामी गर्य गर्न सम्दों। त्यतको प्रथ्यूमिमा कस-कसको हात रतेको धियो, यसको ठीक-ठीक विर्लेण भएसकेको ब्बेन। तर म एडटा कुरा निर्धक्कसंग भन्न सक्धः हातो संस्कृति आदिको संबर्यनका एीहसको दानशीलताको पनि निके ठ्रो हात रहेको धियो। यंणी घ्रतिासकारतस्ले यस दृष्टिते यस विप्यमा त्यति रास्री ध्यान दिएका धैन्। तर लिख्धविकासदेकिका अभिलेख्ब हस्तलिखित प्रत्थ आदि राष्टी केलाई हेचौँ भने उत्त करा सम्ट देकिन्म। कीहिएको लोकको हित हुने, पुण्य हुने कार्य गरों भन्ने भाबना तथा दानगीसताले उस्त कराया निके स्थान लिएको सप्ट देखापये।
＇नेपाल मन्दिरै मन्दिरको देश＇भनी विदेशमा कहलाएथ्यो। हाम्रो यहाँ शैव， बौद्ध，वैष्णव，शाक्त आदि विविध सम्प्रदायका मन्दिरहरू बन्नमा स्त्रीहरूको उदार दान निकै मात्रामा कारण बनेध्यो। लिच्छहविकालका कति विहार स्त्रीहरूले बनाउन लाएथे； कति सार्वजनिक औषधालयलाई आर्थिक सहायता स्रीवाट प्राप्त भएथ्यो। त्यसताका हातैले लेखाउनुपर्ने हुनाले ठूला－ट्ला ग्रन्थ सार्न लाउनु खर्चिलो काम थियो। यस क्षेत्रमा पनि स्वीहरुको उदारताले उल्लेखनीय लिएथ्यो। स्त्रीहर्को दानले विविध विषयका ग्रन्थ सारिएको कुरा अभिलेखालयका हस्तलिखित ग्रन्थको सूचीपत्र हेरे पनि स्पष्ट थाहा पाइन्छ। यस विषयमा विस्तृत रूपमा यहाँ चर्चा गर्नु प्रसड्रान्तर ठहरिनेछ। यति संकेत मात्र पनि पर्याप्त छ जस्तो मलाई लाग्छ।
＇मदन पुरस्कार＇ले एक स्त्रीको सद्विचार तथा दातृत्व भावको अलि बेग्लै रूप प्रस्तुत गरेको छ। यो पनि यस प्रसड्रमा उल्लेखनीय छ। देवमन्दिर，पाटीपौवा आदि बनाउन लगाउनाले पुण्य हुन्छ भन्ने लोक धारणा जमिसकेको हुनाले पुगिसरी आएकाहरू त्यस्ता पुण्यकार्यमा प्रवृत्त हुनु त्यति आश्चर्यजनक छैन। तर लेखकलाई प्रोत्साहन दिन पुरस्कारको लागि जुन दान गरिएको छ त्यो हाम्रो परम्परागत कराभन्दा अलि भिन्न खालको छ। राष्ट्र－भाषालाई समृद्ध पारेर लेखकलाई प्रोत्साहन दिएर पुण्य हुन्छ भन्ने धारणा हाम्रो यहाँ फेलिसकेको छैन । तर हाग्रो भारी सन्तानलाई सुगम तरिकाले प्रबुद्ध तुल्याउने हो भने，हाम्रो राष्ट्रिय एकता सुदृळ पानें हो भने，नेपाली भाषालाई समृद्ध तुल्याउनु अत्यन्त आवश्यक छ। यो साधारण पुण्यको मात्र होइन；महापुण्यको कार्य हो भनी भनेमा कुनै अत्युक्ति हुनेछेन । यसकारण＇मदन पुरस्कार गुठी＇आपनो उद्देश्य पूरा गर्नामा उत्तरोत्तर सफल होस् भनी कामना गर्द्छ। हुन्छ भने नेपाली भाषालाई समृद्ध पार्ने कार्यलाई यस संस्थाले अऊु अगाडि बढाओस् भन्ने शुभकामना पनि यस प्रसड़्रमा व्यक्त गन्न चाहन्छु।

अन्त्यमा सम्माननीया रानीसाहेब，गुठीका प्रतिष्ठित सदस्पहरू ₹ उपस्थित विद्धदवृन्दमा हृदयदेखि कृतजता व्यक्त गर्दंच।

धन्यवाद ！

## 囚 囚 囚

