## ११. (क) डा. छविलाल गजुरेल

/संवत् २०३ט साल आश्विन २द गतेका दिन आयोजित समारोहमा ‘ेपालका परम्परागत प्रविधि' भन्ने ग्रन्थको लागि त्यसका रचयिता-द्बयलाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको संत् २०३६ सालको 'मदन पुरस्कार' रचयिताहरूमध्येका एक डा. धविलाल गजुरेलले ग्रण गरेपछि व्यक्त गर्नुभएको उद्गार। यो उद्गार ‘नेपाली’ चैैमासिक अदु दर बाट उद्धृत गरिएको हो 1।

सम्माननीया श्री रानीसाहेब जगदम्बाकुमारीज्यू मदन पुरस्कार गुठीका विदान् सदस्यहू एवं उपस्थित विद्धदवर्ग !

आज विद्वान्हरूको यस जमघटमा उपस्थित भै नेपालको ख्यातिप्राप्त 'मदन परस्कार' ग्रहण गन पाउँदा मलाई स्वाभाविक रूपमा भन्दा बढी खुसी लागेको छ। बद़ता खुसी यस अर्थमा लागेको छ कि यो मदन पुरस्कारदारा हामी दुई जनाको कृतिको मात्र मूल्याड़न नभएर युग्रोदेखि गहन चिन्तन गरी देश र समाजको भलो चिताउने नेपाली शिल्पकार एवं प्राविधिजहरूको महान तपस्याको पनि मूल्याइृन एव कदर भएको छ।

नेपाली प्राविधिक एवं शिल्पकारहर्को योगदान आजको विकासको सन्दर्भणा अत्यन्त महत्वपूर्ण देखिन आउँछ भन्नु सायद अत्युक्ति नहोला । हाग्रा पुछाहहले यीगणेश गरेका यी प्रविधिले समाजमा यस्तो गहिरो प्रभाव पारे कि त्यसलाई हामीले प्रविधिको रूपमा छह्टै असित्व रहेको जस्तो पनि देखेनों। प्रविधि र कलाको अक भनाँ प्रविधि ₹ हाग्रो संस्कृतिको यसरी संश्लेषण भयो कि हामीले प्रविधिलाई मात्र स्वतन्त रपमा घिन्तरी गने पनि सकेनों। हायो समाजले ती प्रविधिलाई अभिन्न अड़ाता सपमा प्रहण गयो र वती ने हाया पूर्वीय प्रविधिका विशेषता हुन। नेपाली माटोमा उप्बेर नेपाली जनजीबनमा ष्यापक स्पले मिजेका नेपाली प्रविधिलाई जन स्पमा पाइयो सकेसम्म ठीक त्पही स्पमा विव्डानसमक रास्ने धृष्टता 'नेपालका परम्परागात प्रविधि'मा गरिएको द्व।

पी प्रविधिको बोजतलास गरी यिनमा समयानुक्ल संशोधन गरी यिनके आयुनिकीकरण गर्न सकेमा राप्टिय प्राकृतिक सम्पदाको अधिकतम परिचालन है

बहुसङ्ख्यक नेपालीले काम एवं माम पाउने कुरामा शंका देखिदेन। चर्को मूल्यमा प्रविधि आयात गरेर मात्र राष्ट्रको विकास गर्न खोज्दा हामी सदा－सर्वदा परमुखापेक्षी हुनपने करो स्पष्ट छ। प्राविधिक शब्दको संरक्षण गर्ने，प्रविधिकसम्बन्धी अनुसन्धानका समस्या पैल्याउने एवं अनुसन्धानको माध्यमबाट राष्ट्रिय प्राकृतिक सम्पदाको परिचालन गर्ने उद्देश्यले प्रेरित हुंदा यो कृतिको जन्म भएको हो। यिनै हाप्रा ग्रामीण प्राचीन प्रविधिलाई उपयुक्त प्रविधि（एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी）को रूपमा विकसित गराउने अभिभारा नेपाली विद्वान्हरुको कॉधमा आइपरेको छ र यी प्रविधिले उपयुत्त प्रविधिको स्प लिएको दिन भविष्यमा चांडै आउनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छ। अवश्य पनि त्यो दिन अफ धेरै बढी खुसीयालीको दिन हुनेछ।

मदन पुरस्कार गुठी २५ वर्षसम्म अनवरत सूपमा राष्ट्रको सेवा गरी रजत－जयन्ती मनाउन लागेको यस वर्ष आज यो समारोहको आयोजना गरी हामीलाई संयुत्त रूपमा मदन पुरस्कारद्वारा पुरस्कृत गरी प्रेरणा प्रदान गर्ने मदन पुरस्कार गुठीप्रति म कृतजता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। जसको उच्च भावना एवं उदारताबाट यो मदन पुरस्कार गुठीको स्थापना भयो एवं जसको प्रशंसनीय कार्यबाट जानविज्ञानको क्षेत्रमा केती गर्न खोज्ने नेपालीहरू सम्मानित भै प्रेरणा पाउँदै आइरहेछन् तिनै कार्यकी मूल प्रेरणासोत सम्माननीया श्री रानीसाहेब जगदम्बाकुमारीज्यूप्रति म हृदयदेखि नै क्तझता एवं आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जय देश जय नरेश ！

> 区 区 区

