## ع. श्री क्ष्णावम मल्ल

[संबत् २०३६ सालको 'मदन पुरस्कार' 'नेपालका परम्परागत प्रविधि' भन्ने ग्रन्थका लागि त्यसका रचयिताहरू डा. छविलाल गजुरेल र श्री करुणाकर वैद्यलाई संयुक्त रूपमा समर्पण गर्न संवत् २०३७ साल अभ्विन २द गतेका दिन आयोजित समारोहमा लोक सेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष श्री कृणवम मल्लले दिनुभएको प्रवचन। यो प्रवचन ‘नेपाली' ज्रैमासिक अड़ $5 \gamma$ वाट उद्धृत गरिएको हो।।

## प्रतिष्ठित महिला तथा सज्जनवृन्द !

आज 'मदन पुरस्कार' स्थापना भएको पच्चीस वर्ष पूर्ण भयो। मदन पुरस्कार वितरणको यो रजत जयन्ती समारोहमा केही बोल्ने मौका प्राप्त भएकोमा म आफूलाई गौरवान्वित सम्कन्छु । यस पुरस्कारकी सस्थापिका दानशीला सम्माननीया श्री रानी जगदम्बा र मदन पुरस्कार गुठीका सदस्यहरूप्रति म आपनो हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ र पच्चीस वर्षको सफल र सार्थक समापनको लागि गुठीलाई बधाई अर्पण गर्दछ ।

सम्माननीया श्री रानी जगदम्बाबाट नेपाली साहित्य र विज्ञानसम्बन्धी साहित्यको उत्थानको लागि स्थापना भएको यस मदन पुरस्कारको महत्त्व नेपालको इतिहासमा अड्डित भएको छ र आफ्नो बचत धन एक उदार हृदयले देशको भलाइको लागि कसरी उपयोग गर्न सक्तछ भन्ने कुराको एक ज्वलन्त उदाहरण हाप्रो समाजले पाएको छ। यस पुरस्कारले साहित्यकारहरूलाई केही आर्थिक सहायता दिएको मात्र छैन तर साथै यसले उनीहरूको हौसला र प्रतिष्ठा बढाएको छ। सम्माननीया श्री रानी जगदम्बाबाट यसरी नेपाली साहित्यमा भएको देनको, नेपाली साहित्यको अनुसन्धान र उच्चचस्तरीय अध्ययनमा भएको प्रोत्साहनको तथा कपिलगायत विज्ञानको क्षेत्रमा दिइएको दान आदिको हामी सहाना नगरी रहन सक्तैनौं। हामी दी सबैलाई अनुकरणयोग्य कतृत्त्व मान्दहौं।

यस वर्षको पुरस्कार 'नेपालको परम्परागत प्रविधि'मा डा. छविलाल गजुरेल र श्री करणाकर वैघले पाउनु भएकोछ। यस उत्कृष्ट वैज्ञानिक साहित्यले विज्ञानमा हाप्रो परम्पराको खोजी गरी हामीलाई हाम्यै परम्परागत योग्यतासंग परिचय गराएको छ। मलाई विश्वास छ- नेपालमा वैज्जनिक प्रविधिको विकासमा यस खोजीले कूलो

योगदान दिनेछ किन्नकि यसवाट हामीलाई आफ्नै परम्परा र प्रतिभाको पहिचान हुनेछ। त्यसैले दुवै पुरस्कार विजेताप्रति हामी आभारी छौं र उहॉहरू दुवैलाई पुरस्कार प्राप्तिको लागग वधाई दिन्छौं। हामी आशा रास्दछौं－उहाँहरूले गर्नुभएको कार्य अरू अगार्ड बढ़दै जानेछ।

देशको उन्नतिका कममा शिक्षा र साहित्य नै अग्रगामी हुन् भन्ने कुरा विभिन्न राप्ट्रहुकां इतिहासबाट हामीलाई ज्ञान हुन्छ । नेपालका कहालीलाग्दा हिमाली चुचुराहह，पाखा，पर्वत र वनको सैन्दर्य तथा नदीहरूको गर्जनले नेपाली हृदय र मस्तिप्कमा परेको प्रभाव नेपाली कला र साहित्यमा प्रतिविम्बित हुनु स्वाभाविक हो। ताण्डव नृत्यको प्रादुर्भाव，डमरुको अविष्कार र मृदङ्गको सृजना हामी नेपालमै भएको मान्दह्छौ। वेदका कैयौँ ॠचाहरुको श्रुति नेपालमै प्रारम्भ भएका हुन् र कैयों उपनिषदको कल्पना यहीं भएको हो । नेपालको वास्तुकला，मूर्तिकारिता तथा चित्रकारिताले पनि विश्वमा ख्यातिप्राप्त गरेका छन्। यहीं सोरठी नाचिन्छ र गाइनेको सारड़ी बज्दछ। ऊ्याउरे छन्दको यहाँ भरमार छ। शार्दूलविकीडित छन्दमा यहाँ जुहारी खेलिन्छ। यी सबै बातावरणको आधारमा हामो साहित्य अगाडि बढनु परेको छ। अनेक प्रयोग र अनेक रूपको साहित्यमा सम्भावना छ। तर अरुको नक्कल र दोपदश्शी दर्शन（सिनिसिज्म）को प्रदर्शन गर्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छैन। शिक्षाको उच्च स्तरको व्यापकता भएको समाजमा त्यस्तो साहित्यको प्रयोजन हुन सक्तछ तर त्यो अवस्था हाम्रो समाजले प्राप्त गरेको छैन। हाग्रो समाजमा वहुजनले बुकने，उनीहरूको मस्तिष्कको विकास गर्न सक्ने र उनीहरुको मनोरज्जन गर्ने साहित्यले नै लाभदायक लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्नेछ। हाग्रो समाजमा विद्वान् आफे विद्वान् छन तर सामान्य जनतालाई पो नेपाली साहित्यको खाँचो छ। यस खाँचोको पूर्ति गर्ने प्रयत्न अवश्य नै लाभदायक र जनउपयोगी होला भन्ने मलाई लाग्दछ।

साहित्यले नै ज्ञान र विजानको बीचमा समन्वय ल्याएर समाजलाई बढी सुखी र सम्पन्न बनाउन सक्तछ। यस सन्दर्भमा यस वर्ष＇मदन पुरस्कार＇प्राप्त गर्ने कृति， ＇नेपालका परम्परागत प्रविधि＇ले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। पुरस्कार विजेता डा．छविलाल गजुरेल र करणणाकर वैद्य दुवैमा म पुन：हार्दिक बधाई र शुभकामना अर्षण गर्द्छ ।

अन्त्यमा एकपटक फेरि सम्माननीया रानी जगदम्बा र मदन पुरस्कार गुठीका सदस्यहरू सम्पूर्ण खास गरी यस गुठीका सचिव र्री कमलमणि दीकित जसको योग्यता，कार्यकुशलता ₹ साहित्यप्रेमसंग हामी परिचित छाँ－उहाँहरू सबैलाई यस पुण्य समारोहमा केही बोल्न प्राप्त अवसरको लागि धन्यवाद दिदद सफल कार्यको लागि बधाई अर्पण गर्छ। धन्यवाद ！＂

】】区

