## १२. श्री जगदीशशम

[संबत् २०३द साल आश्विन १६ गते रोज छ का दिन आयोजित समारोममा 'नरीसंह अवतार' भन्ने ग्रन्यको लागि प्रदान गरिएको संवत् २०३ज सालको 'यदन पुर्कार' त्यसका रचयिता ह्री जगदीशशमशेर राणाले ग्रहण गरेपधि व्यक्ता आनुपाएको उदगार। यो उदगार 'नेपाली' ₹ैमासिक अड़ द5 बाट उदधृत गरिएको हो।

मदन पुरस्कार गुठीको गुठीयारलाई मेंोो धन्यवाद ! उपस्थित सहधर्मालाई मेटो नमस्कार !

पुरस्करको लागि काव्य छ्यान्ने विद्यान्रहलाई छानिदिएकोमा भन्दा मुल़क्वाहिए


मेरो पुस्तक छानियो। मेरो विचारमा मदन पुरस्कार गुठीले भरसक पक्षपात नहोस् भन्ने दृष्टि र पारीद्वारा चयन गराउने कोसिस गरे जस्तो लाग्छ। तर आधिरा मानिसको धनाइ हो- सवैमधे योग्य नै पुरस्कृत हुन्ध भनेर ठोकर भन्न सकिन। नोबेल पुरस्कार जस्तो विश्वप्रष्यात पुरस्कार त गोकीले पाएनन् टल्ट्टायले पाएनन जेम्म ज्वयसले पाएनन मनलहरी लेले सेफारिसले पाए। त्यैसेले मेटो काव्य अह कृतिभन्दा योग्य भएकोले पुरस्कृत भयो भन्नको साटो, जाँचकीको अंबामा चढ्यो भन्न सुहाउला।

नोबेलले डाइनेमाइट जस्तो विस्फोटक वस्तु आविष्कार गरेर कमाएको धनले भान्ति पुरक्करदेखि ज्ञान, विज्ञान, साहित्यक प्रतिषित पुरस्कारको गुठी बन्दोबस्त गरे, वहाँ राणाको सम्पत्तिले यो मदन पुरस्कार चल्यो। दुवे दातालाई दूरदशी ₹ विशान हुदयका भन्ने पद्ध।

मदन पुरसकार नेपालको 'नोबेल पुरक्कार' होइन न नोबेल पुरस्करलाई खीडेनको मदन पुरस्कार भन्न मिल्ख। दुवेतिरको परिस्थितमा फरक छ। त्यसेले यो मदन पुरकार पाउनु कन इज्ञतको करा लाग्ब- मलाई।

सिबहेनमा लोगेल पुर्कार गुी जस्तो संस्थान हुु आश्चर्यको कुा होइन। यहा। अहिले मदन प्रस्कार गुठी जस्तो संस्यान चल्नु देवकोटा-भाषामा'आइसल्यान्डया सा देने जस्तो अनोठो कुए तो।

यहाँ हाम्रो नेपालमा पनि यस्तो निष्पक्षतापूर्वक नातागोता निगाहा कृषा नभई, योग्यताकै आधारले त्यसमा पनि रचनात्मक लेखकको कृतिको पुर्पक्ष हुनु र त्यसले सम्मान पाउनु महत्त्वको कुरा हो- हाग्रो समाज र परिपाटीमाधि भयानक व्यक्स्य हो।

हाम्रो समाज, यो काठमाडौको भव्य कलाकौशलले ढकमक्क ढाकेको उपत्यकाका सम्वेदनशील नागरिकको मनमा काव्यपानको रचि र रसचर्वणको क्षमता छैन भनौ भने यहाँका युवकहरू नयाँ साहित्यमा उत्कण्ठा राख्छन् पाका पुरानाहर अन्यत्रका भन्दा ज्यादा, शाश्वत् साहित्यको ज्ञान रास्छन्- काव्यका यहाँ महत्त्व छ भनँ भने प्रज्ञा-प्रतिष्ठान जस्तो पवित्र नाम भएको संस्थानमा स्तुति-कवितालाई प्रोत्साहन छ, रचना प्रवृत्तिलाई बॉधछ्छाँद छ, आजका सर्वोपरि लेखकलाई उचालपछ्छार गर्ने धृष्टता छ। ब्लड ब्याडकमा रगत निखारेर आएको सूर्य जस्तै मुखमा पानीढिक्कीका डबल च्यापेर सेता भएका पुर्जामान्छे साहित्यको बागडोर समात्तछन्।
"हो साॅच्चै हो... सबैले सबैतिर
डुंग्डुंग्ती खोकिला र कॉसकॉसमा लुकाई-लुकाई-
निहुरमन्टे सुँघसॉघ ल्याप्ल्याप् चादचुट... ... घीनलाग्दो दिनचर्या
-घिडनिया भएरै लटपटिइसकेका पापको मातिलो
परागमा-बहिर त सबैले लाएको
साखुल्लो सॉइदुवा चोखो गतिलो अनुहार तर मनमा भने
फतफती पाकेको... ...पछुतोको पटासी।"
व्यासले कसको पालामा लेखे ? कालिदासले कसको ? भानुभक्तले कसको ? तलेजुको मन्दिरको महत्त्व, कसले बनायो, कसको पालामा बन्योमा भन्दा मन्दिरको आप्ने सौन्दर्यमा निहित छ। भानुभक्तले बालक्ष्ण सममा पुनर्जन्म पाए वा देवकोटाजीले मोहन कोइरालामा भन्दा पत्यार लागोडन। बागधाराको निरन्तर बहने सोतलाई सम्छेर त्यो सरितामा हेलिनेहस मरेर पनि बाँच्छन्। "तर ज्यूँदा धृतराष्ट्रत मर्छन आफ्नै कुरक्षेत्रमा।"

यो बुछेर पनि बुरु पचाई-पचाई भाटकविता लेखे मेरा सहधर्मी काष्यकारहससंग मेरो एउटा बिन्ती छ "कवि कहलाइन कम्मर कसेपधि कमसेकम बाोेश्वरीमापि बलात्कार त नगर!" बाध्यताले अकिन्चन बह्म्माजानीलाई मीठो पाप गर्न लगाउँघ भन्ने बकेरे लेखेको हुँ।
"वाटा-हाट-बजारमा, पार्क र रानीपोषरीमा आज इुले बेला धैन। घण्टाघर ओर्ले दौडेको छ। घरषाट एउटा स्वाल्नी ओर्लन्दे बजार जान। पसलेले सखेद्य, कोरा बजाउदद, यस बजारमा भेल उर्लेको घ, बाीीले लगेका यानिस मरंगी निसासिन्छन् हातबुद्धा चलाउँदन भुमरीबाट उम्कन।"

बिगुल बजाक। बिगुल बडाक! फौज डाक। यस भुमरीमा परेक्त बताउन।

फौज आउँछ सड्गीन लिएर यस भुमरीमा परेकालाई बचाउन। गोरु डुक्छन्ध साथैको खेतमा, उसले अघौन्जी घाॅस खाएको छ। मानिस घोक्रिन्छ नासलचोकमा, उ सड्गीन देखेर भागेको छ- उसले गुहार मारेको छ।...

जुत्ता खोलेर भाग। नत्र भेट्लान् ती रगतप्यासी सिकारी कुकुरले। लखेटनु पेसा बनेको छ। भाग्नु बानी परेको छ। दॉतीले पेल्छ कि, पहाडले किच्छ कि जालको गञ्जागोलमै जेलिएर जुनी बित्छ कि- जोखना हेने पनि थाक्छ चिनो पल्टाउदै। राशी थाहा पाइन्न आजका मानिसको। मन्दिर साहै छृलो छ त्यसैले सूर्य संघारमा पुगेर अल्मलिन्छ। फर्कन्छ सूर्य आकाशमा नै प्रपोगन्डा गर्न ! अनि मन्दिरमा छयाप्छघयाप् बलि सुरु हुन्छ। औध्यारोले चिन्न नदिने अनुहार देवताको चरणमा लड्धन् गीड टाउको छुट्टिएर।
"तर,
अव त बस्ती नै घोररात्रि अन्धकार!
बसिन्दा नै कालरात्रि महान् !
समस्त कालकूट पिएर
सारा अन्धिकारलाई निलेर बसेका
यस बस्तीका बासिन्दाका आँखामा उदाएका छन् सूक्ष्म किरण
र इनका जिब्रामा स्वाद पलाएको छ चढ्दो उषाको ।"
त्यसैले यो बेलामा- वर्गवर्गले सड्गठित भएर चहलपहल मचाएको बेलामा भूतपूर्व सैनिकदेखि वर्तमान केवल वर्तमान पञ्चले चकचकि मचाएको बेलामा, हामी लेखकवर्ग, फाटेको दूध जस्तो अरूले निचोरी दिएको अमिला टर्रा कुराहरूले छोका छोरा फाटेर बस्ने बेला छैन। माकुरा-धागे आर्थिक स्थितिले बाधय भएका हास्मा लेखक पनि, अर्थ साध्य, काव्य साधन गरेर फष्टाएकाहरू पनि सड्गठित भएर हातेमालो गरेर ।
'सहस फुली सिद्धान्त सहस सृष्टिका सम्मति सहवास सड्गीत सहभोज सहकारी समृद्ध सरस सुहृद सौहार्द्र सरल सम्पन्न सुगन्धित जिन्दगीं बिताउन सके मात्र दिन दिनको मृत्युलाई हामी सृष्टिले जित्न सक्छौं।

सड्गठनको मेरो मतलब राजनीतिक सड्गठन होइन, न कनै लेखकले राजनीतिदेखि तटस्थ रहनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। मेरो सहधर्मीसँग मेरो अनुरोष एकै छ, काव्यकार-काव्यकारकै सड्गठनमात्र काव्यकारहरूको जमघट, समूह लेखन र चर्षाको नितान्त आवश्यक छ। भानुजयन्तीको दिन पनि भा-भा-भा भन्दा अगि भकानो नफुटने बेला, साहित्यिक मापदण्डभन्दा राजनैतिक गजले साहित्य नापिने बेला, कविकुलले दिएको उपाधिभन्दा अर दृ्टिले दिघ्येको मानमर्यादा गक्केको घेला, साहित्यकारको स्वतन्त्र सहुगठनको अत्यन्त आवश्यक छ।

मनुष्य जीवनको तरेक पक्षमा काव्यकारको दृष्टि पुग्नुपर्द्य- राजनीतिक जीवनमा पनि । राअनीति मामुली क़रा होड्डन, काष्यकारले त्यस दिशातिर अंखा चिम्लिने कुरा

पनि होइन। कुनै समाजमा पनि राजनीतिक व्यक्तिहरूको जिम्मामा मात्र राजनीति छाड्नु खतरानाक कुरा हो । देशहितकै लागि पनि रजनीतिक दृष्टिकोणबाहेक अरू सहस्त दृष्टिकोणको जरूरत पई। त्यसैले देशको अस्तित्वको लागि पनि साहित्यिक दृष्टिकोणको जरूरत पई । साहित्यको राजनीतिक महत्त्व खोज्नेले त्यतैतिर खोज्नुपर्ध। यो मदन पुरस्कारको महत्त्व पनि राजनीतिपरक दृष्टिकोणदेखि तटस्थ रहेर साहित्यकारताई पक्षपातरहित प्रोत्साहन दिनुमा नै छ।

मेरो 'नरसिंह अवतार' काव्यमा राजनीतिक पक्ष प्रबल छ- कान्तिपक्ष बलवान् छ 1 कतिपय मेरा साथीहरु, कति दुईनाले बन्दुकको मौहरी जस्ता रस निखिएका आंखा भएका देशवासीहरूले यो पुस्तकलाई राजनीतिक माना-पाथी लिएर नाप्न अघि सरे। तर यस्तो प्रयास, माना-पारी लिएर कपडा पसलमा नाप्न जानु जस्तै निरर्थक प्रयास हो । 'नरसिंह अवतार'को राजनीतिक पक्षहरू मेरा साहित्यिक मान्यताका पक्ष मात्र हुन् । 'साहित्य मनोरञ्जकको साथसाथै कल्याणकारी पनि हुनुपद्घ' भन्ने मेरो मान्यताको प्रस्तुतीकरण हो।

त्यसैले, मदन पुरस्कारमा कल्याणको सिद्धान्तअन्तर्गत नभएको भए- अरू कतिपय तथाकथित साहित्यिक पुरस्कारहर्मा जस्तो 'लेखकलाई स्यावजी दर्ने' उद्देश्य भएको भए, म एक पेट खाएर बसेको सुकुम्बासी यहाँ पाहुना बनेर पुरस्कार धाप्त आउने थिइने । यो पुरस्कार त इटालीका महाकवि दाँतेको अन्धकारभन्दा पनि अन्धकार नर्कको रुरिलो दीयो हो। मेरो लागि इज्जतको कुरा हो।

तर यो पुरस्कारको राशि धापेर पो के गर्नु यहीं मभन्दा प्रतिभाशाली कबि मोहन कोइराला कारिन्दाबाट हाकिम हाकिमबाट ढाक मच्चाइथच्चाइमा परेके छन् ।

यस युगका बासिन्दा युग सँगस्संग
"लता छाडेर लखतरान
पौडन छाडेर ओत लागेका छन् सबै
आज सूर्यको समेत रगत निखेको छ
उलदैन मानिसको बाढी
सुकिसकेको छ सुकिसकेको छ
मुख बाएर ट्वाल्ल परेको आशT
यो जुनीलाई पोलेर, नयां जुनलाई कुर्ने सिब्बान्त ओछघयाएर सुतेको छ-
-लम्पसार
यहीं पारिजातको शिरीश मुर्छाएको छ।
यही देवकोटालाई पूजा गरेर मन्दिरमा धुनेका हों।
क्रमा कविको बह्रतत्याले बकेको यो समाजया
"बालि ठार्जे कहाँ ध र अरै बसीमा सास फेर्ने

बेताल，देवी，कड्राल，ख्याक र उड्ने सिंहहरू
भीमसेन टोल，बॉड्गेमुढा，भैरवचोक，जुद्दसक
डबलीमा उभिभएका छन् नेपोलियन
सडकका कुनाकुनामा अधि युगका पुरुषहरू लम्पसार छन्－
बाटै ढाकेर आ－आफ्ना कुख्यातनाम प्रख्यात पार्दै।
हाकचा हीरो बन्न पाउदैन पोडेटोलमा पनि।＂
यहीं महाविद्यालय ₹ विश्वविद्यालय जस्ता ज्ञानका पवित्र मन्दिरको व्यवस्था मेरो विचारमा
＂क्याम्पसको पर्खालै भताभ्ड़्र－सक्सेना，परियार，केदारमान ₹ घले अभियोगको उत्तर दिंदै मञ्चबाट．．．＇हाम्रा बाबुहरु आएर घूस ख्वाएर गएको प्रमाण छ हामीसंग＇－गर्मीको बिदामा हामीले भालुको सिकार गरेथ्यौं－यहाँ क्याम्पसमा गर्न हुन ₹ सिकार ？－कन्पारामा मोहरी－जोरेर सिसाका छरैछर्रा टाउकोभरि भरिदिन－के फरक पर्छ र？त्यसै पनि इलम सिकाउने होडन यहॉं．．जागीर पाए धन्य－बहु ती माधिल्ला तलाका सुइगुरलाई सडकमा घिसार्ने जुक्ति सिक्न पाए पो．．．लौन सिलेबस बदलौ－＂

त्यसैले यहाँ हाग्रा पाठक र लेखक，पाठक＂भक्कूलाई दिएको रॉगो होर्न उत्तेजित तमासे＂₹ लेखक＂आकुल－व्याकुल भक्कूको राँगो＂जस्ता छन्।

समालोचक र व्याख्याकारको खाँचोले गर्दा सारा साहित्यको फल ने कोक्याउँछ।
＇निगमकल्पतरो र्गलित फलं
शुकमुखादमृत द्रवसंयुतम्＇
साहित्य कल्पवृक्षको परिपक्व फलको रस समाजमा फैलाइदिने शुकरेव－ व्याख्याकार बिरले छन्।

यस कार्यमा मर्मजहस्लाई लागिपर्न प्रोत्साहन $₹$ सामग्री जुटाइदिनु पन्न विश्वविध्यालय र प्रज्ञा－प्रतिष्ठानको घण्टाघर ठप्प रोकिएको छ।

त्यसैले，विशालहृदय，पुलकित दृष्टि भएकी रानी जगदम्बाले गुठीको नियम र习ुठीयारको निर्णय सुनेर बक्सिएको दूज्जत गद्गद् मनले स्वीकार गदा，यो राशि यहांक साहित्पकार र साहित्यको सेवामा लगाउने अठोट लिएर－

त्वदीयं बत्तु गोबिन्द ！तुभ्यमेब समर्षये
भन्ने सद्कल्प गर्दु।
国 『

