## १३. श्री राजेरवर देवकोला

/संवत् ₹०४३ सालको 'मदन पुरस्कार' 'लिच्छुवि संवत्को निर्णय' भन्ने ग्रन्थका लागि त्यसका रचयिता श्री नयराज पन्तलाई समर्पण गर्न संवत् २०४૪ साल आश्विन 90 गते रोज $\vartheta$ का दिन आयोजित समारोहमा श्री राजेश्वर देवकोटाले दिनुभएको प्रवचन । यो प्रवचन 'नेपाली' च्रैमासिक अड़ $99 ?$ बाट उद्धृत गरिएको हो I।

सम्माननीया रानीसाहेब, गुरुवर पन्तज्यू र सभ्यगण !
विद्वत्-पक्षबाट नयराज पन्तज्यूमा श्नद्धाभिनन्दन गदै छु। 'मदन पुरस्कार' आज स्वनामधन्य छ- पन्तज्यूका कर-कमलमा यसको शोभा द्विगुणित भएको छ। विशेष्य नै स्वयं सार्थक भएकाले नयराजज्यूको विशेषण जोड़ने न मसित शब्द छ, न त 'मदन पुरस्कार'मा जोड़ने कुनै अलड़रण नै छ। एउटै शब्द जोड़ने मेरो अधिकार छगुरुवर । गुरुवर नयराजको तपस्यालाई यस अलड़रणले ऑंक्न सक्तैन तर सानू सुमनलाई पनि सतृहर्को शिरमा चढने अधिकार त छंदिछ।
'म' भन्दा अहड़ार हुन्छ, उत्तम हुन्छ,- म कसरी व्यक्त गरूं ? सङ्ग र प्रसड़ग- म पनि यहां विद्वान्मा दरिए। । सानू कलशमा पनि अलिकति वाग्मती त पसिहाल्छ नि भनी सम्फिदिनुहोस्- केही अलिकति छचल्कियो वा पोखियो भने त्यो पात्रको दोष हो।

मेरो धर्म अन्तर्निहित प्रश्न र समस्यालाई उद्धृत गराउनु र तिनका समाधानको लागि जुधनु- शब्दान्तरमा जसलाई राजनीति भनिन्छ। तर मलाई नै 'मदन पुरस्कार'का प्रबन्धक महोदयहरूले एक समस्यामा छक्याइदिनुभयो- गुरुप्रति बधाई जापन गर्न शिष्यलाई अघि सारेर ! गुरुप्रति श्रद्धाको सुमन चढाउने अवसरबाट वक्चित हुन को चाहन्छ ? गहिराइनै नबुकी सरोवरमा हाम फाल्न को चाहन्छ ? चाहनु र नचाहनुको द्वन्द्वमा बाधिएर बोल्दै छु- 'यावत् किज्चित् नमाषते'। पुरस्कृत पुस्तकको मीमांसा गर्ने मसित कुनै योग्यता छैन, कसैले पनि अनधिकार चेष्टा गर्न हुंदिन। मैले आफूलाई चिनेको छु- मैले केही जानेको छैन भनौं भने त्यो पनि सिडको वाणी हो। अकमकाउैदै पनि बोल्ने चेष्टा गदै रहनु हास्रा लागि सुहाउने हो क्यार!
 छ ! तर त्यमैमा रम लिन सकन्नु एक माधना हो। आफना ड़ाननामनाः प्रार्ााणक
 हो, न धन-मान-पुरस्कार-लक्षित हो- यो स्वतः स्फूर्न हा, विद्वन्-अभ्याम हो, यही गामों सस्क्कार वा विद्वत् परम्परा हो।

हामो विद्याको उद्देश्य अर्थोपार्जन धिण़्न । ंंरै प्रााचीनकार्नातर हांइन, मेरो वयस्यहस्को पूर्व वेलासम्म प्रान प्राचीन शिक्षाका नागि शुल्क्कां परिकल्पना हुदैनैध्यो। मदा गुरुको साहचर्य र सामीप्यमा गुर्भामन भभक्षा पाइरहने अन्तेवासीको अधिकार हुन्थ्यो । र गुरूलाई विनयपूबंक माप्टाइ़ दण्डवन् गन्नु न कर्तव्य नै हुन्ध्यो। यस निर्द्वन्द्य भक्तिले कालान्तरमा एउटा विकृति खडा गर्गादययो- गुराक्य अर्थात अकाटय । त्यसपहि नै होला पुस्तकमा लेखिएकोनाडं प्रार्माणक मान्ने र पड़ाक्ति रदने काम मानै विद्यार्थीको हान लाग्यो। त्यस परम्परामा नयराज पन्तज्यूले एक विद्रोह उर्पस्थित गर्गिदनुभयो। उहाँ अनुसन्धान गर्न लाग्नुभयो- सत्यासन्य विवेचकको रूपमा पर्डित भब्द चरितार्थ हुने पात्र हुनुहुन्व गुर-परमपगका गौर नयराज।

नाम- 'लिच्छावि संवनको निर्णय'- ग्रन्थमा अलिक्कति गन्थन छ, वांकी सवै मन्थन छ, केही खण्डन छ, धरैै प्रतिपादन छ। गन्थन वुरिने खालकों छ। गन्थन पडटा व्यथा हो। त्यसप्रति मेरो सहानुभूनि छ। प्रतिपादन विपयवस्तुका सम्बन्धमा त्यो शाश्वत उदगार मबैका लागि हो- 'कालोऽह्यय निरवाधि विंपुला च पृथ्वी'। तर यस युगका हाम्रा लागि वस्तुत: गुरुवाक्य भएको छ- जो नयराजज्यूले लेखिदिनुभएको छ।

दाता र दानको अभिनन्दनमा पनि दुई पड़क्ति-दात्री, नेपाली भापाकी धात्रीको ए्पमा जगदम्बा- यहां तन मन धन चरितार्थ भएको छ, धन्यभागा, सम्माननीया रानीसाहेव- यो प्रेरणा आफैंमा बढिरहोस, अरू-अरूमा सरिरहोस्। हामी दुइटा शब्द लेखेर बाँचन चाहनेहरूसित शुभेच्छाका शब्दबाहेक नै अरु के छ र! वस्तुत: मान्छे बाच्ने वाणीमा नै हो। मान्छे बूढों हुन्छ तर भाका सर्नुपछ । जसको भाक्रा छ त्यसैको सन्ने हो, जसको चरित्र र संस्कार ने छ्छैन त्यसकों के सर्छ ! तर कस्तो विकृतितिर धकेलिदे गएको यो समाज छ- मदै सदैन- अरु धनीमानीइस्ले पनि यस्ता सत्कार्य धैर-धैरै गरे हुन्थ्यो नि! तर म आशावादी मान्छे हु तर युग निराशावादको घ, विच्छुड्यखलताको छ। तर आशावाद नै सत्य हो। म त आशा गरिरहेको हुनेछ - भाका सर्द। भाका सार्नमा 'मदन पुरस्कार'को प्रयास प्रशंसनीय छ। धनको ज्ञति मतिमा छ- प्रबन्धको नि ? आजको संसारमा कलाकोशलको चल्ती सुप्रबन्धमा नै निर्भर छ। यस वृष्टिले 'मदन पुरस्कार'का प्रबन्धकहस प्रशासाका पात्र छन। कति गुठी लोप भछसके, कति मंस्थान ₹ प्रतिष्ठान टाट उल्टिहरहेछन, 'मदन पुरस्कार' बढिरहेछ

किर्नाक यमने स्थापनाकालर्दोख नै लक्ष्य पवित्र राखेको छ，अहिलेसम्म प्रदूषणबाट मुक्त छ। समाजमा प्रद्वूपका प्रश्न उद्दधृत गर्दागर्दा उद्धार गर्न नसकेर थाकेको म जस्तालाई यम विद्बत् सान्निध्यमा आज यहाँ केही क्षण बिताउन पाउँदा केही आशा हुन्छु－राग， द्वेप छलक्रट्ववाट मुक्त नभएकाहरू सरस्वतीको सेवा गर्न पनि त सक्तैनन्। आज त्यस्ता उपासकहरूको बीचमा एउटै निवेदन गर्न चाहन्छु। भाषालाई प्रदूपणबाट जोगाइराहन सके अरु प्रदूपितलाई चोख्याउन सकिन्छु। अन्य भाषा पढेका नेपालीहरूबाट नेपाली भापा प्रर्दूपत भएको छ। अशुद्धि र प्रदूपणमा कुने एउटा रोज्नुपयो भने म अशुद्धिलाई रोजनेछ। भापान्तरको सहायता नलिई मातृभाषाद्वारा आफ्नो कुरा बुकाउन नसकनु भापागत प्रदूषण होइन त ？त्यसकारण हामो भाषाको स्रोत र आधार सर्वसाधारण जनको बालीचालीलाई मान्नुपछ । त्यही चोखों र मधुर छ।＇मेरा काखमहाँ सुॅया र रघुनाथ् हातको तकीया दियॉा－＇त्यति रसिलो नेपाली लेख्ने आदि र अन्त्य उनी नै भए कि？

तर मेरो यो आलोचना होइन । लेख्यें－एक दिन लेखनाथ कविशिरोमणिसित जम्काभेट भयो，लक्ष्मीपूजामा उहाॅको बैठकमा च्याखेलाई आकर्षित गर्न उहाँ कति सिपालु र विनोदी हुनुहुन्थ्यो। तर त्यस दिन त पुराणका दुर्वासा त ठमेलको चोकमा अवर्तरित ！त्यस दिनदेखि साहित्यिक आलोचना लेख़न छाडिदिए। तर आलोचना， हास्यव्यड़ग्यविना त मान्छे मान्छे रहदँन，महामानव भइहाल्छ। काल र पात भने हेंनुपर्ने रहंछ। यहाँ सबलाई रसिक देख्छु－कमी केवल ममा कवित्व छैन－＇यत् पठितम् तत गुराय समर्पितम्। कीर्तिपुरमा त्रिभुवन विश्वविधालय छ। तर यो हास्यव्यड़ग्य पनि होइन，आलोचना पनि होइन，शिका वैराग्य हो। आज यो समागम वैराग्यवाट क्षणिक निवृत्ति पाइने ठार्उजस्तो लागिरहेछ । साहित्यिक आलोचना प्रारम्भमा नै छाडे पनि सामाजिक आलोचनाको लुतो भने आजीवन जाने देखितनें। यो ＇मदन पुरस्कार＇का लागि लेखकले दखास्त दिनुपर्ने परिपाटी चन्द्रिकाको बीचको तिलक जस्तो लाग्छ－＇मदन पुरस्कार＇को प्रकाशले नभेटिने भएर राखिएको हो त ？कि खानदानी अवशेष हो ？＇मदन पुरस्कार＇नयराज पन्तज्यूमा आफैं खोज्दै पुगेको भए यो गुणन हुन्थ्यो，धन भयो ।

अन्त्यमा，सम्माननीया रानीसाहेबलगायत सबै गुठी－सदस्यहरूलाई आज यस समार ऐहमा उपस्थित भई यहॉहरू सबैको अभिनन्दन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद टक्रयाज्छु，मलाई आज यहाँ उपस्थित गराउने कलामा कुशल कमलमणिजी र परिपाठमा निपुण बहुनाम विभूषित वासुदेवजीलाई के दिर्ज जोसित मेरो हित्वभाव
छैन।

区 区 区

