## १०. श्री अम्बर गुरूङ

[संवत् र०४४ साल माघ द गते रोज छ का दिन आयोजित समारोहमा "विगत चार दशक यता सङ्गीत-साधनामा निरन्तर लगनशील रही सागीतिक माध्यमद्वारा नेपाली कला र संस्कृतिको उत्थानका साथै नेपाली भाषा साहित्यको श्रीवृद्धि गर्न सशत्त योगदान गरेवापत" प्रदान गरिएको संवत् २०४४ सालको पुरस्कार 'जगदम्बा-थी' ग्रहण गरेपछि शी अभ्बर गुरुले व्यक्त गर्नुभएको उद्गार। यो उद्गार ‘नेपाली’ ज्रैमासिक अङु 9४६ बाट उद्धृत गरिएको हो। स्मरणीय छ, यो पुरस्कार त्यसै साल आश्विन 39 गते आयोजित समारोहमा संवत् २०४४ सालको मदन पुरस्कारको साथै समर्पण गर्ने कार्यक्रम थियो, तर त्यस दिन उहाँ विदेश श्रमणबाट आइपुग्न सक्नुभएन र माघ $६$ गते अर्को समारोहको आयोजना गरी समर्पण गरियो। (हेन्नू- 'नेपाली' अड़ 9४६ पष्ठ अり

मदन पुरस्कार गुठीका आदरणीय अध्यक्षज्यू सदस्य-सचिवज्यू सदस्यज्यूहरु र यहाँ पाल्नुभएका सबै महानुभावहरू ।

म सवैमा हार्दिक अभिवादन जनाउन चाहन्छु। पुरस्कार पाउने व्यक्तिलेआफ्नो मन्तव्य भन्नुपछ भन्ने आग्रह हुँदा सो भन्न म यहाँ उभिएको छ। पुरस्कारसम्बन्धी धेरै कराहरू मलाई थाहा छेन र आफ्नो अल्प विचारमा लागेका कुराहरू मात्र भन्ने मैले धृष्टता गरेको छु र त्यो पनि सर्वसम्मत हुन पर्छ भन्ने म ठान्दिनें।

यो यहॉहरूलाई भनिरहने कुरा होइन कि पुरस्कार व्यक्ति, उमेर तथा ज्येष्ठतालाई होइन कृतिलाई प्रदान गरिनुप्छ, तर पनि कृतिका रचयिता व्यक्ति नै हुन्छ जसले कृति तथा कला रच्ने कममा बेलाबखत ठूला-टूला दु:ख केलेर, विसडिगतमा रूमलिएर र कैलेकाहीं असमरुदारी र पक्षपातको सिकार भएर अपमानित तथा जोखिमपूर्ण जिन्दगी बाँचेको हुन्छ। तर पनि विडम्बना के घ भने, यी सचे सड्धर्षरत कुराहरू मात्र पुरस्कार प्रदान गरिने मापदण्ड नभएर रचिएका कतिहलको स्तरीयता तथा श्रेष्ठता नै पुरस्कार प्रदान गरिने तथा जोख्ने तराजु हुन्छ । थौतिक विपदा तथा त्यस्ता कुराहरू त कृतिकार अकृतिकार र प्राय: सकेलाई परी आउने प्राकृतिक तथा सांसारिक नियम हुन्। यसमा शड्डका छैन कि पुरस्कार प्रणाली कतिका

रचयिताहस्लाई प्रोत्साहित पार्ने मानव सभ्यताको एउटा मबल पक्ष हो। तर पनि सवै महान् कृतिकारहरु पुरस्कृत भएका छैनन् र अर्कोपटिट कतिले त पुर्क्बार लिनसमेत अस्वीकार गरेका छन्। मेरो विचारमा पुरस्कार भनेको एक हिसाबले जन-अनुमोदन अथवा ‘रिकगनाइजेशन' हो र यस्तो अनुमोदन कैयौं कृतिकारहहले ज्यादै ढिलो गरेर पाएका छन। इड्तल्यान्डकों चित्रकार जोहन कन्स्टेवलको नाम उदाहरणको लागि यसमा लिन सकिन्छ, जसले कठोर सड़प्रर्परत जीवनयापन गदां आपनी श्रीमती तथा बच्चाहर मरिसकेपछि मात्र जनअनुमोदन पाए जुनवेला आफ्नो खुसी वांड़न उसको परिवार कोही रहेन। यसलाई नियति भनौं कि विडम्बना मलाई भन्न आएन तर पनि हृदय चाहिं विदारक हुन्छ।

पुरस्कारको सम्बन्धमा म ज्यादा के बोलूँ, उर्पस्थिन विज महानुभावहस्लाई यो जिम्मेवारी छांडेर म आपनो विपयप्रति लागू। सङगीत क्षेत्रमा म स्वंच्छाले उत्रेको है र दुःख-सुख जे भोगेको छु त्यसको जिम्मेवार पान म स्वयं छ। मेरा पिताजीलाई म यस क्षेत्रमा लागेको मन परेको थिएन। मायद वहालाई थाहा धियो कि कलाकारको जीवन अनिश्चित र जोखीमपूर्ण हुन्छ। अर्को कुरा, नेपाली साइणीतिक संस्कृतिमा मेरो योगदान हुन्छ तथा राष्ट्र तथा जातिलाई मेरो टेवा हुन्छ भनेर पनि म यस क्षेत्रमा लागेको होडन। त्यसवेला मैले सङ़गीत कलाकृति हुन्छ भनेर बुऊेको थिइन्न र सड़गीत मेरो लागि व्यक्तिगत शौक मात्र धियो । ₹ अहिले यो साधना भएको छ। जुनै पनि साधना कप्टमाध्य हुन्छ तर आनन्द पनि दिन्छ भन्ने कुरा म भर्खर-भर्खर बुग्दै छ। मेरो विचारमा एउटा कलाकारका लागि उसको कृति अरूले बुकिदिनु नै मबभन्दा टूलो उपहार हो तर पनि कृतिमा स्तरीयता हुनैपछ्छ भन्ने मेरो अठोट छ।

सस्तो कला तथा प्रसिद्धिले राष्ट्राई कुनै पनि योगदान दिन सक्तैन उल्टो विकृति ल्याउछछ र अनिश्चित बाटोतिर लग्छं। हाक्रा श्रोताहस्लाई समेटेर भन्नु पद्दा हामीकहाँ ज्यादा जस्तो विचारन्यून श्रोताहरू नै छन, जे पायो त्यही सुन्यो र स्तरीयता तथा निम्नताका विचारे नगरी त्यसलाई कला भनेर अड्रीकार गर्ने गर्छन् उनीकर्। त्यसो गनु उचित हुदिन। कलाकृतिमा सौन्दर्यबोध, संवेदनशीलता, मानवीय भावना र उच्चकोटीको आदर्श रहेन भने त्यो कलाकृति रहददन । त्यसैले सृजनकला र उ₹्च कलाकारिताले मात्र हामीलाई सभ्य तथा संस्कृत बनाउंछ। हामी मौलिक हुनलाई हाग्रा कलाकृति पनि मौलिक हुनुपई। अनुकरणले हामीलाई कहिले पनि उँभो लाउन सक्दैन। यसो मन्नुको तात्पर्य मैले गरेका सड्रोीत उच्चकोटीका तथा सबल छन् भन्न खोजेको होइन । म त प्रयास मात्र गह्ध । मैले रचेको, लेखेको $र$ गाएको सट्रगीत मेरो प्रयास माँ हो र मैले आफू धेरेजसो विफल नै भएको ठानेको घ।

मेरो सड्गीतको एउटा सानो संसार छ जो ज्यादै वैयक्तिक छ र एक्लो पर्न। यसैमा मेरो रचने，लेख्ने र गाउने प्रयास चलिरहेको छ र यसैमा म रमिरहेको छु। थाहा छैन कहिलेसम्म यो प्रयास जारी रहन्छु। तर एउटा कुरा के थाह छ भने हामी दैदिक छौं। र एक दिन हामी अनन्तको बाटो लाग्नेछं। । र जानु भन्दाअधि नै हामीले आउने पिंढीका निम्ति स्थान छोंडिदिनुपर्छ कि नयाँ राम्रा कलाकृतिले देशभरि सुवास फैलाउन सकून्। राष्ट्रको निम्ति योभन्दा राम्रो विकल्प अरू के होल त ？

यहाहरूले मलाई पुरस्कारको काबिल सम्छनुभयो र मदन पुरस्कार गुठीले मलाई ＇जगदम्बा－组＇पुरस्कार प्रदान गरेर गौरवान्वित बनाउनुभयो जसको निम्ति म हृदयबाट नै अध्यक्षज्यू सदस्य－सचिवज्यू सदस्यज्यूहरूमा कृतजता ज्ञापन गदै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गछ र उपस्थित महानुभावहरूलाई प्रणाम गर्छु।

धन्यवाद ！
区 区 区

