## २१. डा. वासुदेव त्रिपाठी

[संवत् २०४द सालको पुरस्कार 'जगदम्बा-श्री' श्री डायमनशमशेर राणालाई र सोही सालको 'मदन पुरस्कार' 'अभिनव संस्कृति' भन्ने ग्रन्थका लागि त्यसका रचयिता श्री हरिराम जोशीलाई समर्पण गर्न संत् २०४५ साल आशिवन २२ गते रोज ₹ का दिन आयोजित समारोहमा डा. बासुदेव त्रिपाठी ।सम्प्रति- उपकुलपति त्रेपाल राजकीय प्रज्ञा-प्रतिष्ठान/ले दिनुभएको प्रवचन। यो प्रवचन 'नेपाली' त्रैमासिक अड़ १७२ बाट उद्धृत गरिएको हो।।

गुठीका अध्यक्षज्यू पुरस्कृत व्यक्तित्वद्वय, महिला तथा सज्जनवृन्द !*
(साहित्यका पहिचान र पारखका कममा समालोचनाको सम्भाव्य भूमिका)
साहित्य के हो ? थाहै नपाई साहित्यसँग मानिसको साइनो बस्तो रहेछ। केही थाहा पाउन थालेदेखि नै साहित्य मानिसलाई मन पर्न पनि थाल्दो रहेछ । यसरी साहित्य प्रिय लागिरहे पनि साहित्यको पहिचान र पारख गर्नुचाहिं त्यति सहज र सुगम नरही चुनौतीपूर्ण नै रहैदै आएको पाइन्छ। साहित्य छ र हुन्छ अनि हामी त्यसलाई केही चिन्दछ्धौं र त्यसको प्रयोग वा उपयोगसमेत गरिरहेका हुन्छौं तापनि त्यो के हो वा कस्तोकस्तो हुन्छ र त्यसका केकस्ता विविध प्रकार देखिन आएका छन् भनी सोधनी गर्न लाग्नासाथ अनेक कठिनाइसंग हाप्रो जम्काभेट हुन थाल्दछ । यस्ता जिजासाले साहित्यको जुन तत्त्वमीमांसातर्फ हामीलाई डोच्याउँछन् त्यही नै साहित्यको शास्त्र हो । वनस्पतिहरू छन र नै वनस्पतिशास्त्रको अपेक्षा

* उहाले प्रस्तुत प्रवचन पद्दनुभ्दा अगाडि समारोहमा निय्न उद्वार व्यक्त गर्नुयएको यियो" 2092 सालमा मदन पुरस्कारको घोषणा हुँदा म कति पफुल्लित $\tau$ आनन्द्रित भएको यिए त्यो अहिले वर्णन गर्न सकिन्न । मदन पुरस्कारको नामसंग जोडिएको मदन पुरस्कार पुक्तकालयसात त मेगो विधर्थी जीवनमा म अत्यन्त निकट लिए। त्यसपधि मदन पररकार गुरीया पनि मैने दुछएक सदस्य भएर सेबा गनें अबसर पाए'। गुठीयाट 'मदन पुरसकार' दारा सम्मानित पनि भएं। अहिले अप्ष स्वास्थका कारणले र अन्य कारणले समेत म गुठीषाट



भई त्यसको उठान ₹ विकास भएजस्तै साहित्य हामीसंग भएकाले नै हामीलाई साहित्यको शास्व पनि चाहिने हुच्छ। सक्षम साहित्यशास्त्र त्यही हो जसले माहित्यको पयोप्त पहिचान ₹ सही पारखका कममा समालोचनाकर्मी समालोचकलाई पनि सघाउँ्द । त्यसैले साहित्यशास्त्र वा साहित्यसिद्धान्तको अर्को नाउँ समालोचनासिद्धान्त पनि हो। कुनै भाषाका कुनै स्रष्टाका खास कृति वा कतित्वका बरेको समालोचना प्रायोगिक वा व्यावहारिक समालोचना हो भने साहित्यका स्वरूप, हेतु, प्रकार, प्रयोजन आदिका बारेको तत्वमीमांसाचाहिं त्यो सैद्धान्तिक समालोचना हो जसले सिद्धान्तत: साहित्यलाई चिनाउनाका साथै त्यसका समालोचनात्मक पारखका निम्ति सैद्धान्तिक मार्गदर्शनमार्फत एकल वा बहुल उपयुक्त पद्धतिसमेत प्रदान गरी सघाउने गदर्छ ।

व्यक्ति मनुष्यका निम्ति मात्र नभई कुनै भाषाक्षेत्र वा मानवसभ्यताकै यात्रामा पनि साहित्यको पहिचान र पारख गर्ने कममा अनेकौँचतौती र परिसीमाका बीचमा नै कतिपय सापेक्षित उपलध्धि प्राप्त हुन आएको देखिन्छ। यस सन्दर्भमा विभिन्न भाषाक्षेगमा उपलक्ध रहेको प्रायोगिक का व्यावहारिक समालोचनाकै पनि उत्कष्ट र चिरस्थायी महत्त्वको अंश ज्यादा विपुल छैन भने सैद्धान्तिक समालोचना वा साहित्यशास्त्रको उन्नत अध्यावधिक परम्पराप्रदाह पनि त्यति पौलमा देखा पर्दैन भनी अवश्ये भनिरहन पदैन। यसो हुनाका अनेक कारणहरु हुन सक्छन् भने एउटाचाहिं मूल कारण साहित्यको भाषिक, प्रादेशिक, युगीन, विधागत, धारागत र प्रवृत्तिगत का वादगत एवं मुख्यत: लेखकीय र कृतिगत बहुलताले खडा गदे आएको विराद विवेच्य सन्दर्भ स्वयसमेत हुदि हो। त्यस्ते साहित्य वा साहित्यक कृतिका आस्वादनका कममा जुन अर्य बहुल संवेदनापुत्ज उद्दीपित भई भावक पाठक, श्रोता वा दर्शक: आस्वादक/संवेदक) का चेतनातलमा कमश: अड़ित हुदै जान्ध, त्यसको सही पहिचान ₹ पारख गरी तत्सम्बन्धी भाककीय अनुकियालाई सही र प्रभावकारी रूपमा व्यक्त गनें समालोचनात्मक लेख्बन-पद्यतिका पनि आफ्ना कठिनाइहरु छद्दै छन। वास्तवमा ज्यादाजसो प्राक्तिक विशान, सामाजिक शास्त्र र मानविकीका विषयक्षेत्रहरूमा कमश: त्यस परिश्रेश्यमा पनि साहित्यका प्रायोगिक वा सैद्वान्तिक समालोचनाको क्षेत्रसमेत हुन सक्स। एसाको एक्काईसीँ शतान्दी सुत भइसकेको बर्तमान सन्दर्भमा विश्व कमश:
परिक्ल्पना भने अर्सेका पाको परसेत हुनेतर्क तरब्रर चलिरहे पनि विश्वसाहित्यको

कम र सास्कृतिक अर्न्तक्रियाका साथै भाषिक र साहित्यिक विश्वसज्चारको वृद्धिशील प्रवृत्तिले गदां विश्वराज्यको परिकल्पना जति नै दूर रहे पनि बहुल विश्वसाहित्यको बोधतर्फ भने हामी कमश: गतिशील नै छौं। अहिले साहित्य भन्नासाथ आफ्नो वरपरको वा आप्ना सम्पर्क र जानकारीका सीमित भाषाको साहित्य मात्र नभई अपेक्षाकृत फराक किसिमको विश्व-अवधारणातर्फ हाभी उन्मुख हुने गर्दछौं। साहित्य भन्नासाथ एक सार्वभौम र सर्वकालीन अनि सार्वभाषिक र सर्वराष्ट्रिय व्यापक वस्तुताको अमूतं अवधारणासंगसंगै केही-केंही मूर्तजस्तो र हाम्रो भाषाको साहित्यके जस्तो किसिमको विश्वव्यापी समप्टि साहित्यको परिकल्पनासमेत हाम्रा मानसपटलमा चलमलाउन थाल्ने गर्दछ। वस्तुतः यो विश्वसाहित्य भन्नु पृथ्वीका विभिन्न प्रदेशका र कालखण्डका अनि विभिन्न राप्ट्रेखाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय आयामका समेत पुराना नयाँ अनेक भाषाका विभिन्न विधाका र युगका अनि बहुलधारा र वादका अनेकानेक साहित्यसष्टा लेखकहरका विविध कृतिपुन्जका समष्टि स्वरूप नै हो। यो विश्वसाहित्य-राशि भौतिक वस्तुपुञ्जका रूपमा जति विशाल छ त्यत्तिकै बहुल विषयवस्तुगत र विधागत एवं र चनाप्रवृत्तिगत र समष्टि र्पूगत प्राप्ति प्रकारका स्तरमा पनि छद्व छ। यस सेरोकेरोमा मौखिक ।र अभिलेखी। सास्कृतिक परम्पराले प्राचीन विश्वका विभिन्न सभ्यताप्रदेशका अनेक उन्नत साहित्यिक उन्मेषलाई कालकवलित हुनबाट जोगाई परवर्ती पुगलाई हस्तान्तरण गरेका पूर्वपरम्पराका साक्ष्यका रूपमा मिसी, असुरेली, वैदिक र गिसेली सभ्यताका प्राचीन वाङमयिक निधिहरु स्मरणीय उदाहरण हुहै हुन् । यस सन्दर्भमा मिझ्टी र असुरेली प्राचीन अभिलेखी वाइमयिक साहित्यका अतिरिक्त मौखिक परम्परासमेतका 'गिल्गामेस' महाकाव्यांश $₹$ होमरेली प्रसिद्ध 'इलियड' ₹ 'ओडेसी' महाकाव्यहर र विपुल वैदिक वाड्मयगत साहित्यले पनि त्यस साहित्यिक प्राचीनताको नमुना फल्काउँछन । त्यहादिखि वर्तमान उत्तराधुनिक र सड्रणकीय अन्तरसज्जालको युगसम्भको साहित्यिक निरन्तरता स्वयं नै मननशील मानव प्राणीको सबभन्दा अगिल्लो बर्तमान सभ्यताचरणको दश सहस्राब्दीको आधाजति (ऊनै $\gamma-\chi-६ ~ ह ज ा र ~ व र ् ष) ~ क ो ~ अ व ध ि ~$ हाग्रो साहित्ययात्राको कालगत त्यो फेरो हुदद हो जहाँ साहित्यको गतिशीलता र अन्तर्निरन्तरताको दोरड़ी सहसन्दर्भ निहित छ। इसापूर्व प्रथम सहसाब्दीयताको कुनै प्राचीन वा नरीन सशक्त र ऊर्जाशील भाषाको उत्कृष्ट साहित्यलाई नै नमुनाका स्पमा लिएर हेदा पनि विश्वको जुनसुकै प्रदेश, युग का जातिको भाषामा रधिए पनि त्यस उन्नत साहित्यले आफ्ता रचना सन्दर्भित रहेका प्रादेशिक, युगीन, जातीय र भापिक प्रतिविम्बभिधभिने सूक्म स्तरमा विराट मानवीय जीवनका अन्तर्निनादको सौन्दर्यगत मंगेगका साथै भाषिक उक्तिगत रूपलावण्यको समष्टि साहित्यिक कौशललाई ने चुरोमा बहन गनें गरेको प्रमाणित हुने गर्दछ। यसबाटसमेत विश्वसाहित्यप्रतिको मानीीय चासोको सकारात्मक पुष्टि हुन्छ। वास्तवमा विपुल विश्वसाहित्युसम्मको ताग्रो घड़ो ₹ सघन पहुँचको कमबाटै साहित्यका सम्यक् पहिचान ₹ पारबका निम्ति अपेकित

आधारभूत वा तुलनात्मक साहित्यशास्त्रतर्फको र बहुल प्रायोगिक समालोंचनापद्धतितर्फको अपेक्षाले आन्तरिक विशेष ऊर्जा प्राप्त गदै जान सक्तछ । कवि धरणीधर कोइरालाले पनि उहिल्यै उदबोधन प्रदान गदैै भनेका हुददै हुन्- "पद्ठ पूर्व र पश्चिम उत्तरका/अनि दक्ष्षणका कविका कविता।"

कुनै पनि परिपक्व भाषाको प्रचुर सिर्जनात्मक ऊर्जाशाली उत्कृप्ट साहित्यराशिले अनुवाद- रूपान्तरमार्फत आफना सम्बन्धित भाषिक सन्चारतन्त्रको वैकलिपक भाषान्तरणको प्रावधान प्राप्त गरेका अवस्थामा प्राय: प्रादेशिक, युगीन र मानवजातीय सीमा पार गनें सामर्थ्यतर्फ कुकाउ रास्ने करा उन्नत संस्कृत साहित्यको उदाहरणबाट पनि हामी चाल पाउन थाल्छौं भने प्राचीन ग्रिसेली र ल्याटिन जस्ता भाषाका साहित्यनिधिबाट पनि हामीलाई त्यस कुराको थप पुष्टि प्राप्त हुन्छ। वर्तमान विश्वका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त पाँच-छ भाषामध्येका अड्र्गेजी, फ्रान्सेली वा रूसी जस्ता विख्यात भाषाको उन्नत साहित्यराशिसमेत द्विभाषिक-बहुभाषिक परिप्रेक्ष्य ₹ अनुवाद, भाषा वा अन्तररूपान्तर आदिमार्फत बीसौं शताब्दीसम्ममा अन्रप्रादेशिक वा औपनिवेशिक स्पमा अन्तर्राष्ट्रियपरुचभित्र पर्याप्त प्रवेशशील रहेको छा अनि उत्तरऔपनिवेशिक अन्तर्राप्ट्रिय सन्दर्भमा नै पनि अब त पूर्वउपनिवेशित क्षेत्रलेसमेत ती अन्तराष्ट्रिय मूल स्पेनका निवासीहरूको जत्तिके नै ल्याटिन अमेरिकाली स्पेनीभाषीहरूको पनि साखा साहित्यसम्पदा हुन पुगेको करासमेत उल्लेखनीय छदि छ। वस्तुतः साहित्यले पनि जातिते $र$ भाषाले जस्तैजस्तै राष्ट्रिय प्रादेशिक सीमालाई नाघ्दो रहेछ भन्ने कुरा दक्षिण
एसिया एसियाके एक अन्तर्रंष्ट्रिय भाषाका रूपमा पहिचान प्राप्त गर्न क्रियाशील नेपाली भाषाको र यसको साहित्यसम्पदाको प्रसारशीलताबाट समेत हामीलाई केही मात्राभा आभासित भइरहेको छुदै छ। दक्षिण एसियाकै सन्दर्भमा पनि बड्गला, तमिल, हिन्दी, उर्दू नेपाली आदि भाषाको साहित्य राष्ट्रिय भौगोलिक रेखालाई पार गदै अन्तर्राष्ट्रिय भइरहेको सन्दर्भ पनि छदै छ। वस्तुतः एउटै मानवजाति वा मानवताको विशाल वटवृक्षका शाखाप्रशाखास्वरूप बहुल मानवप्रजाति वर्ण, प्रदेश, भाषा, धर्म, संस्कृति, राष्ट्रियता आदिका वैविध्यको इन्द्रधनुषी शोभाभित्र आन्तरिक एकत्वमा आबद्ध भएएँ बहुल समृद्ध विश्वभाषाको साहित्यश्रीको पुर्ज्तीभूत समष्टि रूप नै विश्वसाहित्य हुदै प्रादेशिक, युणीन र भाषिक वैविध्यपूर्ण प्रतिभापुञ्जका उन्नत प्रदानहरूले ओतप्रोत जुन समष्टि विश्वसाहित्य छ त्यो यो विपुल धती-आकाशजत्तै र विशाल मानवता जस्तै Q. $ष$ भने त्यसरी नै बतीमन्दा अनि एकभन्दा बढ़ी भाषा सिक्नु र जान्नु प्रशंसनीय प. घ भने त्यसरी नै बतीमन्दा बठी भाषाको साहित्यसम्पदासम्मको पहुँचले हात्रो

चेतनालाई र साहित्यिक सग्चंतना तथा समालोचनात्मक कौशललाई पनि परिपाकतर्फ लैजान मद्त पुग्न आउँछ । यसै परिप्रेक्ष्यमा वृद्धिशील साहित्यिक पहिचान र पारखवाट हामी साहित्यशास्त्र र समालोचनापद्धतिउपरका हाम्रा दखललाई तुलनात्मक आयामसमेत दिई अञ बढाउंदै जान सक्दछौं।

इसाको उन्नाइसौं शताब्दीको शुरूतिरै नेपोलियनयुद्धको अन्त्य (सन् १६१४) पछिको मेटरनिकप्रणालीअन्तर्गत युरोपको (पुन:) एकीकरणको आदर्शका करा चलिरहेकै पूर्वसन्दर्भमा जर्मन महाकवि गोथेले विश्वजनीन र राष्ट्रिय साहित्यको प्रसझ्ग उन्नाइसौं शताब्दीका पछिल्ला प्रहरमा उठाएका हुन्। त्यस शताब्दीका कतिपय दार्शनिक तथा राजनेताहस्ले पनि एक विश्वको अवधारणाबारे चर्चा गरेका हुन 1 जर्मन विद्वान् हेगेल, स्लेगेल, हेर्डर आदिले समूहचेतना, इतिहासवाद र राप्ट्वादका सन्दर्भमा तुलनात्मक साहित्यमाफ्फत विश्वसाहित्यको अवधारणालाई केही हुकाएका थिए। उन्नाइसौ शताब्दी पार गरी बीसौं शताब्दीमा यात्रा गदै जाँदा प्रथम ₹ द्वितीय विश्वयुद्धका संहारकारी छाप, सास्कृतिक सापेक्षतावादका मान्यता, विश्वचेतनाको र विश्वसंस्थाको बद्दो अन्तर्रोष्ट्रिय भूमिका अनि उपनिवेशमुक्त वा उत्तर औपनिवेशिक विश्वका पूर्ववाद $र$ कालावादलगायत उत्तरउपनिवेशबादी विभिन्न सन्दर्भसमेतबाट तुलनात्मक साहित्यले पनि नव ऊर्जा प्राप्त गदै आएको छ। तुलनात्मक साहित्यका अमेरिकाली, फ्रान्सेली र पूर्वी युरोपेली आदि प्रणालीगत मान्यतामा कतिपय उल्लेख्य अन्तर रहॅदारहैदै पनि यसबाट विश्वसाहित्यको सन्दर्भलाई थप ऊर्जा प्राप्त भएको $र$ तुलनात्मक साहित्यशास्त्र तथा समालोचनापद्धतिको रचनाप्रक्रियालाई पनि उत्प्रेरणा प्राप्त भइरहेको ठान्ने ठार्जैं पर्याप्त नै छ। उत्तरसंरचनावादी युगमा विपठन र विसंरचनाका औजारमार्फत उत्तरउपनिवेशवादले पूर्व र पश्चिमबीचको सम्बन्धको प्रनहत्वनन पनि गरी विश्वसाहित्यका कतिपय सांस्कृतिक अन्तर्निर्भरताका सन्दर्भहललाई रेखाडुतसमेत गरेको छदै छ। बीसौं शताब्दीलेसमेत 'स्व' र 'अन्य' ताका परिप्रेक्यमै पनि मानवमनको संवेदनात्मक र सम्प्रेषणशील आधारभूत एकत्वको मान्यतालाई ने स्थापित गरेको सन्दर्भमा अब एकाइसौं शताब्दीमा तुलनात्मक बहुल साहित्यिक समालोचनापद्धतिको थप सघनीकरणसहित तुलनात्मक $₹$ आधारभूत साहित्यशास्वतर्फ पनि बददै जानका निक्ति अैै पर्याप्त चुनौतीपूर्ण तर प्रशस्त सम्भाव्यतायुक्त सोध्रोजको आकाइक्षा अनेक क्षेत्रमा उर्वरित भई देखा पदे छ।

विश्वका विभिन्न प्रदेशका र युगका भिन्नभिन्न भाषाकै साहित्ययागका कममा पनि प्राचीन युगतिरैदेखि प्रभावकम र (अनुप्रभाव र प्रतिप्रभावसमेत) न्युनाधिक हूपमा देखापर्ने गरेको पाइन्छ । प्राचीन मिस्रेली सभ्यताले दु:खान्त नाटकका प्राहुपका सरमा ₹ प्राचीन असुरेली सभ्यताले महाकाव्यका महागाथाका निम्ति पाश्चात्य साहित्यको आदिभूमिस्वरूप प्राचीन ग्रिसलाई उत्प्रेरित गरेको साक्य उपलब्ध नै घ। वास्तवमा मानवसभ्यताका प्राक्कालदेखि नै यायाबर मानवप्रजातिहरूका बीचका

सास्कृतिक अर्न्तक्रियाका कममा भाषिक विशेष सम्पदास्वरूप साहित्यक्षेत्रमै पनि विधाउपविधाका स्वसूपका तहमा तथा धारा र प्रवृत्तिका परिप्रेक्ष्यमा पनि परिमित अर्न्तक्रिया हुने गरेको, आद्यविम्ब र कथारूदि तथा अभिप्रायलगायत पुराण-दन्त्यकथा र नीतिकथाका आख्यानक्षेत्रमा अनि गीत-गाथा र महाकाव्य-गाथा एवं नाटय र रड्रमग्चका क्षेत्रमा पनि अर्त्तजातीय ₹ अन्त: प्रादेशिक परिप्रेक्ष्यमा अर्त्तभाषिक स्तरमा यस्ता कतिपय प्रभाव-प्रतिभावपूर्ण साहित्यिक क्रियाहर हुने गरेको साक्ष्य प्राप्त रहेको छद्वै छ। यस सन्दर्भमा पूर्वमा विपुल संस्कृत साहित्यले कतिपय द्रविडपरिवारका र भोटबर्मेली महाशाखाका भापाका परवर्ती साहित्यलाई ₹ खास गरी आपनै भाषामूलका प्राकत-अपश्रंशलगायत भारतवर्षीय अनेक आर्यभापाका अद्यावधिक साहित्यलाई अनि हिन्दू बौद्ध, जैन आदि वाड्रमयलाईसमेत नै पनि बाह्य तलका साथै अन्तस्ततलमा पनि न्यूनाधिक उत्प्रेरित गदैं आएको कुरा उल्लेखनीय छ। त्यस्तै फारसी र अरबी साहित्यले पनि परवती भारतवर्षीय अनेक नव्य आर्यभाषाका गजल, आख्यान र नाट्यरड्रमन्चलाई न्यूनाधिक उत्प्रेरित गरेको करा पनि यहा उल्ल्लेख्य नै छ। पाश्चात्य जगत्मा प्राचीन उन्नत गिसेली साहित्यले परवर्ती ल्याटिन साहित्यका उन्नयनका प्रकियामा निणायक भूमिका बेलेको र ती दुबै भाषाका साहित्यले परवर्ती मुख्यत: आर्ययुरोपेली मूलका नव्य भाषाका पाश्चात्य साहित्यका परवती अद्यावधिक यात्रामा नै न्युनाधिक अन्तर्भमिका बेलिरहेको पाइन्ध। त्यसो त युरोपको क्रिस्तानीकरण हुदै जाने कममा असुरेली एक शाखा जुडासम्यताको 'बाइबल' धर्मग्रन्थको प्राचीन भागका साहित्यिक अंशबाट युरोपेली साहित्यको मध्यकालीन किस्तानी धर्ममूलक मूल प्राप्ति मात्र नभई मोटामोटीमा इसाको उपयुग र धाराहसमा समेत प्रवृत्तिगत रूपमा क्रिस्तानी अन्तः प्रभाव न्युनाधिक मौज़द नै रहेको छ। साथे अरबी र फारसीका बीच पनि प्रारमिभक आठौ सताब्दीदेख फारसी आदयविम्ब र दार्शनिक दष्टिर्टेखा विधारूप तथा छन्द, कधाभण्डार र कथारुदि, जानकारी प्राप्त छ, अनि खास गी आदिका सन्दर्भमा साहित्यिक अन्तर्किया रहेको युरोपेनी क्षेत्रका बाइटयिक र साहित्यिकसमेत अर्मयले एकातर्फ भारतवर्षीय $₹$ अर्कातर्फ गी आफूलाई पूर्व र पश्चिमका सेत्रकमेत अन्तर्किया परिमित रूपमै भए पनि प्राप्त दै। युरोषको पुनर्जागरणकालदेशि सीमित भूमिकामा प्रस्तुत गरेको करा उल्लेख्य वृद्धियीस हुन पुगेको पूर्व-पशिचमबीचको यता पूरे धर्तीको बोज र आविष्कारक्रमसंग उपनिवेशितहर बडी माश्रामा प्रथाधित अन्त्रिक्रियो कम भने मुख्यत: उपनिवेशकहरूबाट अठाकौं राताब्कीका उत्तरार्धपा पर्वीय भह ऊर्यागिन पुगेको पाइन्छ। पस सिलसिलामा प्रवृत्ति पनि समानान्तर स्पमा पूरीय अध्ययनषाट पाश्चत्य जगत् विशेष उत्प्रेरित हुने अठाँँ शताए्दी पार गरी उन्नाइसाँ मार्रामा ने भए पनि देखा पर्न लाग्यो। वस्तुत: साहितथको उस्थानकममार्फत कमा जताए्दीतर्फ बद्दै जाँदा पूर्वीय जगत्का नव कमरा: पूर्व-परिषमका बीचको उपनिवेशी साहित्यिक

अर्न्तक्रियाको फलस्वरूप विश्व साहित्यको नव-उदभावनाको सम्भाव्यतासमेत टड़कार्न पुग्यो।

उपर्युक्त नवीन परिप्रेक्ष्यका बारेमा अरू विस्तारपूर्वक चर्चा गर्नु अपेक्षित देखिन्छ । विशेष गरी जर्मनेली महाकवि-नाटककार गोथेकै प्रसड्गबाट अब अगि बढौँ। यहाँ उनी अठारौ शताब्दीका अन्तिम चरणतिर विख्यात अड्ग्रेजी कविनाटककार सेक्सपियरसंगै संस्कृत महाकवि-नाटककार कालिदासका साहित्यिक कृतिसमेतका अध्ययनवाट उत्र्पेरित भई पाशचात्य साहित्यजगत्को द्वितीय स्वच्छुन्दतावादी धाराको प्रवर्तन गर्न पुगेको करा स्मरणीय छ। पिनै गोथेले नै राष्ट्रिय साहित्यसंगसंगै विश्वजनीन साहित्यको प्रसड़ग उठाउनु सान्दर्भिक नै देखिन्छ। वास्तवमा वाड्मयका जगत्मा नै पूर्ववादका बीजारोपणमा जर्मन तथा अइ्र्गेज कतिपय अग्रणी मनीषीहरूको योगदान उत्प्रेरक सिद्ध भएको हुदै हो। तर यस प्रसङ्गमा के कुरा उल्लेखनीय छ भने उपनिवेशक युरोपेली राष्ट्रहरूका प्रमुख भाषाका नव-नव साहित्यिक लहरबाट उपनिवेशित र उपनिवेशवत् रहेका वा प्रभावक्षेत्रका रूपमा रहेका अनेक पूर्वली प्रदेशका नव्य भाषाहरूको साहित्यिक जागरण वा पुनर्जागरणको प्रक्रिया पयाप्त मात्रामा प्रभावित हुदै आएको आधारभूत परिदृश्य नै मुख्यत: उन्नाइसौं शताब्दी भई बीसौँ शताब्दीका गतिक्रमका बीचमा पनि भेटिनेगद्दछ। खास गरी पाश्चात्य पूर्ववादी नव चेतना द्वितीय विश्व-युद्धपछिको उत्तरउपनिवेशकालमा नै बढी सझ्लिन खोजेको छ तापनि त्यसका आफ्ना पूर्वसीमासमेत छुदै छन्। जे होस् पाश्चात्य जगत्का कतिपय मनीषीहरूले पूर्वीय साहित्यको अध्ययन गर्न लागेबाट र अट्ग्रेजी, स्पेनी, फ्रान्सेली (र रूसी) साहित्यका नियमित पठन-पाठनका अतिरिक्त स्वाध्ययनसमेत उपनिवेशित वा त्यसकै नजिकको परिधीय प्रभावक्षेत्र हुन पुगेको पूव्वली जगत्मा भएबाट पूर्वपश्चिमका बीचको साहित्यिक अर्न्तक्रिया खास गरी विगत डेढ-दुई शताब्दीका बीच प्रशस्तै हुन आयो । ज्यादाजसो यस सन्दर्भमा अनुप्रभावक्रम नै प्रमुख रह्यो र पाश्चात्य साहित्यबाट पूर्वीय नव्य भाषाका आधुनिक युगीन साहित्यका उत्तरोत्तर नवचरणहरका विकासप्रक्रियामा त्यो अनुप्रभाव प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष एक प्रमुख कारकसमेत हुन पुग्यो। तर यस कममा पूर्वीय नव्य भाषाका ती नव स्रष्टाका शक्तिशाली साहित्यसृष्टि ने खास गरी मुख्य प्राप्ति हुन पुगे जसले पाशचात्य नव-नव युगीन उत्र्रेरणालाई ग्रहण गोर पनि आफ्ना पूर्वीय र राष्ट्रिय सन्दर्भकालकै भाषागत एवं प्रष्टागत र सृष्टिगत उत्कृष्ट साहित्यिक स्वत्वलाई सप्राण रूपमा प्रतिष्ठित तुल्याउन सके। पूर्वीय जगत्को अवजागृत वा पुनर्जागृत साहित्यका नव-नव चरणहस्को मूल साहित्य भी न पाश्चात्य अनुप्रभावमूलक सड़रीकरण नै हो न त त्यस्तो पाश्चात्य प्रतिकृति मा₹ हो। यसरी बीसौं गताब्दीको मध्यदेखि नै मौलिक पूर्वेली उत्कृष्ट साहित्य- सिर्जनमार्फत पूर्वी जगत्ले पश्चिमसँग प्रतिस्पर्धा गद्रे विश्वसाहित्यका नव भण्डारमा पुन: विभिन्न विधाको शेष्ठ कीतित्व प्रदान गर्न थालिसकेको छ- त्यसको मात्रा अंके प्रचुर नभइसके पनि। यसरी

इसाको बीसौं शताब्दी पूरा भई एक्काइसौं शताब्दीतर्फको प्रवेशक्रमसौं पूर्वीय जगत्का र त्यसमा पनि अनेक प्राचीन महान् सभ्यताहरूको थलो महादेश एमियाका प्रमुख भाषाहर्का साथै अरू अनेक भापामा पनि विभिन्न विधा तथा धारा र प्रवृत्तिका विश्वस्तरीय अनेक उत्कृप्ट साहित्यिक कतितरूको प्रणयन भई तीमार्फत पनि विश्वसाहित्यको ठुकुटीमा नव समृद्धि थपिइरहेको छ। तर कुशलतापूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय भाषान्तरण र विशेषमतापूर्ण प्रस्तुति आदिमार्फत तिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय आयाभमा समेत स्थापत गर्नेतर्फ मने त्यति उल्लेख्य मात्रामा काम भइरहेको पाइन्न। वस्तुतः पूर्वी-पश्चिमी र प्राचीननीीन समग्र विश्वसाहित्यको मुख्य उत्कृष्ट अंश विश्वको प्रत्येक भाषाभाषीलाई सहज उपलक्ध हुने अवस्थाको सृजना ढीलो-चांडो हुनु नै छ- सक्दो चाँडो।

सास्कृतिक अनुष्ठानसंगसमेत आवद्ध रहेको मौखिक लोकधारा र सीमित अभिलेखीकरणले हुर्काएको पूर्वपीठिकापछि थालिएको लिखित शिष्ट साहित्यको याश्रामार्फत नै पूर्वतर र पश्मितर्फ पनि साहित्यश्री (बीचमा कतै व्यवधान रहे पनि मुख्यत:) विधागत र धारागत एवं प्रवृत्तिगत नव-नव अन्त्तलहर लिदि अद्यावधि गतिशील रहेको पाइन्ध । पुगनपुग तीन सह्रस्राद्दीजतिको यस विश्वसाहित्यभण्डार अन्तर्गत विधागत दृष्टिले पघ, गद्य र मिश्रित रूपका अनि कविता, आख्यान र नाटकलगायत कतिपय अन्य (निबन्ध आदि) विधा (र उपविधासमेत) का उत्तरोत्तर परिवर्ती अनेक हपवैविध्यह देखा पर्छन्न भने बास गरी तिनका रूपात्मक अन्तर्विकासका र अर्न्तविघटनका यी चार कमिक मुख्य तरेलीहरूमा ती समेटिन सक्छन्वा परिष्क्त प्रात्रीन विधाह्प, (ग) पूर्ंस्वच्छन्दतावादी, नवपरिष्कारवादी, स्वच्छुन्दतावादी का यर्थाधदादी-पक्तदादी अर्ध वा पूर्ण नवोदभावित विधारूप र (घ) अविधा वा प्रतिविधालगायत विधागत अन्तविघटन र क्वॉटीमिश्रणतर्फ समेत उन्मुख अभौगार्द (नवाग्रणी) बा प्रयोगवादी नवाधुनिक रूप । वास्तवमा समुच्चा प्राचीन-नवीन पूर्वीपशिचमी विश्बसात्रित्यका विविध मूल विधा, उपविधा र अन्तर्विधाहरूकोसमेत अद्यावधिक यात्रप्रवाहको धारागत $₹$ मूल प्रवृत्तिगत सारहूपलाई यसरी मोटामोटी छेका हाली उम्याएर औल्याउनसम्म घने सकिन्द्य- (क) लोकधारा (मौखिक; सहज- स्वस्फूर्त; पथार्षबादी), (घ) अर्धपरिष्कारबादी, (ग) परिष्कारवादी (आदर्शवादी(ब) सं््यन्दताबादी (पूर्ण स्वष्मान्दतावाी) नवपरिष्कारवादी (अतिपरिष्कारवादी), अर्यागाई: नघाय्रणी: प्रयोगषादी- संच्दतावादी), (द) यथार्थवाद-प्रकृतवादी र (ज) धनस्वकादी र अपिष्यु्ननकादी उत्तरप्रयोगवादी (प्रतीकवादी, प्रभाबकादी, भविष्यवादी, विद्यतिबादी- असित्थथादी; अत्पाधनिकताबादी अतिययार्यदादी, विम्बवादी, विवर्तवादी;
 यिनमे मुख्यत: पाइचात्थ साहित्थका र अान तास्थिकभन्दा बड़ी साड़ेतिकहरू हुन् र

मुख्त: पाइचात्थ साहित्थक $₹$ आनुप्तिक रूप्या पुरानो वा नवीन पूर्ीय

साहित्यका अन्तर्लहरलाई औल्याउन केही मात्रामा सघाउन सक्छन् । यिनलाई त्यसभन्दा बढ़ी महत्त्व दिइराख्नु पनि जरुरी छैन । वास्तवमा मानवसभ्यताको अपेक्षाक्त धेरथोर जानकारी प्राप्त भएको विगत दस सहसाब्दीको र त्यसको आधाजसो उत्तरार्ध अर्वधिको सास्कृतिक, साहित्यिक र कलात्मक सम्भावनाको सन्दर्भलाई समेत ध्यानमा राू्दा यी अन्तरश्रेणीहरूमार्फत पनि साहित्यिक अर्त्तविकासको केही आकलन गर्न सकिने देखिन्छ- 19) मौखिक लोकरूप; लिखित शिष्ट रूप; मुद्रित जनोन्मुस प्रसारशील रूप र सड्रणकीय अन्तरसन्जालमा निवेशित विश्वसन्चारहूप; (२) प्रतीकवादी- रहस्यवादी, स्वच्छ्रन्दतावादी- आदर्शवादी, परिष्कारवादी, यथार्थवादीबस्तुवादी, पुनः प्रतीकवाद.....; (३) स्वच्छन्दतावादी, परिष्कारवादी- यथार्थवादी तथा अर्भागादं- नवाग्रणी (प्रयोगवादी- उत्तरप्रयोगवादी,) र (४) पूर्ण चेतनोन्मुख लेखन चेतनस्तरमा अधिक सयमित, सन्तुलित, परिमार्जित-परिष्कृत र सम्पादित परिक्कारवाद); आंशिक अवचेतन लेखन (चेतनस्तरमा न्यून संयमित- परिमार्जित अनि बढ़ी स्वच्छन्द- स्वस्फूर्त अर्धसम्पादित मधयवर्ती स्वच्छन्दतावाद) एवं पूर्ण अवचेतन लेखन (चेतनस्तरको सम्पादन र नियन्त्रणबाट पूर्ण मुक्त रहने प्रयासपूर्वकको अवचेत स्वत: साहचर्यमूलक विसड्रतप्राय: अमूर्त प्रयोगवादी वा अभॉगार्द लेखनको उत्तरोत्तरता: अत्याधुनिकता- उत्तरआधुनिकता आदि। यी विभिन्न अन्तरश्रेणीहए पनि खास तात्विक नभई पाश्चात्य माहित्यको अद्यावधिक यात्राक्रमले पूरा गरेको (र त्यसबाट विशेष प्रभावित हुनथालेयनाको नवीन पूर्वीय साहित्यजगत्मै पनि अंशत: कतिपय र्पान्तरणसहित देखिन सक्ने) र बीचबीचमा न्युनाधिक आवृतिशीलजस्तो पनि देखापर्ने धारागत वा वादगत र प्रवृत्तिसमूहगत अन्तर-चक्रकै साड़ेतिक परिसूचक मात्र हुन् र यिनलाई पनि यसभन्दा बढ़ी महत्त्व दिइराब्लु आवश्यक देखिदैन ।

उपय्युक्त विभिन्न साहित्यचकीय अन्त्तविभाजन र अन्तरश्रेणीमार्फत मुख्यत: पाश्चात्य साहित्यको अद्यावधिक यात्राक्रमलाई रेखाड्डित गरी केवल औल्याउनेसम्मको गुन प्रयास यहा भरखरै गरियो त्यो एक सड़ेतशील प्रचेष्टा नै भए पनि त्यसले सातित्यिक सम्भाव्यताको एक बृहत् सेरोफेरोलाई मोटामोटीमा प्रतिविम्बित भने गरिराखेको छदि छ। अवश्य नै पाश्चात्य साहित्यको मौखिक लोक्षारात्मक पष्ठयूमिकाल पछि धालिएको प्राचीन ग्रिसेली साहित्य अर्धपरिष्कारी र प्रतीकोन्मुख तथा सड़ेतशील रहस्यवादको रुुल्कोसहित कमश: आदर्शवादस्गसंगै वस्तुवाद र ययार्धबादलाई पनि समेददे परिष्कारवादी साहित्यकलाको मानक प्राप्ति रस्यो $₹$ यसैको उष्ष पाप्तिको अनुसरण मौलिक स्वायत्ततापूर्वक गर्द ल्याटिन साहित्यसमेत समुन्नत बन्न पुर्यो। मोटामोटीमा इसापूर्व आठँ शतार्दादेखि इसाको चौथो शताब्दीसम्मके यो प्रापीन कात परिष्कारवादको उच्च प्राप्ति मानिन्ध । यसपहि मध्यकाल किसतनी धार्मिक प्रतीकसड़ेत र रहस्यवादबाट अनुप्राणित रही (मलाक्वि दाँतेजस्ता अपबाद

शताब्दीको मध्यतिरदेखि थालिएको नव्य कालका गतिक्रमका मोटामोटी सड़ेतक अन्तरश्रेणीहरूको पुर्नविनियोजन यसरी पनि गर्न सकिने देखिन्छ- 19) पुनर्जागरणयुगीन पूर्वस्वच्छन्दतावाद (र परिष्कारवाद एवं स्वच्छन्दतावादी भावधारा र परिष्कारवादी शैलीशिल्पको सन्तुलन: १४४३-१६४५), (२) प्रबोधयुगीन नव वा आधुनिक परिष्कारवाद (मुख्यत: निम्न वस्तु $\tau$ उच्च परिष्कृतशैली-शिल्प: १६४ム-१७दС), (३) कान्तियुगीन
 (95४С-GO) र (ぬ) अभॉगार्द वा नवाग्रणीक प्रयोगवादको सूत्रपात (प्रतीकवादको प्रतिष्ठापन, प्रभाववाद, अभिव्यज्जनावाद, भविप्यवाद, घनत्ववाद आदि): प्रथम विश्वयुद्बपूर्व: १६६०-१५१४ सम्म) अनि ( ह) विश्वयुद्ध-अन्तरालकालीन अत्याधुनिकतावाद ।दादावाद, अतियथार्थवाद, विम्बवाद, विवर्तदाद आदि; अत्यार्धुनिक प्रयोगवाद वा उच्च आधुनिकतावाद १५१४-१८४४) र द्वितीय विश्वयुद्धोत्तर उत्तर- आधुननिकता (निम्न आधुनिकतावाद वा उत्तरप्रयोगवाद) आदि। यसरी वास्तवमा पुनर्जागरणोत्तर पाशचात्य साहित्यमा प्राधान्यका दृष्टिले कमश: स्वच्छन्दतावाद, नवपरिष्कारवाद, नव स्वच्छन्दतावाद र यथार्थवादप्रकृतवाद (परिष्कारवाद: परिष्कृत यथार्थवाद) आ-आफना नवाभिमानसहित देखा परी तिनको पर्याप्त र्पान्तरित चक्रपछि अभांगार्द वा प्रयोगवादी लेखनका पूर्व, मध्य र उत्तर (आरम्भक, उच्च र निम्न वा पूर्व, मध्य र उत्तरसमेत भनिने) तीनथरी अत्याधुनिकतावादी नबप्रवाहहरूको सूष्म अन्तर्निरन्तरता देखिन आउँछ । यहाँ उत्तर-आधुनिकतावाद आधुनिकतावादको मृत्यु नभई अन्तर्निरन्तरता नै मुख्य रूपमा रहेको कुरा उत्तरप्रयोगवादी प्रवृत्तिपुञ्जमार्फत पनि ऊल्किने गर्छ।

पाश्चात्य साहित्यलगायत समुच्चा विश्वसाहित्यको उपर्युक्त अद्यावधिक यात्राक्रमका परिप्रेक्ष्यमा साहित्यको अत्यन्त बहुलतापूर्ण स्वरूपको पहिचान र पारखको समस्याको एक अन्तराँकी ऊूल्किन पुगेकै छ । यदि प्रतितुलनाका प्रयोजनका निम्ति संस्कृत जटिलता नरहेके सन्दर्भलाई मानेरे बददा पनि संस्कृत साहित्यको समुच्चा स्वरूप त्यति सजिलै क्रमा परिचेय भने देखिदिन। त्यहाँ कम्तीमा पनि इसापर्व डेढ सहसाब्दीदेखिको मानिने वैदिक युगपूर्व आर्षधारा; मौखिक $T$ लोकस्तोतको निकट नै छ भने बाल्मीकि श्रुतिपरम्परा तथा प्रतीकसड़ेतमय रहस्यवादको चौथो शताब्दीमा धालिने घनिने यग) $र$ व्यासको आर्षयुग (कम्तीमा पनि इसापूर्व स्वष्धन्दताको पनि नजिकै छ। युग) अर्धपरिष्कारवादी रही सहज-सरल स्वस्फूर्त आदिको छसापूर्व दोक्षो शताब्दीतिरदेखिको त्यसपध्धिको कालिदास, अश्वघोष, भास, शूद्रक र हैलीशिल्पमा परिफ्कारवादको गै सुप्रतिष्टित हुन पुगेको है। समन्वयपूर्वक सुकुमार मार्गको उच्च प्राप्तिको सन्तुलन कलात्मक षमत्कारको अति । त्यसपद्धि वक्रमार्गी का बैचित्रयमार्गी रही पाण्डित्य र तिजटिल र अतिपरिष्कारवादी अर्धगौरवको प्रवृत्तिलाई बढी

प्रद्धांत गदै छैटौ-बाहौं शताब्दीवीच खास गरी भारवि, माघ, वाण भद्ट, भवभूति, श्रीहर्ष आदिले चरम रूपमा प्रतिनिबित्व गर्ने शास्त्रीय युग त्यहाँ देखापरेको पाइन्छ। त्यसपछि त्यहाँ कुन् बढ़ी मात्रामा जटिल शास्त्रीय प्रव्तिको प्राधान्य र प्रातिभ काव्यशक्तिको प्राय: हासोन्मुखता रहेको उत्तरवर्ती युगमात्र वॉकी रहन्छ। वास्तवमा संस्कृत साहित्यको यो यात्रा सस्कृत भाषा प्राचीन आर्य भापा रहेको वैदिक युगदेखि क्रमश: लौकिक संस्कृतको प्रचलनपश्चात् जनभाषाभन्दा विद्वर्भापाका रूपमा संस्कृतको भाषिक परिसीमाको बृद्धिक्रमसंग पनि अनुबद्ध छदै छ। सुरुमा अत्याधुनिक पाश्चात्य साहित्यको प्रतीकवादसंगै थार्लिएको विसड़त-अवचेत सौन्दर्य-आविष्कारतर्फको नवाग्रणीक चासोलाई पनि ह्वासेन्मुख मानिएको हो; तर प्रतीकवादी र प्रतीकवादोत्तर विकट क्लिष्ट रम्य सौन्दर्यद्वीपको सृष्टिको अनिप्रयोगधर्मिता साहित्यको अद्यार्वधिक यात्राको नवाग्रणी वा आभाँगार्द प्रवृत्तिको परारूनक्चमेत हुद्द हो। यस छलफलको मुख्य चुरो के हो भने संस्कृत साहित्यकै याशका परिप्रेक्ष्यमा पनि साहित्यको स्वरूपगत वैविध्यको पहिचान र पारखको प्रयास खास महज प्रतीत हुददैन भने पाशचात्य साहित्यको र त्यसबाट प्रभावित नव-नव पूर्वीय साहित्यिक चरणहस्कै सन्दर्भमा चाहिं त्यो पर्याप्त चाप-प्रतिचापपूर्ण नै छंदै छ।

उन्नाइसौं शताब्दीका सुरुदेख अन्त्यसम्मका समयावधिमा पाशचत्य साहित्यका क्षेत्रमा यस शतान्दीभन्दा पहिल्यै देखापरेका पूर्वस्वच्छन्दतावाद र नवपिरष्कारवादका नवाभिमानी दुई लहर थान्को लागिसकेपछि नै यस शताब्दीमा कमिक रूपमा देखापरेका ।नव। ख्वच्छन्दतावादका प्रसार र ह्वस, यथार्थवाद- प्रकृतवादका विस्तार र सङ़ोचक्रम अनि अर्भागाद (नवाग्रणी) प्रयोगवादी वा अत्याधुनिक्र प्रकृतिका नव लेखनको सूत्रपातमार्फत पशिचममे विश्वसाहित्यके नव प्रवाहकमलाई पनि कमशः तीव्र रूपमा प्रभावित पार्दै ल्यायों भने त्यो नव अनुप्रभाव बीसौं शताब्दीमै पनि प्रायः बढ़दो नै रह्यो। खास गरी गैरपाश्चत्य वा पूर्वीय जगत्मा राष्टिय पुनर्जागरणको कमसंगै नै पूर्वीय वा आभ्ना राष्ट्रिय मूल परम्पराप्रवाह र पाश्चात्य प्रभावका बीचका द्वन्द्न-प्रतिद्वन्द्ध ₹ मंश्लेषणका प्रक्रियाबाट नि:सृत आधुनिकीकरणका उत्तरोत्तर प्रवृत्तिसंगसंगै पाश्चात्य नब्य परिकारवादी, नव स्वच्छन्दतावादी, यथार्थवादी- प्रकृतवादी र अभाँगार्द/प्रयोगवादी गाहित्यिक रूपान्तरणका अन्तर्बाह्य लहरहरूले पनि न्युनाधिक योगदान गदै नै आएको ओंटन्छु। यस शताब्दीमा र यसपछिको बीसौं शताब्दीको गतिक्रमअन्तर्गत पनि एकातर्क उपर्युत्त एक वा एकाधिक पाशचात्य वादहरूको प्रभाव-प्रेरणाको ग्रहण र अकातर्फ आपने निकट पूर्वीय प्रादेशिक वा राष्ट्रिय सन्दर्भका परम्परागत तथा नदीन प्रवाहसहित स्थानीयकरण र स्वत्वस्थापनसमेतका चेष्टा गदै नव्य पूर्वीय भाषाहरूको आयुनिक साहित्यिक उपलध्धिक्रम अगि बढददो रहेको छ। एसियाली विभिन्न भूभागका प्राना बा नव्य भाषाका अद्यावधिक साहित्ययात्राका परिप्रेक्ष्यमा विचार गर्दा पूर्वीपरिचमी तथा प्राचीन-नवीन प्रवृत्तिहरुकाबीचको बहुतलीय द्वन्द्य-प्रतिद्दन्द्यूर्ण रचनात्मक
मश्लेषणको प्रवृत्ति नै अभ्लेषणको प्रवृति नै मूल प्रवाह वा धारा रही त्यसका दायाँ-बायाँ किनारामा अतिपरम्पराबादी र पुरातनपन्थी एवं अतिपाश्चात्यवादी $₹$ अतिनवीनतावादीहस्समेत

शताब्दीको मध्यतिरटेखि थालिएको नव्य कालका गतिक्रमका मोटामोटी सड़ेतक अन्तरश्रेणीहरूको पुर्नविनियोजन यसरी पनि गर्न सकिने देखिन्छ－19）पुनर्जागरणयुगीन पूर्वस्वच्छन्दतावाद ।र परिष्कारवाद एवं स्वच्छन्दतावादी भावधारा र परिफ्कारवादी शैली－ शिल्पको सन्तुलन： $9>\times 3$－१६४६），（२）प्रबोधयुगीन नव वा अधुनिकिक परिष्कारवाद （मुख्यत：निम्न वस्तु र उच्च परिक्कृतथैली－शिल्प：१६४६－१७६ム），（३）क्रान्तियुपिन स्वच्छन्दतावादको पुनरुत्थान（१ง६ム－१२૪૪ム），（૪）पूँजीवादी－युगीन यधार्थवाद－प्रकृतवाद （१९४६－GO）र（ $\mathcal{L}$ ）अभांगाद का नवाग्रणीक प्रयागवादको सूत्रपात（प्रतीकवादको प्रतिष्ठापन，प्रभाववाद，अभिव्यञ्जनावाद，भविष्यवाद，घनत्ववाद आदि）：प्रथम विश्वयुद्पूर्व： १६५०－१११४ सम्म）अनि（६）विश्वयुद्ब－अन्तरालकालीन अत्याधुनिकतावाद（दादावाद， अतियथार्थवाद，विम्बवाद，विवर्तवाद आदि；अत्यार्धुनिक प्रयोगवाद वा उच्च आर्धुनक्रतावाद： १६१४－१६४（）र द्वितीय विश्वयुद्योत्तर उत्तर－आधुननिकता（निम्न आर्युनिकतावाद वा उत्तरप्रयोगवाद）आदि। यसरी वास्तवमा पुनर्जागरणोत्तर पाश्चात्य साहित्यमा प्राधान्यका दृष्टिले कमशः खच्छन्दतावाद，नवपरिक्कारवाद，नव स्वच्छन्दतावाद र यथार्थवाद－ प्रक्तवाद（परिष्कारवाद：परिष्कृत पथार्थवाद）आ－आफ्ना नवाभिमानस्सहित देखा परी तिनको पर्याप्त स्पान्तरित चक्रपछ्छ अभागार्द वा प्रयोगवादी लेखनका पूर्व，मध्य र उत्तर （आरम्भिक，उच्च र निम्न वा पूर्व，मध्य र उत्तरसमेत भनिने）तीनथरी अत्याधुनिकतावादी नवप्रवाहहसको सूष्ष्म अन्तर्निरन्तरता देखिन आउँछ । यहाँ उत्तर－आधुनिकताबाद आधुनिकतावादको मृत्यु नभई अन्तर्निरन्तरता नै मुख्य रूपमा रहेको कुरा उत्तरप्रयोगवादी प्रवृतिपुर्ज्रार्फत पनि अन्किने गर्दब्छ।

पाश्चात्य साहित्यलगायत समुच्चा विश्वसाहित्यको उपर्युक्त अद्यारधिक यात्राक्रमका परिपेष्यमा साहित्यको अत्यन्त बहुलतापूर्ण स्वरूपको पहिचान र पारखको समस्याको एक अन्तरॉकी उल्किन पुगेके छ। यदि प्रतितुलनाका प्रयोजनका निम्ति सस्कृत साहित्यके याभालाई लिने को र त्यहाँ पाश्चात्य वा नवीन पूर्वीय साहित्यको अध्यावधिक सन्दर्भको अभौगार्द वा अत्याधुनिक（पूर्वप्रयोगवादी－प्रयोगवादी－उत्तरप्रयोगवादी। जटिलता नरोेके सन्दर्भलाई मानेरै बरदा पनि संस्कृत साहित्यको समुच्चा स्वरूप त्यति सखिले रूपमा परिषेय भने देखिैदन। त्यहाँ कम्तीमा पनि इसापूर्व डेढ सहस्ताब्दीदेखिको मानिने वैदिक युगपूर्व आर्वधारा；मौखिक श्रुतिपरम्परा तथा प्रतीकसड़ेतमय रहस्यवादको र लोकछोतको निकट नै घने बाल्मीकि र ब्यासको आर्षयुग ।कम्तीमा पनि इसापूर्व औौषो शताब्दीमा धालिने भनिने युग। उर्धपरिक्कारवादी रही सहज－सरल स्वस्फूत स्वस्दन्दताको पनि नलिके छ। अनि त्यसपधिको कालिदास，अश्वघोष，भास，शूद्रक आदिको इसापूर्व दोष्षो शतास्दीतिरदेखिको युग मध्यमार्गी रही भावधारामा स्वच्छन्दतावादको र ौसीरिल्पया परिकारबादको समन्वयपूर्वक सुकुमार मार्गको उच्च प्राप्तिको सन्तुलन गै सुप्रशिषित हुन पुरेको घ। त्वसपद्धि बक्रमागी वा कैषिद्यमार्गी रही पाण्डित्य ₹ स्तारमक णमस्कारको बतिजटिम $₹$ अतिपरिषारादी अर्षगोरवको प्रवृत्तिलाई बकी

प्रदार्शत गदै छैटौ-बाहौं शताब्दीवीच खास गरी भारवि, माघ, वाण भट्ट, भवभूति, श्रीहर्ष आहिले चरम स्पमा प्रतिरिधित्व गर्ने शास्त्रीय युग त्यहाँ देखापरेको पाइन्छ। त्यसपछि त्यहां इन् बढी मात्रामा जटिल शास्त्रीय प्रवृत्तिको प्राधान्य र प्रातिभ काव्यशक्तिको प्रायः दासोन्मुखता रहेको उत्तरवर्ती युगमात्र वाँकी रहन्छ। वास्तवमा संस्कृत साहित्यको यो यात्रा सस्कृत भाषा प्राचीन आर्य भापा रहेको वैदिक युगदेखि कमशः लौकिक संस्कृतको प्रच्चतनपश्चात् जनभापाभन्दा विद्वत्रापाका रूपमा संस्कृतको भाषिक परिसीमाको वृद्धिकमसंग पनि अनुबद्ध छदै छ। सुरुमा अत्याधुनिक पाश्चात्य साहित्यको प्रतीकवादसंगै थालिएको विसड्रत-अवचेत सौन्दर्य-आविप्कारतफ्फो नवाग्रणीक चासोलाई पनि ह्रासोन्मुख मानएएको हो, तर प्रतीकवादी र प्रतीकवादोत्तर विकट क्लिष्ट रम्य सौन्दर्यद्वीपको सृष्टिको अनिप्रयोगधमिंता साहित्यको अद्यावधिक यात्राको नवाग्रणी वा आभॉगार्द प्रवृत्तिको प्पाग्न्तकममेत हुदद हो। यस छलफलको मुख्य चुरो के हो भने संस्कृत साहित्यके यात्राका परिपेक्ष्यमा पनि साहित्यको स्वरूपगत वैविध्यको पहिचान र पारखको प्रयास बास महज प्रतीत हुदैन भने पाशचात्य साहित्यको र त्यसबाट प्रभावित नव-नव पूर्वीय भाहित्यिक चरणहरू कै सन्दर्भमा चाहि त्यो पर्याप्त चाप-प्रतिचापपूर्ण नै छंदै छ।

उन्नाइसौ शताब्दीका सुरुदेखि अन्त्यसम्मका समयावधिमा पाश्चात्य साहित्यका क्षंत्रमा यम शताब्दीभन्दा पहिल्य देखापरेका पूर्वस्वच्छन्दतावाद र नवपिरष्कारवादका नवाभमानी दुई लहर थान्को लागिसकेपछि नै यस शताब्दीमा कमिक रूपमा देखापरेका नकः स्छह्दन्दतावादका प्रसार र ह्वास, यथार्थवाद- प्रकृतवादका विस्तार र सड़ोचक्रम थान अभागार्द (नवाग्रणी) प्रयोगवादी वा अत्याधुनिक प्रकृतिका नव लेखनको सूत्रपातमार्फत मश्लेषणका प्रक्रियाबाट नि:सृत आधुनिकीकरणका उत्तरोत्तर प्रवृत्तिसँगसंमै पाश्चात्य शटिन्द्य। यस शताब्दीमा र यसपछिको बीसौं शताब्दीको गतिक्रमअन्तर्गत पनि
एका पनि प्राहसहित स्थानीयकरण पूर्वीय प्रादेशिक वा राष्टिय सन्दर्भका परम्परागत तथा नवीन आयुनिक काहित्यिक उपलध्धिकम अणि स्वस्थापनसेतका चेष्टा गदै नव्य पूर्वीय भाषाहरूको ग़रा वा नख्य भाषाका अध्रिवधिक अणि बढ़दो रहेको छ। एसियाली विभिन्न भूभागका गी प्रमी तथा प्राचीन-नवीन अधावधिक साहित्ययात्राका परिप्रेक्ष्यका विचार गर्दा पूर्वीसतलेगको प्रवृति नै मल प्रवृतिहरूकाबीचको बहुतलीय द्वन्द्य-प्रतिद्वन्द्यपूर्ण रचनात्मक $र$ पुरातनपन्थी एवं अतिपाश्चात्यवादी $x$ अतिनवीनतावादीहरूमेत

कमश: तहरिन पुग्ने गरेको प्राय: भेटिन्छ । अब साहित्यको यसप्रकारको बहुल स्वरूपको पूर्ण पहिचानका सायै सही पारखसमेत गदै यी सबै किसिमका साहित्यप्रकारहसको सह-अस्तित्वप्रति पनि जागरक साहित्यशास्त्र र समालोचना पद्धतिको खाँचो अह टड़कारिडरहेको छदै छ।

वास्तवमा विश्वको साहित्यिक परिदृश्य जति प्राचीन छ त्यत्तिकै चिरनवीनसमेत रहदि आएको देखिन्छ। अनि ती नित्य-नवीन लहरका गतिक्रमका बीच पनि साहित्यको आदिम तया शाश्वतअन्त्छछ्छवि भने न्यूनाधिक निहित नै रहेको भैटिन्छ। पश्चिककै र समग्र विश्वकै पनि जीवन्त ऊर्जाशील साहित्यप्रवाहका हिजोदेखि आजसम्मका यात्राकम र स्वस्पलाई ध्यानमा रास्दा साहित्यको चिरनवीन हुन चाहँदो काचली-कमलाई पनि चर म आदिमता अद्बयविम्बले र पितृविम्बले पनि भित्रभित्रै गाँज्न नछोडको ₹ साहित्यको सिड्रै परम्परा भन्नुसमेत नित्य-नूतन उपक्रमकै प्रवाहसमष्टि रहने गरेको थटिन्छे। यस परिप्रेश्यमा जुगँअधि महाकवि कालिदासले ठीकै अड़ित गरेको ठान्नुपने हुन्छ- पुराना भन्दैमा सबै असल हुदैनन, अनि नयाँ भन्दैमा सबै नराम्रा हुदैनन्। उक्त उक्ति मुद्राको यस्तै अर्को बिपाटो विसंरचित हुनु नै पर्छ- नयाँ भन्दैमा सबै असल हुदननन र पुराना भन्दैमा सबै नराप्रा हुदैनन्। साहित्यका स्वरूपका पहिचानमा र पारखका सन्दर्भमा पनि पुरानो-नयाँका बीचको कचिड्यले आग्रहभन्दा दुवै थरी राम्रा जतिको पारख गनें समाचालोचनात्मक निष्पक्षता र परिपक्वताको खाँचो छदै छ।

अब साहित्यभन्दा समालोचनातर्फ नै बढी ढल्किएर यस चर्चालाई निश्चित परिणतिसम्म पुचयाउनेतर्फ लागौ। विश्वका विभिन्न प्राचीन र नवीन साहित्यप्रवाहसंग सम्बद्ध प्रष्पात भाषाहरकका साथे अर कतिप्य भाषामा पनि प्राय: साहित्यराशि रहेक पाइन्छ; जनजातीय भाषामे पनि धेरथोर मौखिक लोकसाहित्यको प्रवाह प्राय: रहेके हुन्च। यदि कनै भाषाको साहित्यप्रवाह गतिमय ने छ र त्यसको सृजनप्रवाह पनि लोकाकर्षक से घ भने त्यहाँ कमश: पायोगिक समालोचनाको सृान वर्तान पिकास हैद. जानु प्रत्याशित नै हुन जान्ध। केवल प्रश्न बाँकी रहन्छ- त्यहां समालोचना ने जति उपलब्ध छ त्यसले कन कोटिको साहित्यिक पारखको प्रतिनिधित्व गर्दछ ? वस्तन कने माषाका सातित्यिक कृति र तिनका कतिगत तिरिध पक्रहस्यी को समप्टि कृतित्वलाई लिए गरिने कृतिगत विदिध पकहरूसंगौ सम्बन्धित कृतिकार अनुफ्रिपाको अभिख्यक्ति है तो जन पर्मे समालोचनासमेत कृतिप्रति भावकको त्यस्तो त्पस भाबकका केतनामा परेका प्रप्रत: त्यस क्तिक्र पठन (श्रवण वा अवलोकनसमेत)बाट समालोषक मन्नु एक त्यस्तो का प्रभावहलके आलेख्नन जस्तै हो । यस सन्दरभभा विरिए्ट पाठक/श्रोता/दर्शकका अनुभवी र पाको साहित्य-पारखी विज ठहई जसले एक गरेके घ र त्यसप्रति आफ्ना अन भूिकामा त्वस्त कृतिको पठन, श्रवण वा अवलोकन पनि समलोषनाको बीजस्पको अन्रियासमेत व्यक्त गर्षध्ध। कृतित्रतिका 'पाठकप्रतिक्रिया'बाटे
 मन्सम्य का रायसमेत हैं तो।

नेपाली भाषामा 'समालोचना' शब्द सम्यक आलोचनाका रूपमा चिनिन्छ र 'आलोचना' नै पनि वास्तवमा पारिभाषिक रूपमा समालोचनाकै पर्याप्त निकट रहने गरेकै छ। सामान्य सन्दर्भमा 'आलोचना' दोषदर्शंप्रधान रहनेजस्तो लागे पनि यसको सूक्ष्मार्थ हेेनु, जाँच्नु, सर्वेक्षण गन्नु, विचारविमशं गर्नु आदिसमेत हो र यो 'समालोचना’ तथा 'समीक्षा’ कै निकटमा पुग्ने गरंछ। यति हुँदाहुदै पनि 'समालोचना' शब्दले चाहिं सम्यक् अवलोकन वा निरीक्षणको र त्यसका सबै प्रामाणिक जाँचबुक र निर्णयात्मक मन्तव्यसमेतको अपेक्षालाई विशेय रूपमा ऊल्काएको छ। त्यसो त 'समालोचना' कै निकटम अर्थबोधक शब्दको रूपमा 'समीक्षा' पनि छदै छ। सम्यक् ईक्षण वा अवलोकनमा जोड दिने यस 'समीक्षा' शब्दले निरीक्षणसंगसंगै जाँचबुरु र मन्तव्यप्रकाशनको अपेक्षालाई पनि सूक्ष्म रूपमा आत्मसात् गरेके छ 1 मोटामोटीमा 'समालोचनाको अर्थगत तात्पर्यको मूल फेरो यही नै हो।

उपर्युक्त ‘समालोचना', 'आलोचना’ वा 'समीक्षा’ शब्द संस्कृत तत्सम शब्द भए पनि सस्कृत काव्यशास्त्र वा साहित्यशास्तअन्तर्गत यी शब्दहरूको खास व्यवहार गराएको पाइन्न। संस्कृत साहित्यशास्त्रमा बह 'भावक' शब्दको अर्थसन्दर्भ समालोचनाक्रियासँग केही मात्रामा नजिकको छ भन्न सकिन्छ। भरतको रससूत्र वा रसनिष्पत्तिको सिद्धान्तका भुक्तिवादी व्याख्याका कममा भट्नायकले साधारणीकरणको प्रक्रियालाई अगि सादै 'भोजकत्व' ₹ 'भावकत्व' नामका दुई शक्तिका बारेमा चर्चा गरेको पाइच्च । यीमध्ये भावकत्व नामक व्यापार वा शक्ति रसभोक्ता सहृदय भावक (कृतिको सहृदयी पाठक, श्रोता वा दर्शक)को शक्ति हो र यही शक्तिकै वैशिष्टय समालोचनाकार्यमा पनि अपेक्षित छुददे छ। अफ्ठ 'भावक'को पर्यायवाची शब्द 'सहृदय' हो भने 'भावकत्व' को तात्पर्य त्यस्तो पाठकीय वा समालोचकीय सहृदयता तथा रसिक्तासमेत हुन पुग्दछ जुन कृतिगत रसनिष्पत्तिमा सहायक सिद्ध हुन जान्छ। बास्तवमा पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक साहित्यसिद्धान्तकार आई.ए. रिचर्डस्ले पनि आफ्ना मूल्य सिद्धान्तको पुरक सम्प्रेषण सिद्धान्तका व्याख्याका कममा सम्प्रेषक लेखकले सम्बन्धित कृतिमार्फत मूल्यवान् भावका सम्प्रेषण वा सग्चारका निम्ति भावगत र श्रात्मक नियन्त्रण तथा परिचालनका अनेक उपाय गरेकै कृतिको ग्रहणकर्ता (पाठक, भोता, दर्शक: भावकले पनि सो सम्प्रेषण प्राप्त गर्नांका निम्ति आफ्ना अनुभूतिपुज्जमध्येका प्रसड्रु- प्रतिकल अनुभूतिमाथि नियन्त्रण स्थापित गदै अनुकूल अनुभूतिको अधिकतर परिचालनमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने करा बताएको पाइन्छ। उनी सम्प्रेषणक्रियाका पूर्णताका निम्ति सम्प्रेषक ₹ ग्रहणकर्ता दुवै पक्षको सक्रियता अपेक्षित ठान्दै जुन ग्राहकत्व शक्तिको चर्चा गरंछन् त्यही ने विशिष्ट ग्राहकर्वरूप समालोचकमा पनि अपेक्षित वैशिर्ट्यका रूपमा देखिन आउँछ। वस्तुत: भह्टनायकको भावकत्वश्ति र रिबईको प्रहणश्ति परस्पर पर्याप्त सन्निकट छन्र यी दुवैने ने क्तिगत सम्प्रेषणप्रतिका पाठकीय का समालोचकीय ग्रहणशीलतामा अप्रत्यक्षत: जोड दिएको देखिन्य। यो

ग्रहणशक्ति नै त्यस्तो भावकत्वशक्ति बन्न पुग्ने अनुभव हुन्छ जुन कृतिपतिको समालोचकीय सही अनुक्रियामा आधारित समालोचनासामर्थ्यको स्रोतसमेत बन्न सक्ध। संस्कृत परम्परामा पाश्चात्य परम्परामा जस्तो प्रायोगिक समालोचनापद्धति उति नहुर्किए पनि मुख्यत: कतिकेन्द्री र पड़क्तिपरक विस्तृत टीकापद्धतिमार्फत नै प्रायोगिक समालोचनाको उच्च कौशल स्थापित भएको र सस्कृत साहित्यशास्त्रीय अनेक मान्यताका उदाहरणहरका सैद्वान्तिक समन्वयन र निरूपणका क्रममा पनि प्रायोगिक समालोचनाप्रक्रिया निके खारिन पुगेको भेटिन्छ।

साहित्यसिद्धान्तसंगसंगै साहित्यशिक्षासमेत दिन चाहने 'काव्यमञ्जरी'कार राजशेखरले मानवीय प्रतिभालाई 'कारायित्र' र 'भावयित्री' जस्ता दुई कोटिमा विभाजित गरी यी दुईलाई कमशः साहित्यको सृजना र समालोचनाका क्रियासँगग सम्बद्ध तुल्याएको पाइन्छ। भट्टनायकको पूर्वोक्त भावकत्वव्यापार नै राजशेखरका भावयित्री प्रतिभामा रूपान्तरित भई त्यसमार्फत समालोचनाशक्तिको मूल कारक हेनुसमेत अप्रत्यक्षत: रेखाड्डित हुन पुगेको मर्मसमेत यहा उल्लेखनीय छद्ये छ। देखाएका छन्- (9) आरोचकी (कृतिको गुण-दोषका पहिचान गरी कृतिको सेवन वा (3) मत्सरी (कृतिका गुणहरूप्रति ईत्र्या राखी तिनलाई दबाउने: मात्सर्यपूर्ण) ₹ (8) तत्वाभिनिवेशी |कृतिका शब्दगुम्फनको विवेचक, सूक्ति भेट्दा प्रसन्न हुने, प्रकारमध्ये 'सतृणाभ्यवहारी' र 'मत्सरी' भावकले समालोचनाको कार्य गर्दा समालोचना विच्चलित हुने र बुन्चिने बतरा रहन्छ भने 'आरोचकी' र 'तत्त्वाभिनिवेशी' भावक समालोधनातर्फ प्रवेत्त भएमा समालोचना फस्टाउने र पारखपूर्ण हुन सक्ने सम्भाव्यता रेंको कृतित्व ह्राय अन्नें अपेका सही नै हैदे छ। वास्तवमा दोष अधिक र गुण न्यून देखिने गर्दह्ध। उत्येंस्य ने रही समालोषक ज्यादाजसो गुणव्याष्यापरकसमेत नेषाली भाषामा 'समालोधना',
गक्टका पारिथाषिक अर्पवारकका 'आलोचना' वा 'समीक्षा' शब्द अड्ग्रेजी 'क्रिटिसिज्म' Q1 पार्थात्प परमपरामा प्राथीन स्थमा नबस्थापित हुन पुगेको करा यहाँ उल्लेखनीय निर्णायकको पूमिका बेलने 'कितिकोस' इसापूर्व आठोँ शताब्दीतिर नाद्यप्रतियोगिताका अंग्रेजी 'किटिक' राद्न उत्रन्न पर्टोस' (ल्या. 'कितेस') देखापरेको र त्यही सोतबाट विषार बा निर्णयको अर्षगत पर्न 'किटिक' (आलोषक, समालोषक, समीकक) को मत, गयद् स्थापित घएको मेटिन्द्ध । क्रमा 'किटिसिज्म' (समालोषना, आलोचना, समीका) बोलीचालीमा एकने दोधद्धर्धान यस परित्रिश्रमा देखापर्ने समालोचनाले सामान्य दोषदर्शनपूर्ण आलोषनाका तात्पर्यमा सीमित नबनी कृतिका

गुणदोपको न्यायकक निरूपण गनुपर्ने हुन्छ र दोषाधिक कृति उपेक्ष्य र असमालोच्य रही गुणाधिक कृतिको गुणदोषको न्यायक निर्णय समालोचना हुन जान्छ।

प्राचीन ग्रिसमा सुरदेखि नै रहेको कृतिको वस्तुपक्षको वर्णन गर्ने र विशिष्ट पड़क्तिको व्याख्याका साधै नैतिक तथा दार्शनिक रूपकहरूको रहस्य-व्याख्यासमेत गर्ने पूर्वप्रवृत्तिसंगसंगै कृतिहरूका वीचको तुलनात्मक गुण-दोषको निरूपणमा आधारित रही श्रेष्ठताको निर्णय गर्ने जस्ता परवर्ती प्रवृत्तिलाई समेत संयोजित गदै पाश्चात्य परम्परामा समालोचनाले लामो यात्राका कममा पुनर्जागरणोत्तर युगमा वा अठाहौं शताब्दीदेखि नै विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न थालेको भैटिन्छ। साहित्येतर अरु कला वा वाड़मयको समेत समीक्षा गरिने भए पनि साहित्यिक समालेचनाक्षेत्रमै विशेष केन्द्रित रती विचार गदा साहित्यिक कृतिविशेषको वा कृतिकारविशेषका कृतित्वको विवेचना गर्नु नै प्रायोगिक समालोचनाकों मुख्य कार्यक्षेत्र रहने र त्यसको सर्वाधिक विस्तृत रूप भापाविशेषका साहित्यिक इतिहासमा प्रकट हुने कुरा उल्लेखनीय छन। खास गरी उन्नाइसौँ शताब्दीदेखि फस्टाउन थालेको साहित्यिक इतिहासमूलक समालोचनाले वस्तुगतता, सोधखोज, इतिहासचेतना र जीवनीतत्व्व-सँगसंगै कृतिपरक बर्णन र प्रवृत्तिविवेचना तथा समीक्षात्मक तुलनात्मक स्थाननिर्धारणसमेतलाई न्यूनाधिक समेट्त प्रयास गरेको हो। उन्नाइसौं शताव्दीमा स्वच्छन्दतावादको नव प्रयासक्रमसंगै परम्परागत प्राचीन ग्रिसेली र ल्याटिन साहित्यशसस्त्रसंगको र परवर्ती पुनर्जागरणकालीन तथा नदपरिष्काखादी युगका साहित्य-मान्यतासमेतको प्रभाव कमजोर हुन थालेपछि वैयक्तिक र प्रभावपरक समालोचना गाजिन लाग्यो र स्वच्छुन्दतावादी नव साहित्यशास्त्रके उठानले पनि समालोचनालाई सैदान्तिक रूपमा उति बाधन सकेन। एकातर्फ कलावादसम्म आइपुग्दा समालोचनाले दितीय सृजना हुने लहडसम्म पनि लिन थाल्यो भने अर्कातर्फ समालोचना वैयक्तिक विचलनलाई आत्मनियन्त्रित गदैं परिपक्व हुने दिशामा पनि साधनाशील रह्यो। पथार्धवादी-प्रक्तवादी युगसंगै उन्नाइसौं शताब्दीका उत्तरार्धमा पुतः साहित्यले र समालोचनाले पनि कतिपय सैद्धान्तिक नव मान्यताहस्प्रति उत्सुकता देखाउन थाले। तस परिप्रेक्ष्यमा जीवनीपरक र समाजपरक अनि इतिहासपरक प्रवृत्तिहरु ब्वास गरी तंध्यवाद वा इन्द्रियप्रत्यक्षवादका पर्याधारमा टेक्दै समालोचनाक्षेत्रमा सग्बगाउने र समालोचनामा वैयक्तिक प्रभावावेगभन्दा वस्तुतातर्फको रूचि बढने प्रक्रियाले प्रश्रय पाउन लाग्यो। समालोचना क्षेत्रमा नीतिवाद र कालवादको द्वन्द्यसमेत उकासिन पुग्यो । उन्नाइसँ शताब्दी टु़्फिई बीसौं शताब्दीतर्फ याशा गर्ने कममा मुख्यत: पश्चात्य विश्वविद्यालयप्रणालीअन्तर्गत प्रथमत: बेलायत, जर्मनी र संयुक्त राज्य अमेरिकामा र कमश: अन देशमा पनि साहित्यिक विध्यावारिधि शोधहस्को प्रतिष्ठापनसँगसंग़ समालोच्चनाओेंरमा बस्तुनिष्ठता र विशेषजताको अभिवृद्धि हुने कम थालियो। बीसां सदाब्दीको पाश्चात्य समालोचनाकेषेका प्रमुख प्रवृत्तिमध्ये यी विशेष उल्लेष्य देखा पर्द्यन्- 19) नक-नब माहित्यसिद्धान्त वा काव्यशाए्तको ₹ नवीन विधासिद्धान्तको कमिक पुन: स्थापना, (२)

समालोचनात्मक नव पद्धति र प्रवृत्तिको प्रयोगकों आधिक्य, (३) विभिन्न अर्न्तार्वपयक बहिरड्र र अन्तरड़्र समालोचनापद्धतिहरूका बीचको दुन्द्ध, वहिप्कारशीलता ₹ समन्वय सममाजपरक र मार्क्सवादी, मनोविश्लेषणात्मक; सांस्कृतिक मानवशास्त्रीय: आर्द्यविम्वात्मक; भापापरक: रूपवादी, संरचनावादी, शैलीवादी ₹ सड्रथनात्मक आदि) ( 8 ) अभाँगाद (नवागणीी) र प्रयोगवादी सिर्जन-कमसंगै प्रतीकवादी काव्यशास्त्रको स्थापनादोखि उत्तरसरच्चनावादी- उत्तरआयुनिक्तावादी प्रहरसम्मका बहुल साहित्यशास्त्रीय ₹ समालोचनात्मक प्रवृत्तिहरूको अन्तर्ग्रथन (नव संरचनावाद; नवमनोविश्लेपण, नवमार्क्सवाद; विसरचना र विपठन; जान-पुरातत्त्ववाद; विसड्गयन; नव नारीवाद; नवई्इतासासाद, उत्तरउपनिवेशवाद; पूवंवाद; ल्याटिनवाद; कालावाद; अधिकवाद; सास्क्कृतिक अध्ययन, नव आत्मिक प्रक्रियावाद, पाठकवाद आदि। अनि ( $x$ ) साहित्यिक प्रमुख केन्द्रहरूमध्ये (क) अनुकरणवादीप्रतिविम्बवादी र (ख) अभिव्यक्तिवादी (लेखककेन्द्री) केन्द्रकहरुभन्दा (ग) वस्तुपरक वा कृतममुखी केन्द्रकतफंबढी ऊुकाव ।भापिक शैलीगत, संरचनात्मक र सड़धनात्मक, विसरचनात्मक; आत्मिक प्रक्रियात्मक) अनि (६) अन्तत: पाठकमुखी (आत्मिक प्रक्रियावाद, कृतिसड़्रथन र पाठकीय अर्थनिर्धारण आदि)। वास्तवमा प्राचीन ग्रिसेली (मुख्यत: अरिस्टोटलको। र ल्याटिन काव्यशास्त्र अनि स्वच्छन्दतावादी र यथार्थवादी अतिसीमित काव्यशास्रीय सम्पदा भएको पाश्चात्य जगत् बीनौं शताब्दी बिन्द्रानवित्दै अन्तर्विकासशील, बहुल ₹ अन्तर्गयित अनि प्रयोगवादीसमेत प्रचुर काव्यशास्त्रको स्वामी हुनु र परम्पराबाद, सामाजिकतालगायत बहिरद्र विषयवस्तुवाद, इतिहासचेतना, लेखकचेतना, अर्धनिर्णय ₹ मूल्यानिर्णयका साधसाथै तथ्यवाद ₹ इन्द्रियप्रत्यक्षवादका विरुद्ध पनि नव काव्यशास्दीय ₹ समालोचनाट्मक प्रहार निके तीव्र हुने अनि शताब्दी-समापन हुने पद्धिल्लो प्रहरसम्ममा पुनः प्रकारान्तरले अर्थनिर्णय, इतिहासचेत, सामाजिक- राजनैतिक ₹ आर्थिक तथा सास्कृतिक उत्बनन आदि पुनरहद्धीप्त हुनु जस्ता कुरा पनि उल्लेख्य रपमा देखा पर्न आएका छन् $\mid$ उपर्युत्त अनेक सैद्यान्तिक वा समालोचनात्मक प्रवृत्तिहस्मध्ये कुने वा केहीतर्फ अनि तिनका बहुल विरोधाभासी अन्तर्गथनतर्फ पनि पूर्वीय जगत्का नवतावादी एषणा तथा ऊुकाउहरू न्यूनाधिक मात्रामा उत्प्रेरित भइरहेको र हुन थालेको पनि मेटिन्छ।

सुर्द्दोख बीसौं ทताब्दीसम्मका उपर्युक्त वैविध्यपूर्ण यात्राका कममा समालोचनाको मूल तात्पर्य साहित्यिक बर्णनका साये ब्याष्या- विश्लेषण र मूल्यनिर्णयसंगसंगै शोय $₹$ सैबान्तिकीकरणका अतिरिक्त कृतिगत विपठनसमेत हुन पुगेको पाइन्छ। यस कममा एकल बा बहुल अनि अन्तरह वा बहिरत्र अनेक अन्तयुयित प्रणालीसमेतका योगबाट पारणात्प समालोधनाले बीसाँ पताब्दीमा जुन विविध प्रयोगपरायणता देखाएको छ. त्पसका सूक्म धानषिन $₹$ कपद्धानको यात्रा मुष्यत: एक्काइसौं शतान्दीका जिम्माया घ घमे त्यसका केती पूर्वसक्षेत यस शताद्दीका अन्तिम दशकहरूमे पनि अलिकति दे देखा पन्न धालेके घन। अवसय के यस प्रकियाते तुलनात्यक साहित्यशास्त्रतर्फ पनि डोन्याई

विश्वसाहित्यके पहिचान र तुलनात्मक पारखका कममा पनि थप सघाउ पुय्याउदै जाने キै छ।

विश्वका सैैजसो प्राचीन-नवीन प्रमुख तथा प्रख्यात भापामा उत्कृष्ट साहित्यसम्पदा विदमान नै रहेको छ! तर उत्कृप्टतर साहित्यशास्त्रको पौल भने तीमध्ये धैरैजसो भापामा उपलल्य हुन सकेको दोबिन्न। पूर्वतर्फ चिनियों-जापानी वा फारसी-अरवी उन्नत साहित्पपरम्परा रहे पनि यी भाषामा संख्कृत साहित्यशास्तको जस्तो बहुव्वपूर्ण र तीक्षा सैद्बान्तिक ऊर्जासंग दॉजिन सक्ते साहित्यिक समृद्ध सैद्धान्तिक परम्परा स्थापित हुन आएको पाइन्न। त्यसैले एककाइसौं शताद्दीका कॉधमा विश्वव्यापी, सार्वभैम वा सर्वभाषिक आयामको आधारभूत साहित्यशास्त्र र बहुल समालोचनापद्धतिहरको रचना ₹ संयोजनको जुन शेष जिम्मेवारी सरेर आएको छ त्यसका निम्ति संस्कृत साहित्यिक अधययनपद्धतिसहित पूर्व र पश्चिमलाई अनि प्राचीन र नवीनलाई तिनका उत्कृप्तामा संयोजित गनुंपर्ने अपेक्षा छैद्वै छ। यस कममा लगभग दुई सहसाद्दीअधि भरतको 'नादयशसस्त्र' बाट थालिई भामहदेखि जगन्नाथसम्मका योगदानवाट कमशः छैटौं र सगौ भाताब्दीसम्ममा निकै ऊ्यागिएको संस्कृत साहित्यशास्तको मूल प्रवाहका रसवादी, अलड़कारवादी, रीतिवादी, ध्वनिवादी र वक्षोक्तिवादी लगायत प्रमुख सैद्वान्तिक अन्तथाराहहस्लाई र सुसमद्ध टीकापद्धतिलाई पनि महत्त्वपूर्ण पूर्वीय साहित्यशास्त्रीय र समालोचनात्मक ऊर्जांका सूपमा पाश्चात्य साहित्यिक अध्ययन पद्तिका अपरिहार्य पर्परूरका हैसियतमा समेटनुपनें हुन्छ । वास्तयमा आ-आप्ना विव्यमान सूपमा तुलना-प्रतितुलना गदां पनि पाश्चात्यभन्दा पूर्वीय संस्कृत साहित्यिक अध्ययनपद्धति लिद्धान्त र समालोचनात्मक टीकाग्रन्थको प्रणाली। आपना प्राय: निश्शन्त अन्तरइपप्दतिका बहुल संयोजनका दृष्टिले बढ़ी ने उपयोगी र प्रामाणिक छ भने पाश्चत्य जगत्का पुराना ₹ तीभन्दा पनि विशेषतः उन्नाइसौं र अछ बीसौं गताब्दीका साहित्यशास्स्रीय ₹ समालोचनात्मक नव प्राप्तिहरू परस्पर विरोधाभासी भएर पनि बढी उत्कृष्ट छन्, अनि तिनमा पनि साहित्य्यतिका अन्तरिष्षयक तथा बहुशास्बीय नव-नव सन्दर्भबाट प्राप्त भएका बहिर्द्र र अर्धबहिर्र्र वा अर्थअन्तर्श प्रवृत्तिहसको जुन अप्रतिम ऊर्जा उपलब्ध छ त्यो बढी नै लाभदायक छदै ख। पस परिप्रेक्यमा वस्तु शब्द (भाषा) र अर्थका बारेमा पूर्वीय (संस्क़त) र पान्चात्य साहित्यचिन्तनले लिएका मूल अडानकै बारेमा एक उदाहरण दिई एक एक्को तुलनात्मक अवलोकन गरौं। यसबारेमा पशिचममा अरिस्टोटलले भाषालाई माध्यम मानी अन्नुर्य बस्तुका एपका प्रकृतिलाई उभ्याएको ₹ उनीलगायतका अनुकरणवादी/प्रतिबिम्बवादी/उत्पादनवादी सबैका साहित्यसिड्ञान्तहह पर्याप्त बस्तुवादी तेको, अनि बीसाँ शताब्दीका धैरैजसो भाषावादी (स्पवादी शैलीबादी सरचनावादी र
 उन्मुष्ब रती अतिभाषावादी रहेको भेटिन्छ। यस प्रसड्रमां तुलनीय स्पमा पूर्वाय संक्कृत

साहित्यशास्त्रीय चिन्तनअर्न्तगत यी मुख्य प्रवृत्तिहरू देखिन्छन्－भामहपूर्वदेखि नै शब्दवादी भाषादादी। र अर्थवादी अलड़ारशास्त्रीहरू एकअर्काका पक्षको पूरे निपेध नगरी केवल आ－आफ्ना पक्षका प्राधान्यलाई लिएर विवादरत रहे पनि शब्द र अर्थ दुवैको साहित्य परूप्परामा ज्यादाजसो शब्द $र$ अर्थ दुवैको उभयपाधान्यको स्वीकृति हुनु，भुक्तिवादी भट्टनायक $र$ वक्रोक्तिवादी कुन्तकद्वारा शब्द $र$ अर्थ दुवैका रसनिष्पादक वा आह्लादकरी अपरिवर्त्य मायुज्य र प्रतिस्पधितापूर्ण सहकारितासमेतलाई मान्यता प्रदान गरिनु अनि ठहच्याइनु अनि स्वभावोक्ति $₹$ अतिशयोक्ति वा वकोक्ति अलड़ारका कममा वस्तु र अनि पुराना－नयाँ विशवव्यापी मान्यता प्रदान गरिनु आदि। जे होस्，पूर्वका र पश्चिमका प्राप्तिका उपलभ्य सकल बुँदाबुँदालाई बहलन्दै र्त्रीय र समालोचनात्मक उपयोगी साहित्यशास्त्र र समालोचनापद्धतिहरूको बाँचो बद्दैदालाई संयोजित गदै रचिने आधारभूत पनि，साहित्यिक अविभान्त पहिचान $₹$ पर्याप्त विश्वमा नै，यहाँ वा अन्यत्रका सन्दर्भमा रहेको छदि छ। धन्यवाद ！

区 区 区

