## ३. अीमती अङ्गुरबाबा जोशी

[संवत् २०६१ सालको पुरस्कार ‘जगदम्बा-श्री' श्री फणिन्द्रराज खेतालालाई र सोही सालको ‘मदन पुरस्कार' ‘पत्पसा क्याफ’’ भन्ने ग्रन्थको लागि त्यसका रचयिता श्री नारायण बाग्लेलाई समर्पण गर्न संत् २०६२ साल आशिवन १९ गते रोज $\gamma$ का दिन आयोजित समारोहमा भीमती अङ्युरबाबा जोशीले दिनुभएको प्रवचन। यो प्रवचन 'नेपाली' जैमासिक अड़ $95 \gamma$ बाट उद्धृत गरिएको हो ।।

मदन पुरस्कार गुठीका आदरणीय अध्यक्ष श्री कमलमणि दीक्षितज्यू आज 'जगदम्बा-ی्री' पुरस्कर एवं 'मदन पुरस्कार'बाट सम्मानित हुनुहुने 'ब्यौलाद्वय' कमश: वरिष्ठ साहित्यकार भ्री फणीन्द्रराज खेतालाज्यू तथा बहुचर्चित रचना 'पल्पसा क्याफ' का रचनाकार धी नारायण वाग्लेज्यू समुपस्थित सुप्रतिष्ठित वरिष्ठ साहित्यकारज्यू एवं महानुभावहरू, परिवारका स्नेही सदस्यहरू तथा पत्रकार बन्धुहरू।

सर्वप्रथम म नेपाली भाषाको श्रीवृद्धिमा विशेष योगदान पुय्याएबापत 'जगदम्बाथी’ पुरस्कार ₹ 'मदन पुरस्कार' जस्तो उच्च सम्मानबाट सम्मानित हुनुहुने कमश: वरिष्ठ साहित्यकार श्री फणीन्द्रराज खेतालाज्यू एव 'पल्पसा क्याफ'का प्रणेता श्री नारायण वाग्लेज्यूलाई हार्दिक बधाई टर्रथाउद्दै बडादसैंको शुभ-उपलक्ष्यमा हजुरह下 सबेप्रति दीर्घायु, सुस्वस्थ्य, सुख, समृद्धि एवं अखण्ड आनन्दानुभूतिको निमित्त हार्दिक मड्रलमय गुभकामना अर्षण गर्दछ्बु। साथे अन्य सद्कार्यहरकको अतिरिक्त 00 जना प्रतिष्ठित व्यक्तित्व एवं साहित्यकारहस्लाई 'मदन पुरस्कार' एवं 'जगदम्बा-श्री' पुरस्करषाट सम्मानित गरी नेपाली भाषाको श्रीवृद्धिमा अतुलनीय योगदान पुय्याइरहेको एउटा सफल दीर्घजीवी संस्थाको स्पमा स्वर्णवर्ष मनाउन लागेको मदन पुरस्कार गुठीको अफ समुज्ज्वल भविधको निमित्त हार्दिक शुभकामना व्यक्त गदै बधाई गापन गर्न षाहन्छु।

मलाई थाहा छ, यस्तो उच्च सालित्यिक समारोहमा बोल्ने साहित्यिक योग्यता एवं अमता ममा धैन। तर मेरा प्रेरणाका दोत तथा जीवनसाथी पतिदेद स्व. प्रहध्यापक ऊा. बलराम जोरी पनि यम गुठीषाट सम्मानित व्यक्तित्व होइबक्सेकाले उताकी अर्धाड़िनीको नाताले यस सुप्रतिष्ठित गुठीका आदरणीय अध्यकज्यूको आग्रहको

सम्मान गर्दै हामी मानव मात्रले जन्मसिद्ध अधिकारको रूपमा खोजेको र पाउनुपर्ने सफल मानव जीवनबारे आफ्नो अल्पज्ञान र प्रौढावस्थासम्मको अनुभूतिको आधारमा आफना केही धारणाहरु प्रस्तुत गर्न लागिरहेकी छु। मेरो प्रस्तुतिको विषय छ- "सफल मानव जीवनको दरिलो आधार : सनातन शाश्वत मानवमूल्य र मान्यतामा आधारित समाजोपयोगी गुणात्मक शिक्षा ।" यसमा मूलतः दुई विषयहरु पर्दछन् (9) मानव जीवनको सफलता भनेको के हो ? र (२) सनातन शाश्वत मानव र मान्यतामा आधारित समाजोपयोगी गुणात्मक शिक्षा, यो मानव जीवनको सफलताको आधार कसरी ?

## मानवजीवन :

यसो त प्राणी मात्रको जीवन मात्र होइन, सम्पूर्ण सृष्टि संरचना नै अनमोल छ। सुन्दर छ। विशाल छ। आकर्षक छ। मनमोहक छ। त्यसमा पनि सृष्टिको श्रीपेच मानिएको मानव जीवन त भन् अनमोल छ। महान् छ। बहुआयामिक छ। जानेमा मनुष्य जीवन सुख, सफलता, शान्ति, सन्तोष र आनन्दले परिपूर्ण बन्न सक्दछ, जुन मनुष्य जीवनको अन्तिम लक्ष्य हो। नजानेमा दु:खको भुमरी पनि यही मनुप्य जीवन बन्न पुग्दछ। यो तथ्य बडो मननीय छ।

जीवन सिर्फ बाँच्चको लागि मात्र होइन । बाँचनु नै मात्र भए त कीरा, फटयाड्ग्रा, पशुपक्षी सवै बाँचेकै छन् । विवेवयुक्त बुद्धिले सम्पन्न मान्छेलाई बाँचेर मात्र पुग्दैन। उसलाई तुष्टि, पुष्टि, सुख समृद्धि एवं सफलताको तृष्ति $र$ आनन्दपूर्वक बांच्नुपरेको छ। त्यसैले ऊ सदा सोचिरहन्छ, खोजिरहन्छ। जानेर होस्, नजानेर होस् ऊ केटी न केही गरिरहन्छ, सुख शान्ति, तृप्ति र आनन्दको अनुभूति गर्न।

मनुष्य जीवनमा टड़कारो रूपते देखिने अर्को तथ्य के छ भने कति प्रयास गदोगदै पनि धैरैले यही सुख, शान्ति र आनन्दको अनुभूति- यो शब्द दोहोराउन योग्य छ- अनुभूति गरेको देखन पाइन्न । अरूले हेर्दा जेजस्तो देखिए तापनि स्वयंको अनुभूति नै निर्णायक हुन्छ । अन्यथा अति विकसित मानिएका अमेरिका वा युरोषका सबै व्यक्तिहरू अत्यन्त सुखी र आनन्दमा हुनुपर्ने हो। तर वास्तवमा यस्तो छैन । त्यहॉ पनि अभाव छ। पीडा छ। तड्पन छ। वेदना छ। अपूर्णता छ। पूर्वीय परिस्थितिमा भन्दा त्यहॉको दुःखको प्रकृति फरक छ। तर दुःख त्यहॉ पनि छ। यो सत्य हो। त्यसैले उनीहरू पनि सदा सुख, शान्ति र आनन्दको खोजमा प्रयत्नशील छंद्ये घन्।

अतः अलि गहिरिएर विचार गर्ने हो भने यो प्रस्ट हुन आउँघ कि शान्ति, तृप्ति र आनन्दको अनुभूति नै विश्वभरका सम्पूर्ण मानव मात्रको अन्तिम लभ्य हो। साध्य हो। जीवनको सफलता हो। अरु जेजति क्रियाकलापहर छन ती सके साधनातू मात्र हुन । बिहानबेलुका भोजन गर्ने प्रक्रियादेखि लिएर ठ्रलाठृला बैनानिक एवं प्राविधिक उपलद्धिहरू सबै यही सुख, शान्ति, तृप्ति $र$ आनन्दको अयक बोजका परिणामहह हुन् मन्नु अत्युक्ति हुनेछैन।

प्रत्येक व्यक्तिको प्रत्येक चेष्टा सुखप्राप्तिको अनुराग र दु:खप्रतिको विरागबाट अभिप्रोरित हुन्छ। भनिएको पनि छ- "सुखाय कर्माणि करोति लोके।" यो अको शाश्वत सत्य हो । तदनुरूप इतिहासको कममा मनुष्यले सुख, सफलता $₹$ शान्ति प्राप्ति गर्न विविध उपायहरूको खोज गरेको छ। गरिरहेको छ।

यी खोजहरूमध्ये सफलता, शान्ति र सुखानुभूतिको स्थितिमा पुयाउन सक्ने सबभन्दा प्रभावकरी तत्त्व सुसंस्कारयुक्त सन्तुलित एवं समाजोपयोगी उपलध्धिमूलक गुणात्मक शिक्षा प्रणालीको विकास गर्नु नै हुन आउँछ । यस्तो शिक्षा प्रणालीमा संस्कतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। आप्नो संस्कृति र आवश्यकताअनुकूल शिक्षा प्रणाली नै सशक्त र प्रभावकारी हुन्छ ।

## मिक्षा र दीक्षा

अब प्रश्न उठ्छ : भौतिक उन्नतिको साथै आन्तरिक सुख, शान्ति ₹ आनन्दको अनुभूति गराउन कस्तो शिक्षा प्रणाली आवश्यक छ त? विश्वभर हजारौं लाखौं व्यक्तिहरु सही शिक्षा प्रणालीको पहिचान गर्न निरन्तर कार्यरत रहिआएका छन्। के आजसम्म पनि सही शिक्षाको नमुना निस्कन सकेको छैन त ? छैन। छैन मात्र होइन, यस्तो सर्वंदेशीय तथा सार्वकालिक एउटै शिका प्रणालीको नमुना निस्कन सक्दैन। कुनै पनि राष्ट्रको विकास प्रणाली जस्तो शिक्षा प्रणाली पनि एउटा गतिशील प्रक्रिया हो। परिवर्तनशील समयको माग र बेलाबखतमा राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार शिशक्षा प्रणालीमा पनि अनुभवको आधारमा परिवर्तन गदें जानुपर्ने हुन्छ नै। तर प्रणालीमा परिवर्तनको आवश्यकता पर्ने भए तापनि व्यक्तिको सन्तुलित एवं सम्पूर्ण व्यक्तित्वको विकास हुनुपर्दछ र यसको सबभन्दा सशक्त माध्यम शिका नै हो भन्ने तथ्यचाहिं अपरिवर्तनीय भने पनि हुन्छ।

हाप्रो पूर्वीय सभ्यतामा हजारौं वर्षदिखि भनिद्दे आएको छ - विद्यायाऽमृत मस्नुते । अर्थात् विद्याबाट ने अमृतत्त्वको प्राप्ति हुन सक्दछ । । हामीले हायो उपलध्धिमूलक प्रार्थनामा सदा भन्दै आएका छौं- असतोमा सदगमय। तमसोमा ज्योतिगमय । मृत्योर्मा अमृतम् गमय । अर्धात् असत्यबाट सत्यतर्फ अन्धकारबाट (१ानको) प्रकाशतर्फ र मृत्युबाट अमृतत्त्वर्फ प्रगति गर्न हामी सदा लालायित रीजियएका औौ। यो हाप्रो संस्कृति हो।

अनि हाम्रो शिका कस्तो हुनुपर्दघ त भन्ने विषयमा हामी भन्दे आएका छौंया विधा सा विमुक्तये। अर्थात् हामीले त्यस्तो विधा खोजेका छं जसले हामीलाई मुक्ति प्रदान गरोस् । यो मुक्तिको उोजी बहुआयामिक मुक्तिको खोजी हो । गारीरिक दुर्यलताबाट मुक्ति, पीत्ठा, द:ख र मानसिक तनावबाट मुक्ति, बौदिक अमतातीनताबाट मुक्कि, अनैतिकताबाट मुक्ति, दूषित चरित्रबाट मुक्ति, अष्टाचारबाट मुक्ति, उभावषाट मुक्ति, गरिबीषाट मुक्ति, अतुप्ति, असन्तोष र अशान्तिबाट मुक्ति, हायो आन्तरिक एाु काम, कोध, सोप, मोह, मद, मात्सर्यबाट मकित, अनि आध्यातिमक अधानबाट मुक्ति। यो तायो निरन्तर मानवीय आकाइक्षा हो ।

यी सबै मुक्ति दिन सक्ने शिक्षा प्रणाली नै आजको आवश्यकता हो। यस्तो शिक्षा प्रणालीको आकाड़क्षा दिवास्वप्न होइन। वास्तविक रूपमा सम्पूर्ण व्यक्ति विकासको निमित उपलब्ध हुन सक्ने मानवीय आकाड़क्षा हो यो। हाम्रो सास्कृतिक अवधारणा हो। परम्परा हो।

यस्तो सन्तुलित एवं पूर्ण व्यक्तित्व विकासको निमित्त इतिहासको कममा परापूर्व कालमा गुरुकुल शिक्षा प्रणाली धियो। विद्यार्थीहरू, गुरु र गुरुआमाको काखमा छोरा-छोरीसरह संगै बसेर शारीरिक सेवाको कामको साथै जीवन निर्वाहको निमित्त विषयको वस्तुगत ज्ञान एवं मानसिक सन्तुलन, बौद्धिक विकास, नैतिक बल, चारित्रिक शुद्धता तथा आध्यात्मिक चेतना यी सबै बहुआयामिक पक्षहरूबाट सुसज्जित भई फर्कने चलन धियो । फर्कने वेलाभा गुरुबाट बिदा हुन लागेका शिष्यलाई सुखमय, शान्तिमय, आनन्दमय, सफल जीवनयापनको निमित्त दिशाबोधको रूपमा केही मागंदर्शक दीक्षा दिइन्ध्यो सत्यबोल। धर्म गर- अर्थात् मानवधर्मअनुकूल शाश्वत मानव मूल्य र मान्यताको अबलम्बन गर । स्वाध्यायबाट कहिल्यै विमुख नहोज। आमाभक्त बन। बाबुभक्त बन। गुरुभक्त बन। अतिथिसेवी बन। सत्कार्य गर्नबाट कहिल्यै पछि नपर, इत्यादि । यी शाश्वत सन्देश बोकेका महान् वाक्यहरु अभै पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छन् ।

कालान्तरमा शिक्षा प्रणाली एवं शिक्षालयहरुको प्रकृतिमा परिवर्तन आउनु स्वाभाविकै थियो। आयो पनि। यो परिवर्तनको कति सकारात्मक पक्षहत स्वागतयोग्य पनि छन्। व्यापक वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक सफलताहरूले गर्दा जीवन निके आरामदायी हुन पुगेको छ। सञ्चार माधयको कान्तिले सागुरिन गएको आजको विश्वको नागरिकले विशाल र व्यापक दृष्टिकोण राख्नै पई। प्रतिस्पर्धात्मक आजको जीवनमा बहुपक्षीय क्षमता हासिल गनैं पईं। आ-आफ्नो विषयमा पारड्रगत पनि हुनै पई। भौतिक अस्तित्व एवं जीवनयापनको निमित्त पनि यी सबै अत्यावश्यक छयसमा दुई मत हुन सक्दैन ।

तर- पो एउटा कूलो तर छ- यति मात्रले पुग्दैन । त्यसैले एकाड्गी भौतिक विकास र सम्पन्नताको प्रचुरतामा अभाव, अपूर्णता, दु:ख, पीठा, अशान्ति, घटपटाहट र मुक्तिको आकाङक्षा रहिरहेको छ। यदि यो एकाइती भौतिक विकासलाई सन्तुलित पारी भौतिक अभ्युदय मात्र होइन, आन्तरिक सन्तुष्टी, सुख र शान्तिको अनुपूतिसमेत गराई जीवनमा तुष्ट, पुष्टि र पूर्णताको अनुभूति गराउने तो भने शिका प्रणालीमा नैतिक बल, चारिभ्रिक शुद्धता र आध्यातिमक चेतना एवं यसमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष gुर्ये तरिकाले सघाउ पुच्याउने योग र ध्यान शिक्षाको अंश पनि समन्वयात्मक स्पसे समाविष्ट गराउनु अत्यावश्यक छ। बाँच्न सक्ने क्षता माँ होड्रन, सुख्य, यान्ति र आनन्दसंग बाँचन सक्ने भमता भर्न सक्ने रिका चाहन्द्य नेपाल ।

मनुष्यत्वको मूल जग भनेको आन्तरिक भावात्मक पक्ष हो। यही भावात्मक पधबाट प्रक्षेपित हुन्छन् सम्पूर्ण बाहिरी रूप र छविहरू पनि। मान्छे जस्तो विचार गर्दछ, ऊ उस्तै बन्दछ। यो सर्वमान्य अकाटय सत्य हो। त्यसैले भनिएको हो- मन एव मनुष्याणम् कार्णम बन्ध मोक्षयो:। अर्थात् व्यक्तिको बन्ध्रन या मुक्ति अथवा भनौं दु: ख र सुखको मूल कारण उसको मन नै हो। अड्ग्रेजीमा पान भनिन्छ- Man is what he thinks.

जबसम्म व्यक्तिको मन विकृति विचारबाट मुक्त हुदैन, अर्थात् चित्त शुद्ध हुदनन, तबसम्म उसको वाणी र क्रियामा पनि मानवता प्रस्फुटित हुन सक्देन। त्यसैले हामो सॉस्कृतिक परम्परा ₹ अवधारणअनुसार हृदयको पवित्रता, स्वच्छता, प्रसन्नता, शालीनता ₹ विशालतामा प्रमुख जोड दिएएको छ । वास्तवमा विश्वका सबै धर्मावलम्बीहरूले यो तथ्यलाई स्वीकार गरेका छन्, जसले गदा यो वास्तविकतालाई विश्वको नै सनातन शाश्वत मानवमूल्य $र$ मान्यता भन्न हिचकिचाउनुपदैन। जसको हृदय स्वच्छ छ, जसमा उच्च मानवीय भावना ओतपोत छ, जसमा विकृति होइन संक्कृतिबाट आफूलाई र आफ्नो प्रत्येक क्रियाकलापलाई निर्देशित गर्न सक्ने आत्मबल र भमता छ, ऊ नै सही मानव ब्यक्तित्व हो; अनि सफलता, सुख र शान्तिको अधिकारी पर्पन ।

अत: भोलिका नागरिक आजका कलिला बालबालिकाहरूको निमित्त तयार पारिएको ििका प्रणालीमा सर्वप्रथम सर्वअर्थकारी यो मनलाई विकृतिको बाटो लाग्न नदिद्ध सुसंस्कृत बनाउने गुणात्मक तत्त्व अनिवार्य एवं अभिन्न अड्रको रूपमा समावेश गरिनुपर्द्य। यो सनातन शादश्त सर्वमान्य तत्त्वभिच्च समष्टिरूपमा दस उच्च मानदीय गुणान पर्द्यन् जसले मान्छेमा मनुष्यत्व भर्दछन् । सुसस्कार भर्दछन् ! बाहिरी भौतिक समुन्नतिको साथे आन्तरिक सन्तुष्टि, पूर्णता र सुखशान्ति एवं आनन्दको अनुभूति गर्न सक्ने कमता प्रदान गर्दद्यन् ।

मान्देलाई सांस्कृतिक सशात्तीकरण गराई मनुष्यत्व भर्ने यी दस गुणहर हुन्१. धैर्य, ₹. भमा, ३. मानसिक संयम ४. नचोर्नु $\wp$. मन, वचन $₹$ कर्ममा शुद्धता \&. वन्द्रियको संयम ง. विबेक्युक्त युद्धि 5. भौतिक एवं आध्यातिमक ज्ञान G. सत्य, निष्ठा र 90. अकोष (नरिसाउनु)। (धृतिकमादमोस्तेय शौचमिन्द्रिय निग्रह। धीविध्या अस्तो आगाको पोल्ने गुणधर्म हुन्द, पानीको मितलता र तल बग्ने गुणधर्म हुन्छ, त्यस्तै 41

गुणधर्म हुन वाअ्छनीय मात्र होहन, अत्यावश्यक नै
पहा 'धर्म' भन्ने गद्द बद्तोजी 'रेलिসन' अन्ने शब्दको पर्यायवाची रूपमा ठै पर्यायवाी ाद्ध अहोेीया पाड़तन। राइधुअस्लेस (Righteousness) अथवा

स्प्रिरिचुयालिटी (Spirtuality) सबभन्दा नगीच आउॅछ। धर्म सम्पूर्ण मानव गुणधर्मलाई वताउने शब्द हो, मनुष्यत्वको द्योतक हो ।

हजारौं वर्षदेखि व्यवहारको कसीमा उतारिएर व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक एवं राप्टिय समुत्थानको निमित्त अपरिहार्य प्रमाणित भइसकेकोले यी दस गुणहरूबाट सुमज्जित व्यक्ति नै सही रूपमा मान्छे भन्न योग्य ठहरिएको हो। अन्यथा ऊ मान्छेको आकरमा पशु बांचेको हुन्छ । (धर्मेणहीना पशुभि: समाना:) ₹ विकृतिको सिकार भई स्वयं पनि दुःख पार्जछ र अरूलाई पनि दु:ख दिन्छ। हिजोआजका论 विकृति वैमनप्य, असहिष्णुता, हिंसा अनुशासनहीनता आदि विसड्रतितरूको मूल जरो खोज्दै जाने हो भने हामीमा यी गुणहरूको अभाव नै हो भन्ने तथ्य प्रस्टिन आर्जैछ।

हाम्रो संस्कृतिले मनुष्य जीवनको सजै आयामलाई समेटेर संक्षेपमा मूलत: चार मानव पुरुषार्थ सिफारिस गरेको छ- 9 धर्म, २. अर्थ ३. काम र ४. मोक्ष। यसमा मर्वप्रथम धर्म नै आर्छ 1 किनभने सबभन्दा पहिले मान्छेमा मनुष्यत्वको गुण आवश्यक पर्दछ, जसको आधारमा ऊ अन्य सद्कार्यहरू सम्पन्न गर्न सक्षम हुन्छ। दोसो पुरुपार्थमा आर्ज़्- अर्ध, अर्थात् धर्मपूर्वक आर्जन गरेको आर्थिक स्रोत! यस्तो स्रोतबाट जीवनको अनेक क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपमा उठने कामनाको संयमित रूपमा परिपूति गन्नु। संयमित रूपमा भन्नुको तात्पर्य हो मनको कमारो भएर होइन मनलाई कमारों बनाउन सक्ने आत्मबल राखेर सकारात्मक कामनाहरूको पूर्ति भन्नु हो। यस प्रक्रियाबाट अन्ततोगत्वा जीवनको हरेक कष्ट, दु:ख, पीडा, जलन, अभाव, वा अज्ञानता सबेबाट मुक्ति प्राप्त भई जीवनमा सफलता सुख, शान्ति $र$ आनन्दको अनुभूति हुन्छ। यो हाम्रो सास्कृतिक मान्यता हो। यो हामो मानवीय आवश्यकता हो।

हाम्रो संस्कृति निष्किय वा निराशावादी छैन । "शतम् जीवेम शरद:।" ाामी पूरा सय वर्ष बाँचौं। "स्थिरैरद्र्र स्तुष्टुवा सस्तनुभिर् न्पशेम देवहितं चदायु: ${ }^{n}$ हाग सम्पूर्ण अद्र सृदृढ रहेर प्रशन्नतापूर्वक बाँचौं। "सहना भवतु। सहनौ भुनकु- सतबीर्य करवावहै ! तेजस्विना वधितयस्तुमा विद्विषा वह ।" हामी सषसंग मिलेर उष्येग गरों। सबे मिलेर प्रतिफल भोग गरौं। सबे मिलेर ठूलाठूला उपलच्धित नासिल गरौं। हामी सबे बडो तेजस्वी भएर जानोपार्जन गरों ₹ कीिल्य पनि कसैसैग चेष नगरों। "सर्वे भवन्तु सुखिन: 1 " सबे सुल्बी होऊन्। "मानवा: बान्धवा सर्व ।" सूे मनुष्य हाफ्रा बान्धव हुन् 1 "माकशिचत् दुःख भाग्भयेत 1 " कसैले पनि दू: भोग्नु नपरोस् $\mid$ "परोपकार पुण्याय ।" पुण्य भन्नु नै परोपकार हो। "पापाय पर पीडनम्।" अहलाई दुख दिनु ठूलो पाप हो। "सेबा कि परमो धर्म।" परसेका गर्नु नै
 आध्यातिमक समुन्नतिमा नै जीबनको सफलता निरित ह ₹ धर्म पनि यती नै तो। हात्रो विशान साँस्कृतिक मान्यता एवं सफल मानष जीजनको सकिप्त क्प यो हो।

यस्तो उदार र व्यापक संस्कृति बोकेका हाम्रा बालबालिकाहरूलाई दिने शिक्षा प्रणालीमा सफल जीवनको लाीि दिशानिर्देश गर्ने दीक्षासहितको हाम्रो विशाल सास्कृतिक अवधारणा जताततै छताछुल्ल तरिकाले व्याप्त बनाइनु आजको सरकार, अभिभावक एवं गुरुजनको पहिलो दायित्व हो भन्नु अत्युक्ति हुनेछैन। सन्तुलित एवं पूर्ण व्यक्तित्व विकासको निमित्त संस्कृति, सीप एवं उपर्लब्धिमूलक गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु प्रत्येक नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार हो। कसैलाई पनि वर्चित हुन नदिनु राज्य व्यवस्थाको परम दायित्व हो। एक नम्बरको प्राथमिकतामा पनुपर्ने दायित्व हो यो। सबै बन्यो तर मान्छे नै बन्न सकेन भने के काम ? बाटो, पुल, भवन, उद्धोग सबै बन्यो तर मान्छे नै भित्र रितो हुन पुग्यो भने के उपलध्धि ?

मानव मूल्य र मान्यताविनाको भौतिकवादी एकाड्री दृष्टि राखेर सिर्फ जागिर दिलाउने प्रवृत्तिबाट प्रेरित शिक्षा प्रणालीले वैज्ञानिक र व्यावसायिक सफलता त हासिल गर्न सकिएला तर यसले व्यक्तिमा सुसंस्कृत मनुष्यत्व भर्न सक्दैन। फलत: "म बाऊँ मै लाऊँ सुख सयल वा मोज म गरु; म नार्चू मै बाँचू अरु सब मरून दुर्बलहर" भन्ने जस्ता कुभावना जागरण हुन्छन र मुनष्य जीवन सफल हुन सक्दैन मान्र होइन, स्वयं आफू परिवार र समाजसमेत विकृत हुन पुग्दछ । फलतः सुख, शान्ति र आनन्दको अनुभूति पनि हुन सक्दैन।

नीतिगत एपमा सफल मानव जीवनको निमित्त उच्च मानव मूल्यमा आधारित समाजोपयोगी गुणात्मक शिक्षाद्वारा सन्तुलित एवं सम्पूर्ण बहुआयामिक व्यक्तित्व विकास गर्ने हाक्रो उदार संस्कृतिको शाश्वत सन्देशलाई व्यापक हूपमा समावेश गरिनुपर्दछ भन्ने सिद्धान्त स्वीकृत भएमा र यसप्रति राजनैतिक प्रतिबढ्ता भएमा पाठ्यकम, जौक्षिक सामग्री एवं समाजसेवा जस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापहरूबाट कसरी प्रभावकारी ठड़ले शिक्षामा यी मूल्य र मान्यताहरू समावेश गर्ने भन्ने कुरा त्यति कठिन छ्षैन। यो सिद्धान्तको स्वीकृति र यसप्रति राजनैतिक प्रतिबद्धता नै आज राष्ट्रको सर्वोपरी माग हो।

अन्त्यमा, आज यो भव्य साहित्यिक समारोहमा वक्ताको रूपमा मलाई आप्नो मन्तष्प रार्ने मौका दिइएकोमा सम्पूर्ण गुठीपरिवार एवं विशेषत: अध्यक शी कमलमणिज्यूमा हार्दिक कृतजता ज्ञापन गर्न चाहन्छे।
${ }^{3} \circ \mathrm{O}$ भान्ति: थान्ति: थान्ति:
(1) 龱

