मनोगतम् [०२.२१] 'मनकबात', प्रसारण-तिथि:- २८-फेब्रुअरी,२०२१

[भाषान्तर-डॉ.श्रुतिकान्तपाण्डेय-गवीश-दविदिविदिभ्यां समभूय बलदेवनन्द-सागर-द्वारा]

मम प्रिया: देशवासिनः, नमस्कारः | गतदिने मार्गशीर्ष-पूणिमायाः पर्व आसीत् | मार्गशीर्षमासः विशेषण नदीभिः, सरोवरे: जलस्रोतभिः च सम्बद: मन्यते | अस्माकं शास्त्रेषु कथितम् -

“मापे निम्नगः: सलिले सुशीते, विमुक्तपापः: विदिवं प्रयाणित ||”

अर्थात् माघसे कस्मिन्निपि पवित्रे जलाशये स्नानं पवित्रिति मन्यते | जगति प्रत्येकमपि समाजे नद्या सम्बद्धां कालिणीपि परमपरा भवित्व एव | नदी-तपेशु अनेका: सङ्खयाः: विकसिताः: | अस्माया संस्कृति: सहस्रशीर्ष अवश्य-प्राचीनाः अत्: अस्स्या: विस्तारः इति: इमपि अधिकतरः प्राप्तेऽति | भारते कर्षन अपि एतादशः: दिवसः न भविष्यति यददा देशस्य कस्मिन्नित् अपि कोणे जल- सम्बद्धः कर्षन उत्सवः न भवेत् | माघास्यस्य दिनेषु जनाः स्वीयं गृह-परिवारां, सुख-सौविधायं च परित्यज्य पुरूष मासे नदीमातं तपेशु कल्पवासं कुर्वन्निः | ऐश्यम: कुमः हरिदवरे कुमभेरा अपि भवि: | जलं हि अस्माकं कृते जीवनभिः, आस्था अपि, तथा च विकासस्य धारा अपि अस्ति | जलं हि अन्यतर-प्रकारे एव बारसमणः: अपि अधिकतरं महत्त्वपूण्म् अस्ति | कथ्यते यत् पारसमणः: स्पष्टेन लोहेः; सुवर्णं परिवर्तते | तथैव जलस्य स्पर्शं: जीवनस्य कृते आवश्यकः अस्ति, विकासार्यच आवश्यकः वर्तते।

सखायः, मार्गशीर्ष-मासस्य जलतत्त्वेन साकं प्रतीकारणार्यां समभवतः अन्यकारणम् अन्यस्ति। यदेतत्परं शीतलः: समापितमायाति ग्रीष्मस्य पदाक्षेपश्च जायते। अत एव, जलसर्वकाः: संसारः एव प्रयासः आचरणियाः: | कतिपय-दिनान्तरे मार्गालख्या द्वारविश्य दिने विश्वजलदिवसः अपि आयाति।

उत्तरप्रदेशस्य सुखिया आराध्या-महाभागया लिखितमस्ति यत्संसारे कोटिश: जनाः स्वीयजीवनस्य प्रभूतांशं जलाशयक्ता पूर्वितमेव यापयन्निः। अनेनेव कारणेन ‘बन पानी सब सून’ इत्युक्तिः प्रसिद्ध्वतवत्ति। जलसंकटं समाधानं पश्चिमबंग्यस्य उत्तरदीनाजपुरः सुन्तीमहोदयेन उत्तमसम्मेखनं: प्रेषितति। अनेन निगद्यते यज्ञाण चिन्ते प्रकृत्या: सामर्थिकोपहादः.
इतिकृत्वा जलसंरक्षणस्य दायित्वमपि सामूहिकं भवितव्यम्। एततथथ्यं तु समीचीनं यद्यदिद जलं सामूहिकोपहारं तदा तत्स्य संरक्षणमपि समूहेनैव कर्तव्यम्। सुजीतमहोदयस्यै: परामर्शः समुचितः एवास्ति। नद्यः, ताडागः, सरोवराणि वर्षावलं भूजलं वा एतसर्वं, सर्वाभासपि कृते भवति।

सखायः, कदाचित् ग्रामेशु कूप-पत्तलवालीनां संरक्षणं सर्वजने: सम्भूय समपाद्यते रम। सामप्रतं एतादशः प्रयासः तमिलनाडः: तिरुवन्ना-मलाइक्षे समभवति। अत्र थाणीयजने: कूपानं संरक्षणार्थं अभियानं संचालयते। अततः जनः: वर्षाकारणात्, क्षेत्रस्य सार्वजनिक-कूपानं पुंजीवनाय प्रशंसानिय प्रयासमाधरिन्ति।

मध्यप्रदेशस्य अगरोथा-ग्रामस्य बबीता-राजपूत-महोदयापि यत्करोति तत्सर्वं कृते उत्तरसर्वसमि। बबीतामहोदयायः ग्राम: बुन्देलखाण्डे असि। ग्रामं निकषा कदाचित् भूहससर्वरम् अवर्तत यस्मयनांतरालेन शुष्कं जातम। तत्या ग्रामस्य अन्यमहिलाभि: सम्भूय सरोवरं यावजनलादानाय उसूकुल्यैका विचित्रिता। एतकुल्यै वर्षाजलम् अजसं सरोवरे आगचछति। सामप्रतं चैतसर्वरम् आर्त जलाप्यावितं भवति।

सखायः, उत्तरराखण्डस्य बागेश्वरवासिनः: जगदीशकुणियालमहोदयस्य कार्यमपि प्रेरणास्पदमसि। जगदीशमहाभागस्य ग्राम: परिवर्तक्षेत्रं च जलापूर्वैं एकस्मिन्प्राकृतिकत्सौतसि निर्भरसं अवर्तत। परं कृतिपयवर्षपूर्वं जलसोतं: शुष्कम् अजायत, येन सम्पूर्णक्षेत्रेः जलसंकटं आपत्तिः। जगदीशमहोदयेन एतजलसंकटस्य समाधानाय वृक्षारोपणं आरोपित्। अनेन सहवासिभि: सम्भूय सहसारधिका: वृक्षा: आरोपिता। सामप्रतं चैतत् स्रोतं: पुनः: जलाप्यावितम्।

सखायः, जलविषये अस्माभिरपि सामूहिकदायित्वं स्वीकरणीयम्। भारतस्याधिकांशक्ते जलान्य्वर्षाकालं: मे-जूनमासयोः: आरभते। वयं यथासयं स्वीयनिकटस्थानां जलकरारणां स्वच्छतायें, जलसंचयनाय च श्वस्तिदिवसालस्य कृतिपयसंन्यातिलाराविक तदसंगमार्यं करवाम। एतरैव विचारेन कृतिपय-दिनान्तरं जलशक्तिमहत्तयायेन “कैच द रेन” इत्यभिधानात्मकं जलशक्तिभिवानं आरप्यते। अस्याभियानस्य मूलमनः “कैच द रेन, वेयर इट फाल्स, वेन इट फाल्स” इत्यस्ति। एतत्तृत्ते वयं सत्तवं प्रयासं च, जलसंरक्षणव्यस्थानां संभरणं च कार्यिष्यामः, ग्रामेशु तदागानां सरोवराणां च स्वच्छीकरण सम्पाद्यिष्यामः, जलसोतोगतानां अवरोधानाम् उन्मूलनं च विधायामः, येन अधिकाधिकं वर्षाजलसंग्रहं: सम्भव्यं: भवेदिति।
मम प्रिया: देशवासिन:, मार्गशीर्षमासस्य आध्यात्मिक-सामाजिक-महत्त्वस्य चर्चा
सन्तवर्षस्य रविदासस्य नामोलेख विना अपूर्णव भवति। मार्गशीर्ष-मासस्य पूर्णिमायामेव
रविदासजयन्ती समाप्तति। अद्यापि सन्तरविदासस्य शब्दाः, तस्य ज्ञानं चास्माकं मार्ग-प्रदर्शनं
करोति। असावादीत् -
एके माती के सभ भांडे,
सभ का एकै सिरजनहार।
रविदास व्यापे एकै घट भीतर,
सभ की एकै घड़े कुम्हार।।

वयमेकस्यः मृतिकाया: पात्राणि, एकाया एव सर्वाणि विरचितानि। सन्त-रविदासेन
सामाजिकविकृतयः मुक्तकण्ठेन निन्दिता।| तेनेतादशः: विकृतयः न केवलमुद्धारिता: अपितु तासां
परिष्कारस्य मार्गशीप्रशस्तीकृतः।| तदेव मीरा अवादीत् -
गुरु मिलिया रैदास, दीनही जान की गुटकी।

एतन्नमम सौभाग्यं यदहं संतरविदासस्य जन्मस्थल्या काष्या संबंधोक्षिप्तम्। संतरविदासस्य
आध्यात्मिकोन्त्रष्टवं तस्य ऊर्जा च मया तत्तीर्थस्थले समनुभूतास्त।। सखायः, सन्तरविदासः
अवादीत् -
करम बंधन में बन्ध रहियो, फल की ना तजिजियो आस।
कर्म मानुष का धर्म है, सत् भाखै रविदास।।

अस्याथः: अयमेव यदस्माधि: स्वीयदाधितिवं सदेवचारणीयम्, फलं तु निशिक्षितमेव। एतस्य
अयमपि अभिमाय: यतकर्मणेव सिद्धिभैवति। अस्माकं युवजनं: संतरविदाससात् अन्योपि एको
गुणोऽधिग्रहणवत्यः।| तेष्किमपि कार्यसम्पादनायं पुरातनैविधिविधानानां बन्धनं नैव स्वीकारवत्यः।
स्वीयजीवनपथः: स्वयमेव निधरितिवत्यः, स्वयमेव च तस्य लक्ष्यं विधियश्चापि निशिचितीकर्तव्यः।
यदि भवतां विवेकं: आत्मविश्वासश्च सुखों स्तं: चेत् संसारं कस्मादपि नैव भेतव्यम्। एतस्मादहं
कथयामि, यतो हयनेकशः: अस्माकं युवानं: पारम्परिक-विचार-पद्धतिवशेष व्यवि-
मनोवाच्छितकार्यसम्पादत् वंचिता: जायलिः। एवं भवत्वमः नूतनविचारार्थं सम्पादनार्थं वा संकोऽः

3
नैव कर्तव्यः। एवमेव संतरविदासेन अन्यः एकः महत्सन्देशः प्रदत्तः। एषः सन्देशः स्वावलम्बनस्य अस्ति। वयं स्वीयस्वन्न-साकारीकरणार्थ परिनिर्भरः कदापि नैव भवेम इति। यदपि पारमपरिकरकश्चित्त तदेवविचारणीयमिति विचारः संतरविदासेन कटवालोचितः। अदृश्य वयं पश्यामः यदेश्यश्य युवानोऽपि एवमेव चिन्तत्यन्ति। यदाहं देशरय युवजनााः नवाचारभावमनुष्यामि तदानुभवामि यदस्माकं यविष्ठेणु संतरविदासः अवशयमेव गर्वितः स्यात्।

मम प्रया: देशवासिः, अदृश्य राष्ट्रियविजयनिदिवसः' अप्यस्य। एष दिवसः भारतस्य महता वैज्ञानिकेन्द्र डॉ.शी.वी.रमणमहाभागेन सम्पादिताय त्रीमण-इकैकट इत्यनुसंधानाय समप्रियोत्सितम्। केलस्य योगेश्वरः-महोदयेन ‘नमोए' उपरि लिखितं यत् अस्य अनुसंधानस्य प्रभावेन विज्ञानस्य दिशा परिवर्तिता। एतेनेव सम्बन्धः अन्यसन्देशः नासिकस्य स्नेहिन्महोदयेन प्रेषितः। असौ लिखति यदस्माकं देशश्य अगणिते: वैज्ञानिके: अपूर्वानुसंधा- नानि समप्रियोत्सित शैलिन्या विजान एतवाविद्वकासमपातु नैवापारयत। यत्व वयं संसारस्य अन्यवैज्ञानिकानां विषये जानिम: तथैव भारतीयवैज्ञानिकानां विषये- पि जातव्यम्। अहं 'मनकीबात'-श्रोतृणां विचारं: सहमतोश्शिम। अहं अवशयमेव वाच्यामि यदस्माकं युवजना: भारतस्य वैज्ञानिकेतिहासं वैज्ञानिकांश जानन्तु अवगतच्छन्तु, लेखं च विषये सविस्तरं पठन्तु।

वयस्या:, वयं यदा विज्ञानविषये समाभाषामहे तदा जनसामान्य: विषयेनेन भौतिकी-रसायन-प्रयोगशालां च यावत् सीमितं करोति। परं वस्तुन्तः विषयोऽयम् इतोस्पि विस्तृततः। आत्मनिर्भर-भारताभिभाग्ये विज्ञानशक्ते: महाद्योगदां वर्तते। अस्माभिः विज्ञानविषय: ‘लैब टू लैण्ड’ इति मन्त्रण अग्रे नेत्वम्। सन्दर्भस्मिन् हैद्राबादस्य चितंदा-वैकटेडीमहोदयस्य उदाहरणं ध्यात्मस्य। अस्य चिकित्सक-मित्रं ‘विटामिन-डी' इत्यस्य नूतनतया आपद्यमानोगणां अपायानां च विषये तं सूचितवान्। श्रीरेड्डी कृषकं: अस्ति, असौ अचिन्त्यत: यदेतस्मस्याय: अपायानां कथं कर्तु शक्यते? तेन सुविचार गोधुम-तण्डुलानां एताक्रजतय: विकासिता: येषु विटामिन-डी इति जीवनसत्त्वस्य प्राचुर्यं वर्तते। अस्मिन्नेव मासे असौ जिनविचारितात् विश्वबौद्धिकसम्पदासंघनानात् एतत्वते स्वत्त्वाधिकारम् अपि अर्जितवान्। एतत् अस्माकं सर्वकारस्य सौभाग्यं यदसौ विगतवर्षं ‘पद्मश्री'-अलंकरणेन सम्मानित: आसीत्।

एवमेव लद्याख्य उरगेन-फुलसौ: अपि नवाचारयुतं कार्यं करोति। उरगेन: अत्युल्लतक्षेत्रेषु जैविककृषिमाध्यमेमः प्रायशः विशनते: खाद्यान्नां उत्पादनं करोति। असौ स्वीकृष्टेषु चक्रबद्रदीयया
कार्य करति, यदनुसारेण पूर्वतनं कृष्यवशेषम् आगामिसस्यस्य पांसुतने उपयोजयति। एतत्तु निश्चयेन आश्चर्यायस्यदम् अस्ति।

एवेमेव गुजरातस्य पाटण-जनपदनिवासिना कामराजभाईचौधरी इत्यनेन गृहे एव ‘सहजन’-इत्यस्य उत्कृष्टबीजं विकासितमस्ति। कृतिप्रजना: सहजनं ‘सर्गवा’ ‘मोरिगा’ अथवा इर्मस्टिक-नाम्नायि जानिति। उत्तमबीजे: उत्पादित सहजनफलमार्थ्यं उत्कृष्टं भवति। साम्प्रतमसी स्वीयोतादं तमिलनाडु परिचितबंगालं च संप्रेष्य लाभमर्यति।

संहायः, अद्यतने ‘चिया-सीड़’ इत्यस्य बुध नाम भविष्यः श्रुतं स्वतं। स्वस्थं प्रति जागृतजना: एनु सुबहु जानिति, संसारं चापि अस्य प्रभूतम् अभ्यर्थनमस्ति। भारते लघुकेश्वरं अस्याय: भवति। परम्पुली केचन जना: अस्मिन्क्षेत्रे आल्मनिर्भरतायें प्रयासमार्थति। उत्तरप्रदेशस्य बारावकीक्षेत्रे हरिश्चन्द्रमहोदयेन चियसीड़स्यकृषि: आरम्भाः। एतेन न केवलं तस्यायं: विरिष्यते, अपितु आल्मनिर्भर-भारताभियाने साहाय्यमार्थ्यं सुनिश्चितमस्ति।

संहायः, कृष्यवकरे: धनोपाधिस्यानेकृत्र ययोगा: अखिले देशे साक्नेमार्थ्य साफ्लयेन च संवर्गतं। यथा मदुरैप्रदेशस्य मुरुगेसनमहाभागेन कामलीफला- वकरे: राजर्निमाणसे प्रदर्शकरणं विशेषितमस्ति। मुरुगेसनमहोदयस्य नवाचारे पर्यावरणस्य मालिन्यापकरणस्य च सामाधानं तु भविष्यत्येव, कृष्यकाणं कृतं अतिरिक्तायायं उपार्जनस्य मार्गशिर्यमार्थ्यं प्रशस्तं: भविष्यति।

संहायः, ‘जहानबात’ इत्यस्य श्रृङ्खलः एततांत जनानां विषये खयापनस्य मद्रायम् उदेश्यम् अस्ति, यद् वयं सर्वं एतेभ्यं: प्रेयणं स्वीकृम्य। यदा देशस्य प्रत्येकं नागरिकं: स्वजीवने विज्ञानविस्तरं कारण्यति, प्रत्येक्षे क्षेत्रे अक्षेत्रि, तदा प्रगतिमार्गं: उद्घाटिता: भविष्यति देशश्च आल्मनिर्भरं: भविता। अथ अहं विशेषिक्रम, देशस्य प्रत्येकं नागरिकं: एतत् करुः शक्तिति।

मम प्रयृत्यमित्रि, कोलकाता: राजन-वर्यण स्वकीये पत्रे अत्यन्तं रुचिकरः।

आधारभूतं प्रशः: पृष्ठे अस्ति - सहेव, प्रभावपूर्णीत्य तस्य उत्तरम् अपि लेखितं प्रयतितम् तेन। सन्तिक्षति - यदा वयम् आल्मनिर्भरता: चर्या कुम्रं: तदा अस्माकं कृतं अस्य कोर्यं: भवित? अस्य एव उत्तरे स्वयंम स्त्रेयो लिखितम् यत् - ‘आल्मनिर्भर भारत अभियान’ इत्यभियानं केवलं प्रशासनस्य एका शासनीयोजना नामित, अपितु राष्ट्रिया भावना अस्ति।

सम्मुन्ते यद् आल्मनिर्भरस्य अर्थं: स्वजीवनस्य दैवनियन्त्री- करणम् इति, अर्थात स्वयं स्वकीयस्य भारतस्य नियन्त्रकल्याजनम्। राजन- महादोषस्य वाता प्रतिशतं तन्मतिता सम्यगु अस्ति। तस्य
विषयम् अथे नयता अहम् एतद् अपि वदामि यत् आत्मनिर्भरताया: प्रथमः समयः भवति -
स्वदेश- निमित्तेषु वस्तुषु गर्वाचरणम्, स्वदेशवासिनां निमित्तिषु गौरवाचरणम् । यदा प्रत्येकं
देशवासी गर्वाचित्: भवति, प्रत्येकं समबद्ध: भवति तदा ‘आत्मनिर्भर- भारतम्’ केवलं
आधिकारिकायानवतेन न, एकस्य: राष्ट्रवाचलायाः तदवेच परिलक्षितं भवति । यदा आकाशे
अस्मदेशनिमित्तं तेजस-योद्धविमानं डयमानं पश्याम्:, यदा भारतनिर्मितानि Tankइति
योद्धगिर्यानानि, भारतनिर्मितानि प्रक्षेपकारस्त्राणि अस्मांकं गौरवं वर्धयन्ति, यदा समृद्धेषु
मैट्रिकेल्यानस्य भारतनिर्मितकक्षान् वयम्म् अवलोकयाम्:, यदा नैक-देशान् यावत् भारतनिर्मित- र्य
कोरोनावैवक्सीन् इति-सृच्योषधस्य प्रापणं पश्याम्:, तदा अस्मांक मस्तकम् इतोशपि उन्नतं भवति।
अथ एवं नास्ति यत् बृहद-वस्तृति एव भारतम् आत्म- निर्भरं करिष्यन्ति। भारते निर्मितानि
वस्त्राणि, भारतस्य प्रतिभावद्विः: कार्मिके: निमित्तानि हस्तनिर्मितवस्त्राणि, भारतस्य Electronics
इति वैद्युदाणविक-यन्त्रोपकरणानि, भारतस्य मोबाइल-इति जड्गम-दृष्टाभाषयनाणि, प्रत्येकं श्वे
अस्माभि: भारतनिर्मिते: एष्: गौरव: वर्धनीय: भवेत् । यदा अनेन चिन्तनेन सह वयम्म् अग्रेसराः:
भविष्याम्:, तदा एव समुचितस्तेपनं आत्मनिर्भरं: भविष्या- म्:, अथ च मित्राणि, अहं प्रसन्नः
अस्मि यत् आत्मनिर्भरभारतस्य अन्य मन्त्रः देशे प्रतिग्रामं प्रसृतः: भवति । बिहारस्य बेतिया-नगरे
एतादशम् एव अभवत् यस्य विषये सज्जामाधायेयु अहम् अपठम् ।

बेतियानिवासी प्रमोद-वर्मः:, दिल्लीनगरे Technician इति प्रविधिष्टस्तेपनं एकस्मिन्
एल.ई.डी-गोलदीपनिर्मातृ-समवाये कार्यं करोति सम, समवायेरस्मिन् कार्यावधी पूर्ण विकार्यप्रक्रियां
सूक्ष्मतया अधीतवान् । परं कोरोनाण-सड्क्रमण-काले प्रमोदमहोदयस्य गृहं प्रति गमनम् अभवत् ।
भवन्तः: जानन्ति प्रतिगमनानन्तरं प्रमोदमहोदयस्य कोकृतं, तेन स्वयं एल.ई.डी.- निमित्ताणय
लघु: एकांशः समारद्धः । स्वक्षेत्रस्य करिष्याणं यूनत: स्वीकृत्य करिष्यामासेषु एव
समवायकारितां: समवायस्वाभिमानगहनस्य यात्रा पूर्णाकृताः। तदपि गृहे निवसता एव ।

एकम् इतोपि उदाहरणम् अस्ति - उत्तरप्रदेश-स्थितस्य गढमुक्तेश्वरस्य। गढमुक्तेश्वरतः
श्रीमता सन्तोषेण लिखितम् यत् कथम् कोरोनाकालः: तेन आपत-अवसरवेन परिवर्तितः ।
सन्तोषवर्यस्य रूपम्: कुशलकारिका: आसन, आसननिर्मित वृद्धिन्ति स्म । कोरोनाकाले यदा
अन्यानि कार्यां अवरुद्धानि तदा एताः अति-ऊर्जाय उत्साहेन च आसननिर्मितम् समारद्धम् ।
शीघ्रमेव न केवलम् उत्तरप्रदेशः अपि तु अन्यराज्येभ्यः अपि आसनभेष्य: क्रमिनवेदनानि
आरोपणि अभवन्। संतोषवर्ण एतद् अपि संसूचितम् यत् अनेन क्षेत्रस्य सहस्वर्ष-पुरातनी 
सुन्दरकला अपि नवशक्तिं प्राप्नोत्।

मित्राणि, देशे एतादशानि अनेकानि उदाहरणानि सन्ति, यत्र जना: "आत्मनिर्भर-भारत" 
इत्यसिनन् अभियाने एवंप्रकारेन योगदानं कुर्विणा: वर्तने । अधुना एष: भाव: निमित: असि य: 
सामाजिकजनानां हस्तु प्रवाहित: भवति।

मम प्रयः देशवासिनः, मया नमो-एष इति तन्त्राश गुरुग्रामविवासिनः मयूरस्य एकः 
रुचिकर: लेख: पठितः। स: passionate bird watcher इति उत्साहितपूर्वकः, अथ च 
प्रकृतिप्रेय: असि। मयूरमहोदयेन लिखितं यत् अहं तु हरियाणा-राज्ये वसामि परम् अहम् 
इच्छामि, यद् भवन्, असमवासिनां विशेषरुपम् काजीरंगावासिनां चर्ची कर्यात्। अहम् अचिन्तयः 
- मयूर: Rhinos-(राइनो)इत्येतेन विषयं कथविषयति, ये तत्त्व-गौरवः: सन्ति। पर मयूर- 
महोदयेन काजीरंगायां वाटर-फाउल्स-इत्येतेन संख्याभिवृद्धे असमवासिन: प्रश्निता: सन्ति। 
अहम: अन्विनिषन्यासम्- वाटरफाउल्स कृते साधारण: शब्दः कः; तदा एकं शब्दं प्राप्नवं - जलपक्षी 
इति। एताशा: पक्षिन:; येषां वासा: वृक्षेशु न, अपि तु जालं भवति, यथा वर्तक- इत्यादयः। 
kaziranga national park, अथ Tiger reserve authority इत्यस्त किनिचित् कालत: Annual 
waterfowls census इति प्रवतते। अन्याय गणनया जलपक्षीया संख्या जायते, अथ च तेषां 
प्रयस्य वासस्य गृहनापि लभ्यते। सप्ताहद्विंथं सप्ताहत्रयं वा पूर्वमेव गणना पुन: अभवत। 
भवन्तः: अपि जाता प्रसन्नाः: भविष्यतिः यत् एषः: जलपक्षीयां संख्या विगतवर्षा- पेश्य यायशः 
प्रतिशतं पादोन-द्विशतसंख्याभिम् वर्थितासिर्विषि। एषः: गणनासर्वे काजीरंगाराजस्ति इतेने 
पक्षिणां द्वादशाधिकःकश्तं प्रजायत्: दृषिगता:। एतस्तु अष्टपञ्चाश्रत-प्रजातयः: यूरौप-मध्यिश्या-
पूर्विशिष्याभागेयः: अथ विभवस्य विभिन्न-प्रभागेयः: आगता: शीतकालिकं: प्रवासिन: सन्ति। 
एतस्य महत्वपूर्णं कारणं जलसंरक्षणं मानवानां न्यूनहस्तक्षेपं: च असि। यद्यपि कुश्चित् 
मानवानां सकारात्मकः हस्तक्षेपः: अपि महत्वपूर्णः भवितः। असमस्य श्रीजादव-पायेंगमहोदयम् एव 
पश्यन्तु। भवत्सु केषद तस्य विषयं अवश्यं जानन्त: स्पुः। स्वकार्यन्बः: तेन पश्यसम्मानन 
प्राप्तम्। श्रीजादव-पायेंगः। स: जन: असि येन असमस्ये मजूलीदृढ्ये प्रायः: त्रिशत-हेक्टेयर- 
परिमिते क्षेत्रे वृक्षारोपणायथं सिद्धियोगदानं कृतं वर्तते। स: वनसंरक्षणार्थं कार्यं कुर्वन् भवितः, अथ 
जनानं वृक्षारोपणायथं जैवविविधता-संरक्षणार्थं च प्रेरणन् भवितः।
मित्राणि, असमराज्ये असमांक मन्दिराणि अपि प्रकृतिसंरक्षणे स्वीया: पृथग् पृथग् 
भूमिका: निभालयन्ति सन्ति। यदि भवन्तः मन्दिराणि पशयन्ति ततो जाशयन्ति यत् प्रतेकं 
मन्दिरस्य पार्श्व सर: भवति। हजो-स्थितं हजोग्रीव-मधेब-मन्दिरस्य, सोनितपुरस्य 
नागशंकरमन्दिरस्य, अथ च गुवाहाटीस्य उत्तरारामनन्दिरस्य, एतेषां समीपं एताशानि 
ैैकानि सरांसि सन्ति। एतेषां प्रयोगः वितुप्ति नायमानानं कच्छप-प्रजातीनां संस्कारण्य क्रियते। 
असमराज्ये कच्छपानां सर्वाधिका: प्रजात्यं लभन्ते। मन्दिराणि एतानि सरांसि कच्छप- 
संस्कारणाथ् प्रजननाथ् तत्समब्रव्यशिक्षणार्थ च उत्तमानि केन्द्राणि भवितुम् अहिन्त। 

मम प्रिया: देशवासिनः, केचन जना: चिन्तयन्ति यत् नवाचारार्थ वैज्ञानिकत्वम् एव 
अपेश्यते। केचन च चिन्तयन्ति - पाठनाथर्शिशिक्तत्वम् अनिवार्यम्। एततं चिन्तनं 
समाहवानकं तिक्रितं सर्वदा श्लाघिनीया भवित। इदानीं, केचन कमपि यदि सैनिकनिर्माणाय 
प्रशिक्षितं करोति ततो किं प्रतिस्य सैनिकवशयम् अनिवार्यम्? भवन्तः चिन्तयन्तः र्युः, आम्, 
आवश्यकम् अस्ति। परम् अत्र किञ्चन वैशिष्ट्यम् अस्ति। MyGov इत्यत्र कमलाकान्त- 
महोदयेन सचारामाध्यमस्य एकं दुःखं प्रतियुक्तं यद् भिन्नं विषयं प्रस्तिती। ओडिशायाम् 
आराखुडायां नायक-सर-इत्यादिः एकः सजनः अस्ति। एवं तु एतस्य नाम सिलू-नायकः अस्ति 
परं सर्वं तं नायक-सर - इत्येवम् एव आकर्षण्य। वस्तुः सः Man on mission इति 
स्वीकृतलक्ष्यन्तं अस्ति। सः तानु यूनः निशुल्कं प्रशिक्षत्यं, ये सेनायां प्रवेशम् इच्छिन्ति। 
नायकवर्त्स्य सद्ध्वपनस्य नाम ‘महागुरु-बटालियन’ इति अस्ति। अस्मिन् शारीरकः व्यास्त्य: 
साक्षात्तकारपर्यंतम्, अथ च लिखितपरिपक्षाः: प्रशिक्षणपर्यंतम्, एतेषाम् अंशाना विषये 
बोधनं क्रियते। भवन्तः जात्वा आश्चयालिता: भविष्यन्ति यत् येभ्यं: प्रशिक्षितं तैः जल-स्थल-वायु- 
CRPF-BSF-प्रभृतितु सैन्यप्राप्तेः स्वीयं स्थाणं निर्मितम् अस्ति। एतदिपि जात्वा भवन्तः 
आश्चयालिता: भविष्यन्ति यत् सिलू-नायकेन स्वयं ओडिशा-आरक्ष-बले प्रवेष्ठं यतितम् आसीत्। 
परम् असौ सप्तान न प्राप्तं। एवं जाते सत्यपि स्वीयेन प्रशिक्षणबलेन अनेके युवानः 
राष्ट्रसेवायेन निर्मिता:। आयान्तु, वयं मिलितवा नायकमहोदयाय शुभकामनाः ददा: - यद् असमांक 
देशाय इतोस्फोष्टि नायकानु सृजेत्। 

मित्राणि, यदा कदा अत्यन्तं लघु: साधारणः च प्रश्नः मनः उद्वेलिन्तं करोति। एते प्रश्नः 
सुदीर्घः न भवन्ति, अत्यङ्कं सरलः भवन्ति, तथापि असमांक विचारयितुं प्रतिबद्धनं कुर्वेन्ति। 
कलिप्यानि दिनानि पूर्व हैदराबादस्य अपरणीरेड्डी: माम् एतादशाम् एव प्रश्नम् अपूर्वः। सा
कथितवती - भवान् एतावन्ति वर्षाणी प्रधानमन्त्री, एतावन्ति वर्षाणी मुख्यमंत्री चासीत, कदापि एवम् अभासत यद्य किमथे अवशिष्टम् असि। अपरिमाहोदयायाः प्रश्न: यावान् सहजः असि, तावान् एव कठिनः अपि वर्तते। अहम् प्रश्नविषये विचिन्त्य आत्मामम् अकथयम् यत् विश्वस्य सर्वतः प्राचीनाः तमिळबाह्याः पतितम् अधिकं यतं कर्तुं न शक्तवान्, अहं तमिलं पतितं न शक्तवान्। एषा एका सुन्दरी भाषा असित् या विशे लोकप्रिया असित्। बहव: मां तमिलसाहित्यस्य गुणवत्ताः, एतस्यां लिखितकविताः, गुहाभवम् अवोचन। भारतम् एतादशीनां बहुभाषाणां स्थली वर्तते या: अस्माकं संस्कृतः, गौरवस्य च प्रतीक्षृताः: सन्नित। भाषाविषये कथयन् अहम् एकं लघु रूचिकरं ध्वन्यांशं भवविद्धः यह संविज्ञानम् इच्छामि।

Sound clip ..... 

वस्तुततः इदानी भवन्तः यत् शृणुवतः आसनं तत् statue of unity- इत्यत्र, एका ‘guide’-मार्गदर्शिका संस्कृतभाष्याः जनानं सरदारपटेलस्य विश्वस्य सर्वतः उन्नतप्रतिमायाः: विषये वदन्ती असित। एतत् जातवा प्रसन्नताम् अनुभविष्णू भवन्तः यत् केवलायां पञ्चदशतः: अपि अधिका: पर्यटनमार्गनिर्देशका: सन्नित ये धाराप्रवाहसंस्कृतं विवर्णं कर्बन्ति। इदानी पुनः एकं ध्वनिं श्रवयामि......

Sound clip Cricket

भवन्तः अपि स्तम्भः स्यै। वस्तुतः एषं संस्कृतभाष्या क्रियमाणं: क्रिकेट-क्रिकेट-विवरणोपेयोषः असित। काश्यं संस्कृतमहाविद्यालयेपुरुक्रिकेटक्रिकेट-स्थाने भवविद्ध। एते महाविद्यालयः: सन्नित – शास्त्रनाला- विद्यालयः, स्वामिवेदानास्वामिवेदीयापीठम्, श्रीभरभुवेदविद्यालयः, अथ च आन्तराष्ट्रिय-चन्द्रमा-मैल-टेस्ट इति। अर्थं स्पर्श्यां क्रिकेट सरे उद्घोषः संस्कृतेन अपि क्रियं वर्तते। इदानी तस्य उद्घोषस्य लघु अंशः मया श्रवितः। न एतावदेव, अर्थां स्पर्श्यां क्रिकेटका: उद्घोषकाश्च पारमपरीके परिधाने दृष्टिङ्गता: भवविद्ध। यदि भवन्तः: शक्तिम् उससां विना च सहेव अनुभवितम् इच्छिताः तहिः क्रिकेट उद्घोषणम् अवशयं शृणुवतः। TV-इति दृष्टिकथवाहिन्यागमनं: बहुपूर्व क्रिकेटद्विधोषः एव स: माध्यमम् आसीत् येन क्रिकेट-हॉकी-सहस्रक्रिकेटानां रोमाणच: देशवासिमि: अनुभूततये स्म। अस्माविकि: इष्टम् - यामु द्विधाकर्मसु उद्घोष: समृद्धं असित। तस्य: प्रचार-प्रसार: तीव्रगत्या भवविद्। अस्माकं देशोपि बहवयः भारतीयाः: क्रिकेट: सन्नित परं तस्मु उद्घोषणपरम्परा नागता अनेन कारणेन त: विप्लुतात्याः।
स्थिति सन्ति | मम मनसि एकः विचारः आगतः - किमये न पृथक पृथक क्रीडानां, विशेषतया भारतीयक्रीडानाम् उद्धोषः। अधिकाधिकासु भाषासु भवेत्? अस्माभिः। अस्य प्रोत्साहनविषये अवश्य चिन्तनायम्। अहं खेलमन्नालयं अथ निजीसंस्थानानां सहयोगिनः विषयेसमिन् विचारयितुम् आग्रहं करिष्यामि।

मम प्रियः युवसखायः, भाविनः केचन मासा: भवतां सर्वशां जीवने विशेष महत्वम् आवहन्ति युवमित्राणाम् अधिकतरस्य परिशाला: भविष्यन्ति। अपि समर्नित भवन्तः सर्वः।

‘Warrior’-इति योधारः: भवन्तु, ‘worrier’-इति चिन्तातुरः: नैव, हसन्तः एव परिशाला-प्रदानार्घ गच्छेयुः, अपि च प्रहसन्तः एव प्रत्यागच्छेयुः। नापरेण केनचित्, आत्मना एव स्पर्धित्वम् अस्ति। पर्याप्तं शयनिमणि अस्ति, तथा च, ‘time management’- काल-व्यवस्थापनमपि करिष्याम्। क्रीडनम् अपि नैव त्यक्तव्यम्, यतो हि ये क्रीडेयुः, ते विकसयुः। पुनरावृत्तेः हदयीकरणस्य च शोभना: पद्धतया: स्वीकरणिया:, अर्थात् आहत्य, एतासु परिशाला स्वीयम् उत्क्रृष्टं बहि: निष्कासनीम्। अस्ति। भवन्त: विचारयन्तः: स्युः। - एतत् सर्व कथं भविष्यति? वयं सर्व मिलित्वा एतत् करिष्याम्। प्रत्येकं वर्षम् इव, अस्मिन वर्षस्पि वयं सर्व करिष्याम्: -परिशाला पे चर्चा। -इति परिशाला-विषयिणीं चर्चाम्। परन्यार्ण मार्थामसे सज्जायमाना ‘परिशाला पे चर्चा’ -तः प्राक् अह भवतः सर्वान् परिशाला-योद्धनूः, चित्रौ, शिक्षकानूः च विनिवेदयामि यत् भवन्त: स्वीयान्। अनुभवान्, नैजान्निर्देश-सहक्षेत्राः चावश्यं संविभाजयेयुः। भवन्त: MyGov- इत्यूः संविभाजितां शक्नुवन्ति। NarendraModi App - इत्यूः संविभाजितां शक्नुवन्ति। ऐषम्: क्रमे ‘परिशाला पे चर्चा’।

इत्यूः युवभिः साकमेव, चित्रौ, शिक्षकाः: चापि आमनिताः सन्ति। कथं सहभागितविं निर्वाचनाम्, केन प्रकारेण पारितोषिकाणि जेतव्यनि, कथा रीत्या च मया सांकं चर्चावसरः। अवाप्तव्यः? - एता: सर्वः: सूचना: भवन्त: MyGov-इत्यूः अवाप्तुं शक्नुवन्ति। अधुनावधि लक्षाथिका: विद्यार्थिनः। प्रायेण चार्यारिसहं-सहस्रं चित्रौ, तथा च प्रायेण, दश-सहस्रं शिक्षकः। सहभागितं निरवहन्। भवन्त: अपि अद्यैव सहभागितविं निरवहन्तु। अस्मिन कोरोना-कालखाने, कियवेंस्त-कालू निष्काष्य मया exam warrior book-इति पुस्तके अपि केचन नूतनः: मन्ना: संयोजिताः, सामप्रतम् असिनि पित्रोः: कृतेष्पि केचन मन्ना: संयोजिता: सन्ति। एते: मन्ने: सम्बद्धा: विपुला: रोचका: च कार्यकलापा: NarendraModi App-इत्यूः प्रदत्ताः। ये हि भवताम् अन्तःस्थितानु परिशाला-योद्धनूः उद्दीप्यितुं सहाय्यं विधास्यन्ति। भवन्तः नूनम् एतानूः प्रयोक्तुं प्रयतेनः। सर्वेऽ मनुभिमत्राणां कृते भाविक-परिशालाहेतोः: भूयस्य: शुभाकामना:।
मम प्रिया: देशवासिनः, मार्गमासः अस्मान्त वित्तीय-वर्षस्य अन्तिमो मासः अपि भवति, 
अतः भवत्सु अनेके जनः अतितरः कार्य-व्यापूर्तः अपि भविष्यन्ति | अधुना, येन प्रकारे देशे 
आर्थिक-कार्याणि तीव्रतराणि जायन्ते, तदनुत्तमः अस्मां क्षेत्राणिः उद्योगिनां च मित्राणां 
व्यापूर्ततापि एथभेतराम् | एतेषु सर्वेणां कार्यषु सत्स्वपि अस्माभः कोरोनातः अवधानं न 
मनागपिः न्यूनीकरणीयम् | भवन्तः सर्वभध्यस्था: स्थास्यन्ति, प्रसन्नः: भविष्यन्ति, कर्त्तव्य-पथि 
हृदा: स्थास्यन्ति चेत् देश: जवीयस्या गत्या सततम् अग्रें सरिष्यन्ति।

भवतः सर्वष्टया कृते पर्यानां उत्तसवानां च कृते अग्रिमा: शुभकामनाः-, युगपदेव कोरोना- 
सन्दर्भें येषामपि नियमानाम् अनुपालनं करणीयाः कृतां न मनागपिः शैथिलयं स्यात् | कोरितशो 
धन्यवादः।

*****

[भाषान्तरं – डॉ.श्रुतिकान्तपाण्डेय-गवीशदविदिक्ष्यां समभूय बलदेवानन्द-सागर-द्वारा]

अनुप्रेषः – baldevanand.sagar@gmail.com