कृतज्ञता !

संशोधन है माझे अनेक दिवसांचे स्वयं होते. स्वयं पहलाना वास्तवाचे भान नसते. माझोही तेच झाले. प्रत्येक अभ्यास सूर्य केल्या तेल्या मागतुळ्या अहंकारी आहि चतुर्कारिक बालाकुली जाणीव झाली. माझे मांगदार मुख्यरूपे प्राचीन ना. ना. रेखकर, यांनी या प्रत्यासत बेहोळपणी माझा मांगदार तर केलेल्या, पण माझा आत्मविश्वास वाढून पाठराहण्याचे केलेले. प्राचीन रेखकर सरांचे पर हे माझे असे माझे. त्यांचा पितृवस्तुकारीय यांनी भावना व्यक्त करताना शब्द पिटे पडतील. मी त्यांची कृतज्ञता आहे.

प्रामाण्यलेखनासाठी आदरणीय डॉ. हे. वि. इनामदार वसंतलांकने सतत पाठपुरावा करीत राहिले. संदर्भ सामग्री मिळवून देयापूर्वे माझ्ये पेशावरीला त्यांमध्ये उसांचे अभिव्यक्त असेल. प्रवृत मांडणे संदर्भात भा. प्रा. डॉ. विलास होते यांच्याशी बेहोळपणी केलेली बारा मला मांगदार आणि प्रेक्षक तरी. प्रा. वि. शं. चौपाले यांनी ही दुर्लभ संदर्भ मिळवून देयापूर्वे माझ्ये पेशावरीला वरील धावण्यास केली. या दिनाच्या आदरणीय व्यक्ती हे माझे पितृवस्तुकारी शर्त आहेत. त्यांच्याविषयी काही औपचारिक सुझाव दिलहे त्यांनाही आवश्यक नाही. पण मला घडवियांतरूपे त्यांच्या श्रेय मी कधीच विसर शांतांनाही नाही.

माझ्या महाविद्यालयाचे प्राचीन नी. ही. चौपाले व प्राचीन नी. ए. पार्टील यांनी मला बेहोळपणी प्रोत्साहन दिले. सांगणे शेखून भाषणी चंपाहून बालाकुल शाह महाविद्यालयाच्या प्राचीन डॉ. हेमलालाहन कोरडीणे यांनी प्रोत्साहन मला बेहोळपणी लाभले.

मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय, मुंबई; जयकर प्रेस, पुणे वितापी; बं. बंडेकर प्रेस, शिवाजी विद्यानगर; पुणाचे शासकीय विभाग ग्रंथालय व लयाचा निधानकालिक विभाग; अहमदनागर कोरडीणे ग्रंथालय, कर्तीर नगर वाचन मंडळ, कोल्हापूर, या ग्रंथालयांच्या सर्व ग्रंथालयांनी दिलेल्या सहकार्यमुळे प्रवृत्त बालाकुल सामर्थ्य उपलब्ध झाली. मी त्यांची मनापासून आभारी आहे.

या प्रवृत्तीचे ठक्कू रेखबंध व सुचक स्वाभाव करणारे श्रेय शी. गीतम नायक, शी. सदाबंद नायक व शी. राजेदूर चारों यांचे यांनी आहेत. या आत्मसोच सुदृढाची आत्मकल्पना हात फोरवर्यावे बेहोळपणी अनेक प्रकारच्या सूचना शी. मोरोपंत्य फडके यांनी दिल्या. त्यामुळे मुंबई आधुनिक चक्कांतर प्राचीन झाली. त्यांची आध्यात्मिक वाक्यतांतर आहे. या सर्वाविषयी मी कृतज्ञ प्रस्ताव करते.

काही व्यस्तता भावना प्राप्त केल्याविषयक राहूत नाही. माझ्या अभ्यासाविषयी माझे सामूहिक सासे शी. काकासाहेब लेंगे व सी. मलिकचिल्ले लेंगे यांनी मला बेहोळपणी कौतुकाने प्रोत्साहन दिले. माझे पतीं डॉ. चावळ्टा लेंगे यांचे पाठपुरा नसते तर हे लेखन होऊ शकते नसते. वि. दोपते, वि. सोरम, वि. अभिव्यक्ति व वि. दुन्ने या पाचरांनी मला शांतता मिळाली म्हणून बेहोळपणी आलेली किंवदंती आहे. माझे बंधू आणि वर्णी शी. सुनील नरसंहादकर व सी. अर्णदेवा नरसंहादकर यांनी पाठराहण्याचे बेहोळपणी माझ्या आत्मविश्वास बांधिला. या सर्वाविषयी काय लिहू? हे कृतज्ञपुरवाने बंधू अधिक बघड बघड होतेत, एकदा ईश्वरचरणी प्रारंभांतर !

सी. सुनीता चावळ्टा लेंगे