මනුෂ්‍ය සමාජයේ ඉතිහාසය පුරාම ශිෂ්ටාචාරය සහ සංස්කෘතිය යනු ජනතාවගේ අභිමානය හා අනන්‍යතාවය නිරූපණය කරන ප්‍රධාන අංග විය. ශිෂ්ටාචාරය යනු මානවයාගේ ගෘහනිර්මාණය, ඉගෙනුම, කලාව, ආගම සහ තාක්ෂණය වැනි සියලු දියුණුවල එකතුවයි. සංස්කෘතිය යනු භාෂාව, සිරිත්, විශ්වාස, සංගීතය සහ කෑම් පානය වැනි සමාජයේ චර්යා පිළිබඳ සම්ප්‍රදායයි. මෙම දෙක එකිනෙකට සම්බන්ධ වන අතර, එක් රටක හෝ ජනතාවක ගොඩනැගීමට මූලික වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතිය ඉතා පැරණි සහ සංකීර්ණ එකකි. අනුරාධපුර, පොලොන්නරුව සහ කන්ද උඩරට රාජධානි යුගයේ සිටම සිංහල සංස්කෘතිය කලාව, සාහිත්‍යය සහ ආගමික චාරිත්‍ර මගින් වර්ධනය වී ඇත. බෞද්ධ සංස්කෘතිය ලාංකීය සමාජයේ පදනම වී ඇති අතර, පොයා, වෙසක් සහ පෙරහැර වැනි උත්සව මගින් එය ප්‍රකට වේ. තවද, දෙමළ, මුස්ලිම් සහ බර්ගර් වැනි ජනවර්ග ද ඔවුන්ගේ සංස්කෘතික අංග ශ්‍රී ලංකාවට එක් කර ඇත.

සංස්කෘතිය යනු ජීවිතයේ රුධිරය වැනි දෙයකි. එය මනුෂ්‍යයාට අභිමානය, ආරක්ෂාව සහ අනන්‍යතාවය ලබා දෙයි. නමුත් ගෝලීයකරණය සහ නූතන තාක්ෂණය හේතුවෙන් බොහෝ සංස්කෘතික අගයන් අතුරුදහන් වී යාමේ අවධානමක් පවතී. එබැවින්, අප අපගේ සංස්කෘතික උරුමය සුරැකීම සඳහා උත්සාහ ගත යුතුය. පාසැල්, විශ්වවිද්‍යාල සහ මාධ්‍ය මගින් අපේ සංස්කෘතිය ප්‍රවර්ධනය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

අවසාන වශයෙන්, ශිෂ්ටාචාරය සහ සංස්කෘතිය යනු මානව සංවර්ධනයේ හරයයි. අපගේ උරුමය රැකගැනීම සහ අනාගත පරපුරට එය භාරදීම යනු අප සැමගේ වගකීමකි. "සංස්කෘතිය නැති ජනතාව ඉතිහාසය නැති ජනතාවයි" යනුවෙන් කියැවෙන පරිදි, අපි අපේ සංස්කෘතික අංග ආරක්ෂා කරමු.